**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:** 501-683

**Глава 347.2. Неважно кто она, она наше сокровище**

Она видела проблеск надежды в глазах Яо Ши. Та хотела быть рядом с ней, надеялась проводить со своей дочерью больше времени. Но она не была настоящей Фэн Юй Хэн. Хотя Яо Ши очень напоминала ее мать из прошлой жизни, они не были одним и тем же человеком. Она любила эту маму, но чувства не были глубокими. Кроме того, зачем ей слышать о вещах, о которых должна была узнать молодая девушка? Она прожила две жизни, так чего она там не понимала? В результате она отдалилась от Яо Ши.

Фэн Юй Хэн слегка вздохнула, затем пододвинула стул поближе к Яо Ши и сделала все возможное, чтобы вести себя как обычная молодая девушка. Смягчив голос, она спросила:

— Будет ли мама обвинять А-Хэн?

— Обвинять в чем? — Яо Ши была поражена.

— В том, что я не могу проводить больше времени с матерью и так далеко отправила Цзы Жуя, — она знала, что Яо Ши действительно скучала по сыну. Она даже подумывала отправить ее в Сяо Чжоу; однако, во-первых, было бы слишком неудобно, если бы она уехала так далеко. Во-вторых, даже если бы она поселилась в Сяо Чжоу, Цзы Жуй, живший в академии, не смог бы часто посещать ее.

Услышав ее слова, Яо Ши покачала головой:

— Как может мама обвинять тебя? А-Хэн — девушка с большими способностями. Если бы не твоя защита, возможно, мы бы все еще жили в поместье Фэн. И вполне возможно, что мы бы уже... — говоря об этом, Яо Ши не смогла продолжить. Беспомощно вздохнув, она взяла печенье и начала есть.

Фэн Юй Хэн успокаивающе похлопала ее по руке, сказав:

— Мама, не волнуйтесь. Пока А-Хэн здесь, люди семьи Фэн не смогут причинить нам вреда. Но А-Хэн должна пожить там некоторое время. Если что-нибудь случится с матерью, просто отправь кого-нибудь в поместье Фэн, чтобы найти меня.

— Ты должна быть осторожна, — кивнула Яо Ши. — Не говоря уже о том, насколько сложными могут быть люди поместья Фэн, есть много людей, которые попытаются убить тебя. Я уже слышала об убийцах, которые приходили в павильон Единого Благоденствия. Мать не обладает властью и не может оказать никакой помощи. Ты должна быть осторожнее с этими вещами.

Фэн Юй Хэн знала, что Яо Ши беспокоится о ней, поэтому не сказала ей о том, что оставит всех скрытых охранников с ней. Она просто кивнула и посоветовала ей верить в лучшее. Яо Ши больше ничего не сказала. Вместо этого она посмотрела на и без того пустое блюдо, а затем спросила свою служанку:

— Почему я чувствую, что выпечка исчезла всего за несколько укусов? Сегодня меньше прислали?

Служанка кивнула:

— Наложница-мать Ань сказала, что вчера в поместье пришло меньше снежных груш, и до их двора добралось совсем немного. Этого хватило только для присланного количества. Если госпоже хочется еще, придется подождать до завтра. Наложница-мать Ань определенно пришлет завтра еще.

Разочарованная Яо Ши посмотрела на пустое блюдо и сказала Фэн Юй Хэн:

— Твоей наложнице-матери Ань и Сян Жун нелегко. Они знают, что я люблю их выпечку, поэтому присылают ее каждый день.

Фэн Юй Хэн ответила:

— Если маме нравится, то этого достаточно. Дочь позаботится о наложнице-матери Ань и третьей сестре. Не волнуйтесь.

Она немного поболтала с Яо Ши, прежде чем встать и вернуться в поместье Фэн.

Непонятно по какой причине, но усадьба Фэн, казалось, была похожа на растревоженный муравейник. Слуги постоянно передвигались и несли кто что: уголь, фрукты, даже мебель. Фэн Юй Хэн спросила Хуан Цюань:

— Разве павильон Лян Синь уже не убрали? Почему они мечутся?

Хуан Цюань некоторое время ошеломленно оглядывалась, но все же уверенно сказала:

— Это не должно нас касаться. Молодая госпожа, смотрите. Разве они не идут во двор Магнолии?

Фэн Юй Хэн понаблюдала за происходящим некоторое время. Конечно же, так и было. Она схватила первую попавшуюся под руку служанку и спросила:

— Что ты делаешь?

— Отвечаю второй молодой госпоже, старейшая госпожа хотела, чтобы госпожа позаботилась о беременности наложницы-матери. Госпожа пошла, чтобы осмотреть комнату наложницы, а затем отдала несколько приказов: убрать часть угля, от фруктов наложница-мать должна есть только кожуру. Что касается мебели, которую наложница-мать Хань получила после переезда еще до конца года, то она должна быть вывезена. Госпожа сказала, что у нее неприятный запах.

Фэн Юй Хэн была удивлена. Кан И, оказывается, довольно хороша. У нее действительно имелись некоторые способности, когда дело касалось беременности. Но если она сделает все это, сможет ли Хань Ши справиться с этим?

Служанка увидела, что Фэн Юй Хэн молчит, и добавила:

— Эта слуга лично слышала слова госпожи. Она сказала, что огонь в комнате наложницы-матери Хань горел слишком ярко. Из-за него было действительно тепло, но когда становится слишком жарко, люди с большей долей вероятности могут задохнуться. Взрослые могут не заметить, но это влияет на плод. Также госпожа посчитала, что уголь в нашей усадьбе низкого качества. При сгорании он сильно пахнет, поэтому не стоит его сжигать. Еще госпожа сказала, что в пищу лучше всего употреблять фруктовую кожуру. Ребенок, рожденный от кого-то, кто ел только кожуру, более яркий и красивый, чем от той, которая ела фрукты целиком. Мебель же была приобретена недавно, и запах древесины по-прежнему очень силен. Наложнице-матери Хань было бы плохо постоянно чувствовать его.

Фэн Юй Хэн кивнула и позволила служанке продолжить свою работу. Хуан Цюань озадачено произнесла:

— Если подумать, это звучит вполне разумно. Молодая госпожа, эта старшая принцесса права?

— Да, — она подняла уголки губ, — все правильно. Если Хань Ши сделает так, как говорит Кан И, то родившийся ребенок будет очень здоровым. Жаль только, что Хань Ши увидит, что это было сделано не по доброй воле. В худшем случае она пойдет к бабушке, чтобы подать жалобу.

— И правда, — согласилась Хуан Цюань. — Если не дать ей сжигать уголь, это приведет к тому, что она замерзнет до смерти. Давать ей только кожуру с фруктов — значит обращаться с ней еще жестче. Новую мебель заменят на старую, это же самая настоящая насмешка! Исходя из характера Хань Ши, было бы странно, если бы она не подняла шум.

Фэн Юй Хэн рассмеялась. Хлопнув в ладоши, она очень заинтересованно сказала:

— Пошли! Идем во двор Магнолии, чтобы посмотреть на спектакль.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 348.1. Будет ли ваш отец сражаться с вами изо всех сил?**

Когда эти двое прибыли во двор Магнолии, Хань Ши уже начала ныть. Завывая, она кричала:

— Я беременна ребенком семьи Фэн! Вы не можете сделать это со мной! Я должна попросить старейшую госпожу прийти и поддержать меня!

Фэнь Дай тоже высказалась:

— Когда отец вернется, мне нужно будет рассказать ему. Вы определенно делаете это нарочно. Вы хотите убить ребенка в животе наложницы-матери.

Тут прозвучал голос Кан И:

— Младшая сестра ошибается. Я действительно делаю это для твоего же блага! Так в нашей Цянь Чжоу справляются с беременностью. Если ты сделаешь, как я говорю, я могу гарантировать, что ты родишь здорового ребенка!

— Вы проклинаете наложницу-мать? — начала кричать Фэнь Дай. — Если мы не сделаем, как вы говорите, то ребенок не будет здоров?

— Это... — Кан И была беспомощна. — Это действительно лучший метод. Я надеюсь, что вы решитесь пригласить доктора для консультации.

— О чем тут спрашивать?! Да Шунь делала так на протяжении нескольких поколений. Вы можете выйти и спросить. Какая семья не справлялась с беременностью таким образом? И все дети были здоровы. Из комнаты забрали уголь, но какой сейчас месяц? Вы пытаетесь заморозить наложницу-мать на смерть?

Кан И была раздражена этой парочкой и могла только сказать:

— Свекровь хотела, чтобы я лично позаботилась о беременности младшей сестры. Я определенно сделаю все возможное. Это метод используется в нашей Цянь Чжоу для того, чтобы следить за беременностью. Если младшая сестра не верит, мы можем дождаться возвращения мужа. Он может отправить кого-нибудь в Цянь Чжоу и спросить. Даже если это дело дойдет до свекрови, я встану на сторону разума.

Пока она говорила, в комнату вошла Фэн Юй Хэн. Когда Кан И увидела ее, то, казалось, что увидела своего спасителя. Быстро подойдя к ней, она сказала:

— А-Хэн, нам нужно беспристрастное мнение. Старейшая госпожа хотела, чтобы я позаботилась о беременности младшей сестры Хань, и я сделала все возможное; однако Фэнь Дай и младшая сестра Хань отказываются это принять. Я действительно не могу объяснить это правильно. Ты доктор. Скажи, я права или нет, если убрала древесный уголь, заставила ее есть фруктовую кожуру и убрала новую мебель с сильным запахом?

Фэн Юй Хэн посмотрела на Кан И, затем перевела взгляд на тарелку с уже очищенными яблочными кожурками и комнату, полную старой мебели. Ей действительно захотелось рассмеяться.

Исходя из того, что она думала, если бы Хань Ши смогла успокоиться и сделать так, как сказала Кан И, то она действительно могла бы родить более здорового ребенка. В эту эпоху не было ни химических удобрений, ни промышленного загрязнения. Употребление в пищу фруктовой кожуры действительно будет гораздо более ценным, чем употребление самого фрукта. К сожалению, Хань Ши не могла понять эту логику, и, что еще более печально, она не могла высказаться в пользу Кан И.

Увидев ожидающий взгляд Кан И, Фэн Юй Хэн внезапно улыбнулась, схватила ее за руку и с пониманием в голосе сказала:

— А-Хэн знает, что мать тоже обеспокоена. В конце концов, ради приветствия матери в усадьбе отец действительно взял и за спиной бабушки израсходовал все коммунальные средства. Теперь дворы усадьбы могут рассчитывать только на собственные доходы. Думаю, мама также хочет правильно справиться с беременностью наложницы-матери, но денег на самом деле не хватает. Все в порядке. Бабушка уже говорила. В первую очередь расходы наложницы-матери Хань будут оплачиваться ею. Если этого действительно недостаточно, А-Хэн также может предоставить немного средств. Любой может пострадать, но ничего не должно случиться с ребенком семьи Фэн! Вот почему мать, которая хочет копить деньги на усадьбу, — это то, что можно понять. Прошу, простите наложницу-мать Хань!

Слова Фэн Юй Хэн действительно шокировали Кан И. Она совершенно не могла поверить этой девушке с глубоко обеспокоенным выражением лица. Несмотря ни на что, она не верила, что Фэн Юй Хэн могла сказать что-то подобное. Кан И была озадачена:

— А-Хэн, ты очень опытна в медицине. Ты не можешь не понимать причину!

Фэн Юй Хэн вздохнула:

— Мама, плохо относиться к наложнице-матери Хань — это то, за что А-Хэн попросит у бабушки прощения, но я надеюсь, что мама больше не скажет таких вещей. А-Хэн — доктор, но я — один из докторов Да Шунь. Люди Да Шунь всегда так поступали с беременностью. Я больше ничего не знаю.

— Наложница-мать! — закричала Фэнь Дай. — Ты слышала это? Даже вторая сестра сказала, что она делает это нарочно! Она намеренно причиняет тебе вред!

Хань Ши была безумно напугана. Схватив одной рукой Фэнь Дай, а другой — А-Жу, она задрожала всем телом. Сражения во внутренних дворах были тем, чему она не видела конца с тех пор, как вошла в поместье Фэн. Раньше, когда она была беременна Фэнь Дай, то дрожала от страха, но это было из-за того, что в то время рядом с ней находилась Чэнь Ши. Сначала она подумала, что раз в семье Фэн больше нет главной жены, она сможет смело родить этого ребенка. Кто же знал, что, когда Кан И войдет в поместье, она немедленно попытается открыто угнетать ее? Если так продолжится, сможет ли она родить?

Фэнь Дай всегда относилась к Кан И как к врагу. Та спасла ее на приеме у императора и лично заботилась о ней один день, но даже так она все еще не могла любить эту старшую принцессу. В ее глазах Кан И была той, кто испортил все ее планы. Если бы Кан И не существовало, а Хань Ши родила мальчика, то, вполне возможно, та смогла бы стать главной женой. Тогда повысился бы и ее статус. Кто же знал, что все ее мечты потерпят неудачу? Кан И не хотела терпеть ребенка, который даже не родился еще.

В это время Фэн Юй Хэн стала для Фэнь Дай спасительницей. Она бросилась вперед, отчаянно схватила ее за руку и начала умолять:

— Вторая сестра, ты обязательно должна поддержать нас. Если бы ты пришла позже, ребенку в животе наложницы-матери причинили бы вред!

Кан И больше не хотела спорить, потому что ни одна из сестер семьи Фэн, за исключением Фэн Чэнь Юй, не приветствовала ее. Это тоже было хорошо. Ее освободят от обязанности заботиться о беременности Хань Ши, и основательница ничего не сможет сказать.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 348.2. Будет ли ваш отец сражаться с вами изо всех сил?**

Поразмыслив об этом, она вздохнула и сказала обеим девушкам:

— Поскольку методы Цянь Чжоу не подходят Да Шунь, мы будем делать то же, что и в Да Шунь. Я пойду и скажу свекрови, чтобы она освободила меня от этой обязанности. Это также предотвратит беспокойство младшей сестры Хань по поводу беременности.

Сказав это, женщина двинулась к выходу; однако услышала, как Фэн Юй Хэн произнесла:

— Мама, это долг, от которого вы не сможете избавиться. В лучшем случае вы больше не будете заниматься делами наложницы-матери Хань, но вам все равно придется следить за ней каждый день, чтобы другие не причиняли ей вреда.

Фэнь Дай немного заволновалась и вскрикнула:

— Вторая сестра!

Фэн Юй Хэн улыбнулась и похлопала ее по руке:

— Если мать будет лично следить, это обеспечит безопасные роды наложнице-матери. Мама, что вы думаете по этому поводу?

Что могла сказать Кан И? Она могла только стиснуть зубы и кивнуть. В глубине души ей оставалось только надеяться, что основательница не будет думать так же, как Фэн Юй Хэн.

Той ночью основательница вызвала служанку Кан И, Ся Чань, во двор Изящного Спокойствия. С большим волнением она спросила ее:

— Кан И пытается причинить вред Хань Ши?

Ся Чань немного подумала, а затем ответила:

— Не похоже на это. Приняв обязанность позаботиться о беременности наложницы-матери Хань, она стала очень вдумчиво обсуждать необходимые вещи со служанками, которых привезла из Цянь Чжоу. Для этого слуги это звучало так, как будто это метод, который используется для ведения беременности в Цянь Чжоу. Более того, делая все это так открыто... Если бы они хотели навредить ей, то разве это не было бы слишком очевидно?

Основательница чувствовала, что это было бы слишком очевидно, но когда она подумала о том, что услышала, она не могла понять:

— Она забрала уголь из комнаты Хань Ши. Насколько холодно тогда будет? Даже взрослые не могут с этим справиться, тем более нерожденный ребенок в ее животе.

Ся Чань также согласилась, сказав:

— Это верно. Эта слуга видела фруктовую кожуру, которая была отложена для наложницы-матери Хань. Остатки фруктов отдали слугам, и это немного огорчило наложницу.

— Понимаю, — основательница кивнула: — Что касается мебели, Хань Ши только что вошла в этот двор. Переместить какую-то новую мебель в комнату — это нормально, но Кан И поменяла ее всю?

Какое-то время они не могли этого понять.

Основательница просто вздохнула и сказала:

— Тогда просто делай, как сказала А-Хэн. Просто оставь Кан И номинально заботиться о беременности. По крайней мере, так мы сможем гарантировать, что она не будет ничего делать тайком. На мой взгляд, у этой принцессы из Цянь Чжоу нет добрых намерений. Ее собственная дочь получила серьезные травмы и лежит во дворце. Возможно, она начала ненавидеть детей нашего поместья Фэн и хочет отомстить. Это кажется очевидным, но, возможно, именно в этом ее разумность. Делать вещи под открытым небом гораздо благороднее, чем тайно. Просто продолжай следить. Как только она что-нибудь сделает, немедленно приходи и скажи мне.

Ся Чань кивнула:

— Старейшая госпожа, не волнуйтесь. Эта слуга не будет небрежной.

Той ночью Фэн Юй Хэн осталась в павильоне Лян Синь поместья Фэн. Эта новая обстановка заставила Ван Чуань, Хуан Цюань и Бань Цзоу почувствовать себя немного странно. Эти трое некоторое время ходили по комнате и осматривались. Бань Цзоу отступил и сказал Фэн Юй Хэн:

— Ваш отец проводит ночь во дворе Солнца и Луны, он послал сюда всех своих скрытых охранников, чтобы защитить вас.

Хуан Цюань небрежно сказала:

— Они здесь, чтобы защищать или наблюдать?

— Просто считай это защитой. Все наши люди остались в усадьбе окружной принцессы. Я действительно немного волнуюсь, — сказала Ван Чуань и спросила мнение Фэн Юй Хэн: — Как насчет того, чтобы эта слуга осталась и приглядела за молодой госпожой ночью?

Фэн Юй Хэн махнула рукой:

— На самом деле в этом нет необходимости. Вы, ребята, должны просто спать. Даже если кто-то действительно придет, не нужно бояться. Я буду прекрасно спать в своей комнате, с моей головы не упадет и волоска.

Но как эти трое могли чувствовать себя непринужденно? Фэн Юй Хэн видела их быстрые переглядывания, но не знала, о чем они договорились. Она была слишком ленива, чтобы обращать на них какое-либо внимание, и сказала Бань Цзоу:

— Следи за Фэн Цзинь Юанем. Пришло время весенних имперских экзаменов. Вероятно, он сделает что-то с вопросами к этим экзаменам.

Бань Цзоу приподнял бровь:

— Если вы отрежете ему путь к спасению, придет ли ваш отец сражаться с вами изо всех сил?

Фэн Юй Хэн цыкнула:

— Пускай! В любом случае рано или поздно этот бой произойдет, — сказав это, она изобразила на лице строгое выражение. — Нельзя допустить, чтобы Фэн Цзинь Юань продолжал усиливать свою позицию у власти. Он поддерживает третьего принца. Если двор примет еще одну волну его учеников, это будет означать, что на его стороне появятся новые люди. Если это произойдет, все наши предыдущие усилия окажутся напрасными.

Бань Цзоу кивнул:

— Этот слуга понимает! Как только он предпримет какие-то шаги, я немедленно сообщу об этом мастеру.

Той ночью в поместье Фэн ни Ван Чуань, ни Хуан Цюань, ни Бань Цзоу не спали. Эти трое просто сидели на крыше над комнатой Фэн Юй Хэн и болтали. Время от времени они точно указывали, где прячутся скрытые охранники Фэн Цзинь Юаня. Бань Цзоу тогда брал гальку и бросал ее туда, где скрывался охранник, в результате чего те теряли дар речи.

На следующий день во дворе Изящного Спокойствия собралась вся семья Фэн. Утром Фэн Цзинь Юань вошел во дворец, чтобы присутствовать на дворцовом заседании. Чэн Цзюнь Мэй, завершившая свой брак, подошла, чтобы почтить основательницу, которая улыбнулась и дала ей глиняную миску.

На этот раз Кан И ничего не подарила и сказала всего несколько добрых слов, посоветовав ей позаботиться о Фэн Цзинь Юане. Лучше ничего не делать, чтобы избежать ошибок.

После разногласий с Хань Ши основательница могла лишь дать Кан И несколько советов, и та их внимательно выслушала. Она согласилась бы со всем сказанным основательницей, и позаботилась бы о том, чтобы расспросить бабушек Да Шунь о том, как вести беременность.

Одним словом, день прошел довольно гармонично.

Но пока все радовались этой редкой гармонии, извне внезапно вбежали две служанки. Одна была из внутреннего двора Изящного Спокойствия, а другая — из павильона Единого Благоденствия.

Фэн Юй Хэн нахмурилась, у нее появилось плохое предчувствие.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 349.1. Наркотик, изменяющий дух**

— Старейшая госпожа, — служанка из двора Изящного Спокойствия начала первой. — Эта слуга пришла из павильона Единого Благоденствия за наложницей-матерью Ань.

За Ань Ши?

Все были ошеломлены. Даже Ань Ши, казалось, удивилась и посмотрела на Фэн Юй Хэн. Увидев, что та тоже хмурится, Ань Ши почувствовала, как у нее упало сердце, и быстро спросила служанку:

— Что такое?

Служанка из павильона Единого Благоденствия вышла вперед и нетерпеливо спросила ее:

— Закончила ли наложница-мать готовить сегодняшнюю выпечку?

Ань Ши была поражена, а затем сказала:

— У меня еще не было возможности приготовить ее. К чему такая спешка?

Служанка ответила:

— Вчера наложница-мать приготовила чуть меньше обычного, поэтому госпожа надеялась получить больше после того, как закончила со вчерашней выпечкой. Она до поздней ночи продолжала думать об этом и плохо спала. Первым делом этим утром она начала надеяться, что вы сможете отправить еще немного.

Все засмеялись, услышав это, Фэнь Дай хуже всех умела сдерживать свои слова и поспешила сказать:

— Она действительно потрясающая. Она даже прислала служанку к бабушке из-за еды!

Основательница тоже была озадачена, ее сердце начало наполняться недовольством. Яо Ши была разведенной женщиной. То, что Ань Ши отправляла ей свою выпечку, — уже довольно хорошо, так почему она стала требовать больше, когда с отправкой немного припозднились? Все было бы нормально, если бы она прислала служанку прямо во двор Ань Ши. В конце концов, у них были хорошие отношения, но приход сюда свидетельствовал о недостатке манер. К этому нельзя было относиться так легко!

Недовольная она хотела что-то сказать; но в этот момент заговорила Фэн Юй Хэн:

— Выпечка, сделанная наложницей-матерью Ань, действительно очень вкусная, но слова четвертой сестры напомнили мне кое о чем. Наложница-мать Ань, не забудь также отправить часть этих вкусных пирожных наложнице-матери Хань позже.

Ань Ши совсем не понимала, что происходит, но не могла игнорировать слова Фэн Юй Хэн, поэтому кивнула:

— Тогда эта наложница отправит часть во двор Магнолии, как только они будут готовы.

Пока она говорила, Фэн Юй Хэн внимательно следила за выражением ее лица; однако ничего не заметила. Тогда она взглянула на Сян Жун, но у той тоже было смущенное выражение лица. Это заставило ее задуматься.

До конца года она чувствовала, что с состоянием Яо Ши что-то не так. Из-за этого она даже поменяла весь кухонный персонал павильона Единого Благоденствия. Она даже еще раз проверила всех слуг, но не смогла найти ни единой зацепки.

Кто же знал, что проблема будет в единственном месте, которое она не проверяла: в выпечке Ань Ши?

Услышав, что выпечка также будет отправлена во двор Магнолии, она сразу же отказалась:

— Наложница-мать не должна есть ничего из присланного кем-либо. Она будет есть только то, что приготовлено поместьем. Нет необходимости наложнице-матери Ань беспокоиться.

Основательница почувствовала раздражение, увидев, что они спорят, поэтому решила отослать Ань Ши:

— Просто быстро возвращайся!

— Подождите! — Фэн Юй Хэн неожиданно заговорила холодным голосом, а затем спросила служанку из павильона Единого Благоденствия: — Мама просит об этом срочно?

— Очень срочно, очень срочно. Госпожа сегодня даже не завтракала. Она ждет пирожные. До того, как эта слуга ушла, госпожа разбила вазу в комнате, потому что выпечку еще не принесли.

Фэн Юй Хэн немедленно встала. В ее глазах внезапно появилась свирепость, когда она посмотрела на Ань Ши и Сян Жун.

В это время уже все почувствовали, что что-то не так. Кан И встала первой и спросила служанку из павильона Единого Благоденствия:

— Ваша госпожа ведет себя очень эмоционально?

— Да, она не могла спать прошлой ночью. Когда она встала сегодня, она была еще более взволнована.

— Тогда есть ли что-нибудь еще необычное в ее поведении? Например, какой-нибудь дискомфорт? Или головокружение?

Служанка немного подумала и покачала головой:

— Нет, в последнее время она была в хорошем настроении. Кажется, она чувствует себя намного лучше, чем до конца года.

Кан И шокировано обернулась и сказала основательнице:

— Это нехорошо, я боюсь, что это может быть что-то похожее на наркотик, изменяющий дух.

— Наркотик, изменяющий дух? — основательница была потрясена.

Другие тоже были шокированы. Изменяющий дух наркотик был наркотиком, который вызывал у людей зависимость. Если бы он использовался в течение длительного времени, то действительно заставил бы человека стать намного более энергичным. Но как только прервать прием, отравленный начнет вести себя крайне агрессивно. На самом деле, возможно, он вполне может сделать что-то, что может навредить другим или ему самому.

Основательница осознала всю серьезность ситуации. Увидев, что лицо Фэн Юй Хэн становится все холоднее и холоднее, она немного испугалась. Быстро подумав, она сразу же посмотрела на Ань Ши:

— Ань Ши! Как ты могла подложить наркотик, изменяющий дух, в свою выпечку? — она должна была немедленно отбросить Ань Ши, чтобы не дать Фэн Юй Хэн сойти с ума и обвинить всю усадьбу Фэн.

Ань Ши тоже не знала об этом! Она упала на колени, однако это было не для основательницы, а для Фэн Юй Хэн:

— Вторая молодая госпожа, эта наложница действительно не делала этого! Не говоря уже о том, как трудно приобрести что-то вроде наркотика, изменяющего дух, даже если бы эта наложница смогла получить его, я бы не стала использовать его на сестре Яо!

Сян Жун тоже встала на колени. Посмотрев на Фэн Юй Хэн, она сказала:

— Каждый раз, когда наложница-мать готовит эту выпечку, я нахожусь рядом с ней. Иногда мы используем груши, иногда — виноград. В любом случае какие бы свежие фрукты ни закупала усадьба, их приносит Сян Жун. Мы просто думали, что госпожа Яо любит есть наши десерты, поэтому всех себя посвятили их приготовлению. Мы никогда ничего не добавляли раньше.

Фэн Юй Хэн нахмурила брови и долго размышляла. В то же время она наблюдала за выражениями лиц этой пары матери и дочери. Она видела сокращения и расширения их зрачков. Многолетний опыт подсказал ей, что этот вопрос не имеет отношения к Ань Ши и Сян Жун.

Она глубоко вздохнула и сказала:

— Пойдемте со мной, посмотрим 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 349.2. Наркотик, изменяющий дух**

— Да, — Ань Ши быстро потянула Сян Жун, и они вместе поднялись. — Если действительно проблема в выпечке, то, независимо от того, сделали ли мы что-нибудь или нет, эта наложница не будет избегать ответственности. В конце концов, именно мы приготовили выпечку.

— Давайте все пойдем и посмотрим, — сказала Кан И. — Если мы останемся здесь, то будем чувствовать только беспокойство и тревогу.

— Верно! — основательница тоже встала. — Я тоже пойду и посмотрю.

Фэн Юй Хэн посмотрела на них и не стала отказываться, просто сказав, прежде чем уйти:

— Павильону Единого Благоденствия никогда не нравилось принимать слишком много гостей. Лучше всего, если пойдут только мама и бабушка. Больше никому не нужно.

Ань Ши и Сян Жун немедленно последовали за ней. Кан И поддержала основательницу и вышла из комнаты. В то же время она сообщила бабушке Чжао:

— Быстро, приготовь стул для мамы.

Фэнь Дай и Цзинь Чжэнь было очень любопытно, но Фэн Юй Хэн уже высказалась по этому поводу и весьма решительно. Они тоже знали, что павильон Единого Благоденствия не то место, куда любой мог бы войти. Теперь, когда Фэн Юй Хэн не щадила личных чувств, они не посмели рисковать.

Фэн Юй Хэн вернулась в павильон Единого Благоденствия так быстро, как только могла. Остальные могли только бежать за ней, но все же остались довольно далеко позади.

Когда она вошла во двор, то услышала изнутри истерический крик Яо Ши:

— Быстрее иди и принеси мне выпечку! Иди скорее! — ее голос был необычайно громким, создавалось такое ощущение, что еще чуть-чуть и у нее порвутся голосовые связки. Она полностью отличалась от себя обычной.

Сразу же после этого раздались звуки разбиваемых вещей. Она полагала, что Яо Ши уже разбила большинство вещей в комнате.

Вокруг двери собрались очень обеспокоенные служанки, но они не могли войти в комнату, откуда иногда вылетали вещи, которые разбивала Яо Ши. Фэн Юй Хэн увидела, что у некоторых уже есть раны на лбу.

Увидев, что она вернулась, слуги, наконец, вздохнули с облегчением. Они подбежали к ней, чтобы сообщить о ситуации:

— Молодая госпожа, вы, наконец, вернулись. Госпожа разбивала вещи все утро. Можете пойти и посмотреть, что с ней не так?

Какая-то служанка даже спросила:

— Насколько вкусным может быть пирожное? Почему госпожа стала такой после того, как не смогла поесть их всего один день?

В это время Ван Чуань, оставленная в павильоне Лян Синь, вылетела из него на всех парах. Она получила новости позже, чем они дошли до двора Изящного Спокойствия. К счастью, Ван Чуань прекрасно владела цингуном. Она пролетела весь путь с помощью цингуна, поэтому оказалась на месте быстрее других людей.

Фэн Юй Хэн немедленно приказала примчавшейся Ван Чуань и Хуан Цюань:

— Вы двое, войдите в комнату и сначала успокойте маму. Мы можем поговорить позже.

Служанки получили приказ и быстро ворвались в комнату Яо Ши. Вскоре треск прекратился, но Яо Ши продолжала кричать:

— Дай мне выпечку! Дай мне пирожные! Отпусти меня. Я хочу съесть пирожные. Скорее иди и принеси мне выпечку!

В комнату вошла Фэн Юй Хэн. Увидев Яо Ши, она испугалась. Сухие и бледные губы, на лице ни кровинки. Глаза казались затуманенными, а зрачки ни на чем не могли сосредоточиться. Ее волосы были всклокочены, а одежда — в беспорядке.

Она сразу разобралась в ситуации. Это была явная наркотическая зависимость. Наркотик, изменяющий дух, в Да Шунь это называется "наркотиком, изменяющим дух"? Проще говоря, это действительно был обычный наркотик. Яо Ши на самом деле принимала наркотик и стала зависимой у нее под носом. Это сильно ударило по самолюбию Фэн Юй Хэн. Она была совершенно не в состоянии простить себя. Она приняла все меры предосторожности, но против нее все равно плели заговоры. Кто был таким смелым?

Она стояла, как ледяная статуя, пока думала обо всем этом. В это время в комнату вошли и другие члены семьи Фэн.

Когда Ань Ши и Сян Жун увидели Яо Ши, они до смерти перепугались. Сян Жун в изумлении подбежала к Яо Ши. Когда она уже собиралась спросить, что случилось, — кто же знал, что Яо Ши станет еще более взволнованной, увидев Сян Жун? — женщина громко крикнула:

— Может быть, ты принесла выпечку? Где мои пирожные? — пока она кричала, ей действительно удалось освободиться от Ван Чуань и Хуан Цюань, а затем кинуться на Сян Жун. Крепко удерживая ее, она собиралась попробовать блюдо.

Сян Жун испугалась и закричала, но Яо Ши сказала:

— Пирожные, моя выпечка, наконец, прибыла. Восхитительно! — она посчитала Сян Жун печеньем и укусила ее за лицо.

Сян Жун не успела защититься и была укушена. К счастью, Ван Чуань и Хуан Цюань достаточно быстро отреагировали. Ван Чуань протянула руку и нажала на одну из акупунктурных точек Яо Ши. Та лишь почувствовала, что больше не может двигать челюстью. Этот укус лишь слегка задел девочку и не нанес никакого прямого ущерба.

Но это еще сильнее напугало пришедших, а Кан И громко сказала:

— Она начала причинять людям боль. Быстро схватите ее. Кроме того, ее язык, будьте осторожны, чтобы она не откусила свой собственный язык!

Фэн Юй Хэн поняла, что больше не может ждать, и просто вытащила из своего пространства анестетик. Быстро выйдя вперед, она ввела его в шею Яо Ши.

Женщина закатила глаза и потеряла сознание.

Ван Чуань и Хуан Цюань перенесли ее в кровать, затем повернулись к Фэн Юй Хэн и в унисон спросили:

— Юная госпожа, что нам делать?

Фэн Юй Хэн подошла и проверила пульс Яо Ши, еще раз подтвердив свои опасения: ее мать действительно пристрастилась к наркотику. Она была немного раздражена. Этот яд не был чем-то таким, что можно было взять и удалить или вылечить. Независимо от того, насколько она квалифицированный врач, она не смогла бы достать чудесное лекарство, чтобы вылечить этот яд. Не то чтобы у нее вообще не было лекарства, но то, что имелось, не было эффективным. Даже продвинутая столь далеко наука, как в двадцать первом веке, не смогла сотворить эффективное лекарство. Все, что они могли, это заменить его и постепенно уменьшить дозировку, чтобы облегчить страдания и начать выводить яд.

В любом случае, несмотря ни на что, для выздоровления необходимо сотрудничество наркомана; однако, учитывая вид Яо Ши, сможет ли она это сделать?

Фэн Юй Хэн долго размышляла, потом внезапно повернулась, чтобы оглядеть присутствующих. Ее взгляд остановился на Ань Ши и Сян Жун, затем она спросила:

— Где твоя служанка, где Мэй Сян?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 350.1. Прикоснитесь к моей маме, и я оторву вам голову**

Мэй Сян была служанкой Сян Жун. Услышав вопрос Фэн Юй Хэн, Ань Ши вспомнила, что сопровождающая ее дочь служанка не была Мэй Сян, поэтому она спросила:

— Правильно, где Мэй Сян?

Сян Жун ответила:

— Сегодня утром Мэй Сян взяла выходной. Она сказала, что у нее болит живот. Я, не особо задумываясь об этом, позволила ей отдохнуть во дворе.

Ань Ши посмотрела на Фэн Юй Хэн, проанализировала ситуацию, а затем вдруг поняла:

— Это была Мэй Сян? Вторая молодая госпожа хочет сказать, что с Мэй Сян что-то не так? — женщина немедленно приказала служанке: — Быстро! Быстро иди и позови Мэй Сян! Скорей!

Служанка быстро убежала, а вперед вышла основательница. Подойдя, она сказала:

— А-Хэн, ты имеешь в виду, что эта служанка что-то сделала? Это возможно. Она личная слуга, поэтому у нее была масса шансов принять меры.

— Хорошо, позовем ее и тщательно расспросим, — высказалась Кан И.

— Боюсь, что уже слишком поздно, — покачала головой Фэн Юй.

Сян Жун думала так же:

— В последние несколько дней нам направляли меньше фруктов. Я использовала позавчерашние груши, чтобы сделать пасту для вчерашней выпечки. Но вчера нам не привезли фруктов. Мы с наложницей-матерью обсуждали это, говоря, что, возможно, не сможем приготовить выпечку. Госпожа Яо любит есть пирожные с фруктовой начинкой. Если сделать их без нее, они вышли бы довольно мягкими. Когда мы разговаривали, Мэй Сян всегда находилась рядом со мной. Может ли быть...

Кан И продолжила ее мысль:

— Она знала, что выпечку нельзя отправить сегодня, и госпожа Яо обязательно заболеет. Более того, вчера выпечки и так было меньше, верно?

Сян Жун кивнула.

Ань Ши немедленно упала на пол. Мэй Сян была личной слугой Сян Жун. Несмотря ни на что, они не могли быть освобождены от ответственности по этому вопросу.

Сжав зубы, она проползла вперед, затем поклонилась Фэн Юй Хэн и сказала:

— Вторая молодая госпожа, эта наложница знает, что этот вопрос требует наказания. Но я умоляю вторую молодую госпожу быть милостивой, позволить этой наложнице понести все наказание в одиночку и простить третью молодую госпожу! Даже если эту наложницу отправят умирать, это тоже хорошо.

Потрясенная Сян Жун быстро подошла к Ань Ши:

— Наложница-мать, как это может быть хорошо? Что делать Сян Жун, если ты умрешь? — она заплакала и взмолилась: — Вторая сестра, у нас действительно не было злых намерений, мы никогда не думали о том, чтобы навредить госпоже Яо. Госпожа Яо обычно очень хорошо относится ко мне, и всякий раз, когда она получала что-то хорошее, она оставляла часть для Сян Жун. Я очень ей благодарна. Как мы можем навредить ей? Прошу вторую сестру не винить наложницу-мать Ань. Я прошу тебя.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что у нее начинает болеть голова. Она, наконец, поняла, почему основательница иногда ясно показывала свое недовольство и раздражение, когда сталкивалась с криками внуков. Когда мысли не в порядке, любые внешние звуки очень раздражают. Даже она не была исключением.

Фэн Юй Хэн махнула рукой и нахмурилась:

— Хватит плакать и кричать. Если вы продолжите, я могу просто достать свой кнут и начать бить людей!

Она говорила строгим голосом с суровым выражением лица, заставив Ань Ши и Сян Жун прекратить истерику. Затем они услышали, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Прямо сейчас все нуждается в тщательном исследовании. Я не хочу возлагать вину на невиновных. Наложница-мать Ань, Сян Жун, я, Фэн Юй Хэн, очень редко доверяю людям; однако я никогда не буду и сомневаться в ком-то без причины. В этой большой усадьбе Фэн не так много людей, с которыми я ладила, но вы двое — мне ближе всех. Я не желаю остаться в одиночестве, поэтому очень тщательно изучу этот вопрос. Но... — она внезапно перевела взгляд на основательницу, — ваша усадьба Фэн должна молиться, чтобы я не смогла провести тщательное расследование, иначе... я оторву голову любому, кто посмеет прикоснуться к моей матери!

Основательница задрожала. Если бы не бабушка Чжао и Кан И, поддержавшие ее, она бы рухнула на пол. Но в этот момент она подумала о многих вещах.

Мэй Сян не могла желать причинить вред Яо Ши без причины. У Ань Ши и Сян Жун были хорошие отношения с Фэн Юй Хэн, и они были слишком добросердечны, чтобы кому-то вредить. Вот почему за Мэй Сян должен кто-то стоять. Тогда кем мог быть этот человек?

Она собралась с духом и посмотрела на Фэн Юй Хэн. Увидев глаза, глядевшие на нее, как на врага, она вдруг подумала о Фэн Цзинь Юане. И запаниковала. Мог ли это быть ее сын? Вполне возможно! Яо Ши развелась с ним, Фэн Цзинь Юань не чувствовал себя смирившимся с этим фактом. Он был зол, но ему некуда было выплеснуть свою злость. Возможно, что он сделал что-то с Яо Ши. Была еще Чэнь Юй. Она тоже могла быть к этому причастной. Во время смерти Чэнь Ши действия Фэн Юй Хэн невозможно было игнорировать. Фэн Чэнь Юй вполне могла затаить обиду.

Основательница была в панике, потому что это означало, что ответственный за произошедшее из поместья Фэн. Она слишком хорошо понимала характер Фэн Юй Хэн. Если бы эта девушка разозлилась, она отреклась бы от своей собственной семьи. Какой отец, какие сестры? Она смела указывать прямо на людей и ругаться или просто бить их кнутом. Когда это она щадила когда-то из-за своих чувств? Фэн Юй Хэн уже до крайности ненавидела усадьбу Фэн из-за трех лет на северо-западе. Если обнаружится, что кто-то из семьи Фэн осмелился что-то сделать с Яо Ши, она просто может связаться с девятым принцем и заставить его поджечь усадьбу Фэн!

Сердце основательницы содрогнулось, у нее подгибались ноги. В этой комнате она чувствовала, что нельзя ни сидеть, ни стоять. У Кан И появилась возможность что-то предпринять. Немного подумав, она сказала:

— Тело матери нездорово. Как насчет того, чтобы невестка проводила вас обратно? — затем она обратилась к Фэн Юй Хэн: — Думаю, муж должен скоро вернуться. Как насчет того, чтобы муж пригласил императорского врача прийти и посмотреть?

— Нет необходимости. Эту болезнь даже я не смогу вылечить, так какой смысл звать императорского врача? — Фэн Юй Хэн покачала головой и махнула рукой. — Вы уже в курсе ситуации. Просто вернитесь сейчас.

Однако Кан И не согласилась:

— Я провожу мать, а потом вернусь. В любом случае мы можем дождаться возвращения той, что Мэй Сян. Твои медицинские способности хороши, но лучше было бы позволить взрослым заниматься остальными вещами. Позволь мне помочь.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 350.2. Прикоснитесь к моей маме, и я оторву вам голову**

Ее слова были довольно искренними. Фэн Юй Хэн посмотрела на Кан И и вдруг сказала ей:

— Вчера я дала Жу Цзя лекарство. До следующего приема должно пройти три дня. Мне не нужно сегодня заходить во дворец.

Кан И была поражена, а затем сразу же сказала:

— Я не это имела в виду. Я естественно верю, что ты можешь хорошо к ней относиться. Я просто хочу помочь.

— Нет необходимости, — Фэн Юй Хэн усмехнулась. — Ваши мысли, мама, написаны у вас на лице. Я не идиотка. Как я могу этого не видеть! — она сказала это, а потом взглянула на основательницу. — Я знаю все ваши мысли. Забудьте об этом. Я не буду говорить об этом вслух. Если у вас есть возможности, идите и сделайте, что хотите. Это потрясающе. Мы сможем сравнить и увидеть, чьи слуги более надежны.

Кан И была крайне смущена ее словами. Она действительно видела, о чем думает основательница. Она хотела быстро покинуть комнату, чтобы сообщить своим слугам и не дать Мэй Сян сбежать. После ее смерти не останется свидетелей. Фэн Юй Хэн также не смогла бы обвинить семью Фэн.

К сожалению, она не думала, что эта девушка будет такой проницательной и столь трезвомыслящей.

Естественно, она не могла произнести этого вслух, она лишь беспомощно сказала:

— У меня действительно нет никаких других мыслей. Я просто подумала, что здесь, рядом с тобой, нет других взрослых, и я волнуюсь, что некому помочь тебе. Но так как А-Хэн может справиться с этим самостоятельно, я не буду мешать.

Сказав это, Кан И помогла основательнице и увела людей в поместье Фэн.

Спустя некоторое время, кроме слуг павильона Единого Благоденствия, в комнате оставались только Ань Ши и ее дочь.

Их служанки отправились на поиски Мэй Сян. На данный момент они еще не вернулись. Ван Чуань, видя, что они до сих пор стоят на коленях, посмотрела на Фэн Юй Хэн. По ее кивку она пошла помочь этим двоим сесть на стулья.

Ань Ши очень волновалась. Как и Сян Жун. Они время от времени смотрели в окно, ожидая возвращения слуг.

Фэн Юй Хэн попыталась провести с Яо Ши сеанс иглоукалывания. Хотя от этого мало что изменится, это поможет немного облегчить страдания, вызванные зависимостью. Яо Ши все еще была без сознания, но ее лоб сильно хмурился. Было ясно, что ее состояние не очень стабильно.

— Бань Цзоу! — крикнула внезапно поднявшая голову Фэн Юй Хэн. Из воздуха сразу соткалась мужская фигура, напугав Ань Ши и Сян Жун. — Пошли на поиски некоторых из скрытых стражей, посланных их высочествами девятым и седьмым принцами. Если я не ошибаюсь, Мэй Сян определенно больше не находится в поместье Фэн.

— У меня есть группа, которую можно отправить в погоню за пределы столицы, другая группа займется обыском города. За такой короткий промежуток времени она не смогла убежать очень далеко. Мы не можем беспокоиться только о погоне на улицах и забыть о простом сокрытии, — Бань Цзоу кивнул и не стал дожидаться, пока Фэн Юй Хэн скажет что-нибудь еще. Он исчез в мгновение ока. Раз, и его уже не было видно.

Сердце Ань Ши страдало. В павильоне Единого Благоденствия есть такой эксперт, сделать что-либо здесь очень трудно. Но из-за того, что Яо Ши доверяла ей, она ела еду, которую они отправляли, даже не подозревая о чем-либо. Кто же знал, что именно это доверие заставит Яо Ши стать такой?

Чем больше Ань Ши об этом думала, тем грустнее становилась. В это время вернулись две служанки. Ожидания Фэн Юй Хэн оправдались. Новость, которую они принесли, была:

— Мэй Сян уже пропала. Эти слуги обыскали весь двор, но не смогли найти ни единого ее следа.

Хуан Цюань с тревогой спросила:

— Вы спрашивали охранников у главного входа?

Одна из слуг ответила:

— Мы пошли спросить. Они сказали, что мастер ушел утром на дворцовое заседание. После этого только люди, отвечающие за покупку предметов первой необходимости, покидали усадьбу. Они не видели ни одной служанки наложницы-матери Ань.

Ань Ши снова заплакала и сказала Фэн Юй Хэн:

— Это все вина этой наложницы. Эта наложница предала доверие старшей сестры Яо. Вторая молодая госпожа, если вы гневаетесь, то просто выместите свой гнев на этой наложнице. Эта наложница готова принять все, что угодно.

Фэн Юй Хэн промолчала, за нее высказалась Ван Чуань:

— Наложница-мать Ань, перестань говорить такие вещи. Они заставляют молодую госпожу расстраиваться. Прямо сейчас самое главное — вылечить болезнь госпожи. Мы уже отправили людей преследовать Мэй Сян. Что правильно, а что — нет, все это четко различается. Рано или поздно придет день, когда откроется правда.

Фэн Юй Хэн тоже вздохнула, а затем повернула голову:

— Сначала вы должны вернуться. Пока этот вопрос полностью не прояснится, я никого не буду обвинять. Я уже сказала это. В этом поместье не так много людей, с которыми я близка, но я не буду милостива из-за этих чувств. Если обнаружится, что вы не связаны с этим, то все легко разрешится. Но если вы вовлечены, не обвиняйте меня в том, что мне не хватает милосердия.

Сян Жун быстро встала, чтобы заверить ее:

— Вторая сестра, если выяснится, что мы вовлечены, и наложница-мать, и я, безусловно, не попытаемся избежать ответственности. Даже если мы не связаны, выпечка пришла от нас. Мы не будем пытаться избежать наказания.

Фэн Юй Хэн махнула ей рукой. У нее не было сил говорить что-то еще. Они увидели, что она действительно истощена, как физически, так и умственно. Но для них из-за случившегося было бы неправильно оставаться и оказывать помощь. Они могли только встать и попрощаться, думая о том, как попытаться найти эту Мэй Сян.

После возвращения во двор Изящного Спокойствия основательница сразу же сказала, что хочет отдохнуть. Кан И ушла сама, но как только она ушла, старуха поспешно сказала бабушке Чжао:

— Отправь кого-нибудь ждать у входа в поместье. Когда Цзинь Юань вернется, пусть немедленно придет сюда! Быстро иди.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 351.1. Она вырежет всю семью Фэн?**

Сразу после того как Фэн Цзинь Юань вернулся в усадьбу по окончании дворцового заседания, бабушка Чжао сопроводила его во двор Изящного Спокойствия. По пути он выслушал, как эта старушка объясняет ситуацию, после чего его мгновенно прошиб холодный пот.

Кто-то пытался навредить Яо Ши. Да это же словно подлить масла в огонь! Какой характер у Фэн Юй Хэн? Жу Цзя оскорбила девятого принца, и ее почти забили до смерти. Она была принцессой, но эту девушку это совершенно не заботило. Теперь, когда кто-то осмелился принять меры против ее родной матери, как только этот человек будет раскрыт, разве с него не сдерут кожу заживо?

Он быстро вошел в спальню основательницы и увидел ее, сидящей на мягком стуле во внутренней комнате. Ее брови были плотно прижаты друг к другу, а выражение ее лица можно было охарактеризовать, как крайне мрачное.

Он быстро пошел вперед, чтобы отдать дань уважения, но основательница сказала:

— Достаточно, какой смысл отдавать дань уважения прямо сейчас? Хватит ли нескольких слов, чтобы успокоить меня?

Фэн Цзинь Юань сел рядом с ней и с тревогой спросил:

— Я слышал рассказ бабушки Чжао, пока шел сюда. Это правда?

— Я лично это видела, — кивнула старуха. — Конечно, это правда. Цзинь Юань, у меня есть кое-что, о чем я должна тебя спросить, и ты обязательно должен сказать мне правду.

Фэн Цзинь Юань не стал ждать ее вопроса:

— Я этого не делал.

— Не делал? — основательница была поражена.

— Нет, — мужчина кивнул. — Хотя я ненавидел Яо Ши после развода, на самом деле я хотел, чтобы она умерла, ведь только с ее смертью мое унижение могло быть забыто. Но сын — не из тех, кто не может ясно все обдумать. Яо Ши не та, кого стоит бояться, но эта девушка, А-Хэн, действительно совсем не добродушная. Более того, она даже пользуется поддержкой девятого принца.

Основательница облегченно вздохнула:

— Хорошо, что ты можешь так рассуждать. Я действительно боялась, что ты запутался и решил предпринять что-то против Яо Ши. Ты этого не знаешь, но когда сегодня это случилось с Яо Ши, глаза А-Хэн стали чрезвычайно пугающими. Один лишь взгляд заставил меня вспотеть. Если бы то, что Яо Ши стала зависимой от наркотика, изменяющего дух, было действительно чем-то, к чему ты приложил руку, я боюсь, что эта девушка вырезала бы всю нашу усадьбу Фэн!

Фэн Цзинь Юань увидел, что основательница по-настоящему испугана, и быстро успокоил ее:

— Мать слишком много думает. Какая бы она ни была смелая, она не смогла бы вырезать всю семью. Сын — правительственный чиновник, и, даже когда император вручает награды или назначает наказания, невозможно, чтобы он забрал жизнь сына. Хотя Фэн Юй Хэн называет его величество отцом-императором, это не значит, что она может делать все, что захочет. Если что-то случится с премьер-министром, двор погрузится в хаос. Это преступление, тяжесть которого она не сможет перенести.

Основательница успокоилась, услышав его слова, но все равно спросила:

— Раз это не ты, кто бы это мог быть? Цзинь Юань, это может быть Чэнь Юй?

По правде говоря, Фэн Цзинь Юань подозревал, что это была Чэнь Юй, но после долгих размышлений почувствовал, что это не слишком вероятно:

— Чэнь Юй все еще заперта в храме. Не говоря уже о том, чтобы выйти из него... Да даже если бы она могла, то ее единственной опорой была семья Чэнь. Которая уже пала, теперь у нее нет возможности сделать такие вещи.

Основательница напомнила ему:

— Яо Ши подверглась воздействию наркотика, изменяющего дух. Я слышала, что Ань Ши отправляла свою выпечку несколько месяцев. Естественно это началось задолго до распада семьи Чэнь.

Фэн Цзинь Юань еще раз покачал головой:

— Семья Чэнь пала задолго до этого события. Это должно было прекратиться давным-давно, они не стали бы ждать до сегодняшнего дня, чтобы начать действовать.

Основательница потеряла дар речи. С горьким выражением лица она сказала:

— Не в этом дело и даже не в том. Кто именно это сделал? Ах, да, — вспомнила она кое-что, — в прошлый раз, когда Хань Ши была мишенью, на кухне нашли серьгу. Все признали ее принадлежащей Цзинь Чжэнь, но Чэнь Юй явно использовала пудру древесного гриба. Что ты думаешь об этой ситуации? Скажи, может ли человек, который пытался отравить Хань Ши, быть тем же, кто отравил Яо Ши?

Фэн Цзинь Юань покачал головой:

— Нет. Пудра древесного гриба и изменяющий дух наркотик сильно отличаются друг от друга. Кроме того, разве в павильон Единого Благоденствия так же легко проникнуть, как во внутренний двор Магнолии? Что касается того, кто конкретно это сделал, мать, самым актуальным вопросом на данный момент является произошедшее с Яо Ши. Давай пока оставим дело Хань Ши в стороне. Чэнь Юй останется в храме, чтобы позволить ей успокоиться. Сейчас ей было бы не очень хорошо покидать его.

Основательница снова вздохнула и замолчала.

Ань Ши и Сян Жун предоставили подсказки и рассказали Фэн Юй Хэн, что семья Мэй Сян живет в северных пригородах столицы. Павильон Единого Благоденствия послал туда людей и, наконец, через два дня, как бродячая псина, Мэй Сян была поставлена на колени перед Фэн Юй Хэн.

В это время Фэн Юй Хэн только закончила делать иглоукалывание Яо Ши. Та не спала, но ее состояние было не очень хорошим, она находилась на грани нервного срыва. Фэн Юй Хэн осмелилась позволять ей бодрствовать только в течение нескольких часов каждый день. Остальное время она должна была оставаться без сознания. Но даже так слуги все равно вынуждены были прикрыть все острые углы в комнате мягкой тканью. Все, что могло разбиться, убрали. Это сделали для того, чтобы Яо Ши не смогла навредить себе.

Когда Мэй Сян доставили к ней, первое, что она почувствовала, — неприятный запах. Она повернула голову и увидела, что волосы девушки всклокочены, лицо все в грязи, а с тела капала грязная вода.

Она быстро махнула рукой:

— Быстро, выведите ее во двор.

Слуги немедленно вышли вперед и утащили ее во двор, а затем бросили на землю. Боль от падения заставила Мэй Сян несколько раз закричать, но к ней не проявили никакого сочувствия.

Все в павильоне Единого Благоденствия ненавидели ее, потому что Яо Ши обычно очень хорошо относилась к людям. Она никогда не обращалась к ним, как к слугам. Всякий раз, когда готовили что-нибудь вкусное, она всегда заставляла кухню сделать чуть больше в расчете на слуг двора. Такой замечательной госпоже кто-то навредил. Они действительно ненавидели то, что не могли освежевать Мэй Сян.

Но все знали, что Мэй Сян была просто служанкой. Она — всего лишь нож. Важно было выяснить, кто стоит за ней. Этот человек действительно заслуживал смерти.

Вскоре Фэн Юй Хэн закончила заботиться о Яо Ши и вышла. Бань Цзоу сказал ей:

— Ее вытащили из сточной канавы. Она бежала на север. По пути ее пытались убить, но нам удалось спасти ее и вернуть обратно.

— То, что кто-то пытается ее убить, совсем не странно, — Фэн Юй Хэн подошла к Мэй Сян и холодно посмотрела на нее. — Многие хотят убить тебя. Твой мастер обязательно попытается убить тебя и заставить замолчать навечно. Семья Фэн послала людей убить тебя на тот случай, если ты работаешь на кого-то из семьи Фэн. Вот почему, Мэй Сян, ты не сможешь сбежать.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 351.2. Она вырежет всю семью Фэн?**

Служанка принесла стул, и Фэн Юй Хэн села лицом к Мэй Сян. Девушка находилась в пяти шагах от нее, но все еще чувствовала неприятный запах.

Мэй Сян получила несколько травм. Хотя они не были серьезными, она вся была залита кровью. Это выглядело немного устрашающе. На данный момент ей уже не хватало терпения, так что она перестала убегать, зная, что Фэн Юй Хэн права. Было слишком много людей, которые хотели убить ее. Покинув павильон Единого Благоденствия, она могла только умереть. Но если она останется здесь... сможет ли она выжить?

Она подняла голову и посмотрела на Фэн Юй Хэн. В ее глазах была только смерть, она не могла увидеть ни малейшего проблеска надежды.

В это время другой скрытый охранник появился перед Фэн Юй Хэн и что-то прошептал ей на ухо. Фэн Юй Хэн удовлетворенно кивнула, и тот исчез.

Только тогда она заговорила и спросила Мэй Сян:

— Говори, кто тебе приказал?

Мэй Сян покачала головой и сказала хриплым голосом:

— Никто мне не приказывал. Я сделала это сама, — она была мокрая насквозь, а на улице все еще было очень холодно. Во время разговора она не могла не дрожать.

Фэн Юй Хэн моргнула и сказала слуге:

— Мэй Сян холодно. Быстро иди, принеси жаровню.

Слуга сразу же принес жаровню и поставил ее рядом с Мэй Сян. Хуан Цюань подошла и вытащила самый раскаленный кусок угля. Наклонившись к Мэй Сян, она сказала:

— Не нужно беспокоиться о замерзшем теле. Что действительно беспокоит, так это холодное сердце. Было бы лучше, если бы ты просто съела этот кусок угля, чтобы согреть свое сердце. Или, может быть, ты вспомнишь, как хорошо с тобой обращалась наша молодая госпожа.

Мэй Сян задрожала от страха и хотела уклониться. К сожалению, вокруг нее было слишком много людей, удерживающих ее на месте.

Сердитая Хуан Цюань прислонила уголь к ее груди, и шипение сгорающей плоти и кожи наполнило воздух вместе с леденящими душу криками Мэй Сян.

Но эта девушка неплохо выдержала пытку. Древесный уголь поджарил ее плоть, но она все еще не потеряла сознание.

Хуан Цюань отругала ее:

— В то время, когда тебя избивала та женщина во дворе Магнолии, если бы наша вторая молодая госпожа не пришла вовремя, тебя бы избили до смерти. Но почему ты не отвечаешь взаимностью? Мало того, что ты не благодарна, ты использовала такие вещи на нашей госпоже. Мэй Сян, ох, Мэй Сян, даже если эта девушка сегодня освежует тебя заживо, ты это заслужила.

Мэй Сян посмотрела на Фэн Юй Хэн с несчастным выражением лица. Она чувствовала, что ее взгляд был чрезвычайно пугающим. Раньше она считала, что у человека, который хотел, чтобы она это сделала, были самые страшные глаза в мире, но она, наконец, поняла, что по сравнению со второй молодой госпожой этой персоне все еще немного недостает.

— Ты не будешь говорить. У тебя трудности? — Фэн Юй Хэн смотрела на нее безо всякого выражения. В ее глазах все еще царила свирепость, а тон ее голоса был настолько холоден, что, казалось, исходил из подземного мира.

Но Мэй Сян с горечью ответила:

— Вторая молодая госпожа, все было сделано Мэй Сян. Если вы хотите убить меня, просто убейте. В любом случае Мэй Сян не сможет выжить. Все хотят, чтобы я умерла, поэтому я абсолютно точно не смогу убежать.

Фэн Юй Хэн спросила ее:

— Раз они хотят, чтобы ты умерла, почему ты все еще защищаешь их секрет? Если ты заговоришь, возможно, я смогу позволить тебе жить.

Мэй Сян горько улыбнулась:

— Какой смысл продолжать жить? У них мои мать, отец и двое младших братьев. Если я скажу что-нибудь, они все умрут.

— Если ты не заговоришь, то смогут ли они выжить? — Фэн Юй Хэн чуть не рассмеялась. — Говорить о морали с таким человеком? Ты не думала об этом? Если ты умрешь, то зачем им твоя семья? Может, ты считаешь, что они позволят твоим младшим братьям вырасти и изучить боевые искусства, а затем отомстить за тебя? Я скажу тебе, что это невозможно. Когда ты умрешь, твоя семья немедленно последует за тобой. На самом деле они вполне могут быть уже мертвы.

Мэй Сян была ошеломлена и вдруг закричала:

— Невозможно! Абсолютно невозможно! Они обещали мне. Когда я выполню это задание, он возьмет меня замуж. Даже если заговор провалится, пока я буду держать рот на замке, он даст моей семье изобильную жизнь. Он обещал мне. Он обещал мне!

Хуан Цюань подняла руку и дважды ударила ее:

— Ты с ума сошла? Ты поверила этим словам? С древности человек, который использовал эмоции, чтобы контролировать кого-то, пользовался этими словами. Они даже не изменили формулировку. Если бы он действительно хотел жениться на тебе, потрудился бы он контролировать твою семью?

Ван Чуань тоже сильно разозлилась и громко сказала:

— Мэй Сян, ты была рядом третьей молодой госпожой семьи Фэн. У тебя должна была быть довольно хорошая жизнь. Основываясь на личности третьей молодой госпожи, несмотря ни на что, они не стали бы плохо обращаться со своими слугами. Как около них в итоге оказалась такая неблагодарная тварь?

Хуан Цюань стояла рядом с ней. В тот момент, когда Мэй Сян пошевелилась, она сразу обнаружила, что на ее шее что-то надето. Что-то круглое и красное. В форме цветка.

Ее руки быстро сняли ожерелье. Мэй Сян взвизгнула и кинулась, чтобы выхватить его, но разве ей удалось бы догнать кого-то вроде Хуан Цюань? У нее не получилось ухватить даже краешек ее одежды, как та уже вернулась к Фэн Юй Хэн.

Она передала красное ожерелье Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, смотрите.

Фэн Юй Хэн взяла его и осмотрела:

— Камень куриной крови (1)? — Мэй Сян была не более чем служанкой. У нее не было столько денег, чтобы купить что-то подобное. Покрутив ожерелье в руке, она вдруг прищурилась, подсознательно сказав: — Это он...

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Одним из самых интересных драгоценных камней является балин (камень куриной крови, чангуа). Хотя его в основном используют для резьбы по камню.

Цвет у балина бывает серый, желтый, красный и черный. Однако особое отличие балина в том, что прожилки киновари в камне образуют необыкновенный узор, который более всего похож на пятна и подтеки крови. Из-за этой особенности балин даже назвали "камнем куриной крови".

Однако более популярно в мире все-таки имя "балин". Так этот драгоценный камень был назван по одноименной местности в Монголии, где его добывали.

Балин достаточно мягкий камень и очень хорошо подходит для резьбы. Из этого камня вырезались печати и различные фигурки — чаще всего изображения Будды, буддийских монахов, мифических и значимых исторических персонажей.

В Китае балин с давних времен ценился очень высоко. Там его называют чангуа (это имя получил также от названия местности, где добывался — Чан-Гуа). Во времена имперских династий балин был распространен лишь среди чиновников высокого ранга — получить балин можно было лишь из рук императора. Может быть, вследствие этого в Китае до сих пор балин считается сильным оберегом.

А когда однажды китайцы преподнесли в подарок японскому императору печати из балина, то и японцы стали высоко ценить этот драгоценный камень, называя его "сокровищем земли".

Однако сейчас научились искусно делать подделки на балин, из-за чего "авторитет" этого драгоценного камня сильно упал.

Также необходимо знать, что балин — ядовитый камень (из-за того, что в его состав входит ртуть), а еще из-за воздействия солнечного света он может изменить или потерять цвет (поэтому изделия из балина советуют хранить в футлярах или шкатулках).

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 352.1. Эта принцесса округа когда-нибудь сдерживала свое слово?**

Фэн Юй Хэн, произнеся слова "это он", до смерти напугала Мэй Сян. Она ясно помнила, как этот человек говорил, что им лично была вырезана самая красная часть этого камня куриной крови. В этом мире существовало только одно такое украшение.

Может быть... его узнали?

— Только из-за Сюань Тянь Е? Стоило ли оно того? — как только это имя было названо, Фэн Юй Хэн посмотрела прямо в глаза Мэй Сян. Как будто она могла видеть все насквозь, как будто ей удалось увидеть все мысли Мэй Сян.

Она знала, что догадалась правильно!

Мэй Сян подсознательно покачала головой, не решаясь поверить в это; однако она понимала, что не сможет ничего скрыть ни от второй молодой госпожи, ни от его высочества третьего принца.

Но...

— Моя семья в его руках. Если я скажу что-нибудь, они все умрут, — Мэй Сян больше не могла оставаться на коленях, поэтому просто села на землю. — Вторая молодая госпожа, наркотик, изменяющий дух, использовала эта слуга. Просто убейте эту слугу!

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Ты знаешь, какое влияние оказывает на людей наркотик, изменяющий дух?

Мэй Сян немного подумала и сказала:

— Очевидно, это вызовет зависимость, но он не подвергает жизнь опасности. Зависимые просто захотят есть его каждый день. Все же будет хорошо, пока она его ест?

Сердце Фэн Юй Хэн неистово забилось от гнева, она внезапно вскочила и кинулась вперед. Остановившись прямо перед Мэй Сян, она вытащила кнут и дважды ее ударила!

Мэй Сян закричала и упала на землю, когда на ее теле появились две раны. Толстое зимнее пальто порвалось, как и плоть под ним. Было очевидно, сколько сил Фэн Юй Хэн вложила в эти удары; служанка чуть не потеряла сознание от боли.

— Все будет хорошо, пока она его ест? — Фэн Юй Хэн отбросила ее ногой довольно далеко, а затем завопила: — Что если я скажу тебе, что, как только человек станет зависимым и прекратит принимать наркотик, он сойдет с ума? Что если я скажу, что, как только человек станет зависимым и прекратит принимать наркотик, он начнет бить людей и ломать вещи? Что если я скажу, что, как только человек станет зависимым и прекратит принимать наркотик, его кровеносные сосуды могут порваться, и он умрет?

Потрясенная Мэй Сян подсознательно возразила:

— Нет, это невозможно.

Фэн Юй Хэн еще раз ударила ее. На этот раз она обмотала кнутом шею Мэй Сян, а затем потащила ее в комнату. Она волокла Мэй Сян по земле как полумертвую псину, которая, правда, еще пыталась сопротивляться.

Но как Фэн Юй Хэн могла отпустить ее? Дотащенная до кровати Яо Ши, Мэй Сян сразу же увидела лежавшую там Яо Ши. За несколько дней женщина исхудала. Она выглядела совершенно плоской, как тонкий бумажный листок. Ее укрыли одеялами, но раны на шее и лице все еще были очень заметны. Что касается комнаты, то практически все было покрыто мягкой тканью. В комнате не было видно ни столов, ни каких— либо ваз.

— Вторая молодая госпожа использовала анестетик, чтобы заставить госпожу спать, но как только она проснется, то сразу же сойдет с ума и начнет травмировать себя, — сказала ей Ван Чуань, последовавшая за ними, потом сделала несколько шагов вперед и подняла одеяла, раскрывая руки Яо Ши. Мэй Сян посмотрела туда и увидела, что они были завернуты в ткань. — Ты видишь это? Если бы ее руки не были обмотаны, госпожа забила бы себя до смерти.

Хуан Цюань бросилась вперед и схватила Мэй Сян за шею:

— Это результат действия этого наркотика, изменяющего дух. Это наркотик, который, как ты сказала, нужно просто употреблять, чтобы все было хорошо. Мэй Сян, ты заслуживаешь смерти!

Мэй Сян задыхалась и не могла дышать. Ее глаза выпучились из-за нехватки воздуха. Только тогда Ван Чуань остановила Хуан Цюань:

— Она не может умереть. У молодой госпожи все еще есть на нее виды.

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула:

— Просто задушить ее до смерти было бы слишком просто, — сказав это, она потащила Мэй Сян за шею обратно во двор.

Мэй Сян чувствовала себя так, как будто ей сломали шею, и она умерла. Как бы она ни старалась, она не могла дышать. Казалось, что ей собираются оторвать голову. Это было и неудобно, и больно.

Наконец, удавка, сжимавшая ее шею, ослабилась, когда Фэн Юй Хэн оттянула кнут назад. Только тогда она перестала задыхаться. Но сомнения и ужас, которые наполнили ее сердце, становились все более и более глубокими!

Это неправильно! Третий принц сказал, что наркотик, изменяющий дух, никому не причинит вреда. Кроме того, она ежедневно клала совсем понемногу. Почему Яо Ши стала такой? Неужели... ей лгали?

— Вторая молодая госпожа! — в конце концов, Мэй Сян быстро проползла на несколько шагов вперед, начиная горько плакать. — Вторая молодая госпожа, эта слуга не знала, что это произойдет. Он... он сказал мне, что это не повредит чьей-либо жизни! Эта слуга действительно не знала, что так будет!

Однако Фэн Юй Хэн неожиданно сказала ей:

— Спешить некуда. Сначала взгляни на кое-какие вещицы. После того как ты это увидишь, именно тогда тебе действительно нужно будет плакать, — договорив, она хлопнула в ладоши, и несколько охранников принесли четверо носилок, положив их перед Мэй Сян.

Сначала Мэй Сян была ошарашена. Затем она перевела взгляд на носилки.

На них лежало четыре человека. Один мужчина, одна женщина и два мальчика лет шести-семи. Они были выкопаны из земли, и их тела уже начали разлагаться. Но их одежда еще не начала гнить, а черты лица еще можно было различить.

Увидев этих четверых, Мэй Сян была потрясена до глубины души. Замерев на месте, она смотрела на них широко раскрытыми глазами, так, как будто увидела самую ужасную вещь в мире. Через некоторое время она, наконец, отреагировала. Кинувшись в сторону трупов, она начала плакать.

Этот плач продолжался довольно долго, заставив Хуан Цюань почувствовать себя немного раздраженной. Внезапно Мэй Сян подняла голову от трупов и посмотрела на Фэн Юй Хэн. Сжав зубы, она сказала:

— Вторая молодая госпожа, как вы можете иметь такое порочное сердце? Мои родители и младшие братья никому не вредили. Почему вы их 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 352.2. Эта принцесса округа когда-нибудь сдерживала свое слово?**

Фэн Юй Хэн была так зла, что засмеялась. Покачав головой, она сказала:

— У тебя нет даже элементарного здравого смысла. Ты не знаешь о влиянии наркотика, изменяющего дух, и даже не можешь сказать, как давно кто-то умер. И ты хотела кому-то навредить с таким уровнем интеллекта? Вся твоя семья была убита? Так тебе и надо!

Ван Чуань холодно сказал ей:

— Посмотри внимательно. Они были вырыты из земли нашими людьми. Когда их выкопали, то они просто были завернуты в дрянную парусину. Там даже гроба не было. Они уже начали разлагаться в такую холодную зиму. Совершенно ясно, что они мертвы уже больше месяца. Месяцем ранее наша молодая госпожа даже не знала, что госпожа отравлена. Зачем ей было убивать твою семью?

Мэй Сян была шокирована, услышав это. Казалось, она поняла, что Ван Чуань права. Если присмотреться к трупам, то они действительно не выглядели, как только что убитые.

Но она не могла понять. Если это не Фэн Юй Хэн, то кто?.. Она внезапно замерла. То имя и человек, носящий его, внезапно наполнили ее разум. Все встречи, начиная с самой первой, все они промелькнули перед ее глазами.

Дыхание Мэй Сян становилось все более неровным. Она едва могла поверить в эту истину, но рядом с Фэн Юй Хэн внезапно появился скрытый страж. Этот скрытый страж сказал ей:

— Мы нашли трупы, когда следовали за одним из людей дворца Сян.

Мэй Сян рухнула как подкошенная!

Фэн Юй Хэн махнула рукой и заставила людей унести трупы. Затем она сказала Мэй Сян:

— Я могу позволить себе четыре гроба. Предоставь доказательства, и я похороню их для тебя. Что касается тебя, загладь свою вину за совершенные злодеяния, и я позволю тебе жить.

Как раз когда Мэй Сян отчаялась, она вдруг услышала это. Некоторое время она не могла поверить в эти слова. Неуверенно глядя на Фэн Юй Хэн, она не могла сказать ни слова.

Хуан Цюань разозлилась и отругала ее:

— Ты поглупела? Вторая молодая госпожа сказала, что может помочь тебе похоронить твою семью, и простит тебя, когда ты четко объяснишь ситуацию! Что такое? То, что ты не хочешь жить — это мелочь, но ты хочешь, чтобы твои родители были брошены в братскую могилу?

Мэй Сян задрожала и, наконец, отреагировала. Быстро покачав головой, она отчаянно поклонилась Фэн Юй Хэн.

— Хорошо, достаточно. Хватит кланяться! — Хуан Цюань действительно чувствовала, что они слишком легко отпускают эту девушку. Госпоже причинили вред. Насколько это было важно? Вторая молодая госпожа, в действительности простившая ее, была по-настоящему милостивой молодой госпожой.

Мэй Сян уже начала ненавидеть человека, на которого работала. Сквозь стиснутые зубы она начала объяснять ситуацию:

— Третий принц — тот человек, который приказал мне сделать это. Каждый месяц я брала деньги, заработанные в столице, и отправляла их своей семье. Примерно четыре месяца назад, когда я покинула дом своей семьи, меня чуть не сбила карета, из-под колес которой меня спас третий принц. Но в то время я не знала, что он был третьим принцем! После этого он часто присылал ко мне людей со всякими вещами. Каждый раз, когда я покидала поместье, я сталкивалась с ним, и он выражал свою заботу обо мне. Только после того, как я начала что-то чувствовать к нему, он раскрыл свою личность. После этого он по какой-то причине спросил о выпечке, которую готовила наложница-мать Ань и отправляла в павильон Единого Благоденствия для госпожи Яо. Тогда он захотел, чтобы я тайком подлила наркотик, изменяющий дух, в выпечку. Вначале я не соглашалась, однако, он пообещал, что после того, как я закончу это дело, я смогу покинуть семью Фэн, и он примет меня. Но даже так я не соглашалась, но он дал моему отцу двор и пригласил через слуг наставника для моих братьев. Мои родители подумали, что он хороший человек, и сказали, чтобы я хорошо к нему относилась. Если подумать, то, кажется, он контролировал жизнь моей семьи; тем не менее я все еще надеялась, что он хорошо относился к ним, потому что я ему нравилась... Вторая молодая госпожа, эта слуга признает свои ошибки. Все это было грандиозным обманом, а я идиотка. Не говоря уже о причинении вреда госпоже Яо, я даже стала причиной гибели своей семьи. В тот день, когда в поместье закончились фрукты, наложница-мать не смогла бы приготовить выпечку. Я услышала, как госпожа Яо кричала о том, что хочет поесть выпечки с утра до ночи, так я поняла, что наркотик, изменяющий дух, определенно вступил в силу. Я убежала только потому, что испугалась. Он сказал, что отправит людей, чтобы принять меня, но я никогда не думала, что на самом деле он отправит убийц...

История Мэй Сян наконец-то подошла к концу, и правда об отравлении Яо Ши была полностью раскрыта. Никто не мог предположить, что изменяющий дух наркотик использовался так долго. Некоторое время все были крайне раздосадованы.

Фэн Юй Хэн была особенно недовольна. Она была доктором и тщательно наблюдала за каждым движением в поместье; однако она никогда не думала, что позволила кому-то сделать что-то подобное у нее под носом.

Она чуть прикрыла глаза, скрывая охвативший ее гнев. Она размышляла. Если она убьет Сюань Тянь Е, каков будет результат? Император мог не любить сына, но если бы кто-то коснулся его, даже если это была бы она, то самым вероятным исходом стал бы смертный приговор, верно?

Но если она не убьет его... как ей вообще жить?

Мэй Сян все еще стояла на коленях посреди двора, глядя на Фэн Юй Хэн глазами, полными ожидания. Вначале ее лицо было наполнено страхом, но теперь на нем читалась легкая надежда.

— Вторая молодая госпожа... — видя, что Фэн Юй Хэн долго молчит, она попыталась что-то сказать; но тут она увидела, как та внезапно открыла глаза.

Она встала и подошла к Мэй Сян, остановившись, только когда оказалась прямо перед ней. Затем она посмотрела на нее сверху вниз своими холодными глазами. Через некоторое время она сказала:

— Свяжите ее. Мы собираемся в поместье Фэн. Слуга усадьбы Фэн, даже если она умрет, она не может умереть в нашем дворе.

Мэй Сян была чрезвычайно потрясена. С лицом, полным недоверия, она посмотрела на Фэн Юй Хэн и с ужасом спросила:

— Разве вторая молодая госпожа не сказала... что позволит этой слуге жить?

— Позволю? — она усмехнулась. Слегка наклонившись, она посмотрела прямо в глаза Мэй Сян и произнесла по одному слову за раз: — Эта принцесса округа когда-нибудь сдерживала свое слово?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 353.1. Если ты издеваешься над моими людьми, шутишь с моими деньгами или портишь мою еду, то ты заслуживаешь смерти**

Хуан Цюань cвязала веревкой Mэй Сян за ноги. Затем ее потащили в усадьбу Фэн. Bан Чуань осталась в павильоне Единого Благоденствия, чтобы позаботиться о Яо Ши. Цин Юй, которая примчалась обратно в усадьбу, также сопровождала Фэн Юй Хэн в поместье Фэн.

Мэй Сян плакала и непрерывно кричала по пути в поместье Фэн, растревожив всех.

Ань Ши и Сян Жун первыми услышали эту новость. Сначала oни хотели пойти в павильон Единого Благоденствия, но по пути cтолкнулись с группой Фэн Юй Хэн, направлявшейся к ним. Иx лица побелели от с от стpаxа.

Ho Фэн Юй Хэн даже не посмотрела на ниx. Она быстро прошла мимо, ее целью был Cоcновый двор Фэн Цзинь Юаня.

Ecли исходить из гороскопов двадцать первого вeкa, онa, родившаяся двадцатого мая, была бы Тельцом. У нее были некоторые черты, типичные для этого знака зодиака. Oна была прекрасно осведомлена о вещах, которые любила и ненавидела.

К ее людям нельзя было прикасаться!

К ее деньгам нельзя было прикасаться!

К ее вкусным блюдам нельзя было прикасаться!

Пока это принадлежало ей — даже ecли бы это было что-то вpоде стула — она определенно не позволила бы никому сидеть на нем без ее согласия!

Жу Цзя ocкopбилa Сюань Тянь Мина и былa избита чуть ли не до смерти. Теперь кто-то осмелился протянуть свои лапы к ее матери. Этот человек просто устал жить!

Несмотря на то, что всегда существовал кто-то ответственный за причиненное зло, та, что совеpшила отравление, Mэй Сян, должна была понести наказание смертью! Семья Фэн, которая поддерживала третьего принца, Cюань Тянь E, тоже не могла быть помилована так легко!

Она шла впереди, а за ней следовали Цин Юй и Хуан Цюань, которая, в свою очередь, тащила за собой Mэй Сян. За ними шли Ань Ши, Сян Жун и несколько любопытныx слуг из поместья Фэн.

B конце концов к группе присоединились Фэнь Дай, Цзинь Чжэнь, Сестры Чэн Ши, Кан И и даже основательница.

B это время Фэн Цзинь Юань сидел в своем кабинете в Сосновом дворе, но не cмел покинуть комнату, потому что его слугa сказал ему:

— Вторая молодая госпожа обнаружила Mэй Сян. Ее связали за ноги и приволокли ко вxоду в Сосновый двор.

Хотя Фэн Цзинь Юань не знал, кто именно стоял за Mэй Сян, но ee уже поймaли. Фэн Юй Хэн, естественно, допросила ее. Теперь, когда ее притащили ко вxоду в Сосновый двор... Он не был глупцом, на самом деле он был довольно умен, он сразу понял, что в этом виноват третий принц, Cюань Тянь E.

Ho существовало то, что Фэн Цзинь Юань совершенно не мог понять. Kaк простой служанке из поместья Фэн удалось сблизиться с Cюань Тянь E?

Cлугa спросил его:

— Выйдет ли мастер посмотреть? Госпожa и старейшая госпожа уже прибыли.

Фэн Цзинь Юань махнул рукой:

— Скажи слугам Соснового двора не действовать безрассудно. Без моего приказа никому не разрешено подходить к воротам.

Cлугa поклонился, затем ушел. Фэн Цзинь Юань встал, подошел к жаровне и добавил угля. Почему ему так холодно?

Mэй Сян ужe подвесили у входа в Cocновый двор. Девушка ужe выгляделa очень потрепанной. Ее паpу раз хлестнула Фэн Юй Хэн, а затем Хуан Цюань протащила до этого двора, все ее тело покрылось кровью. Обычно из-за такого принуждения она должна была бы упасть в обморок, но Фэн Юй Хэн сделала ей укол. Kто же знал, что было в этой инъекции, но это заставило Mэй Сян стать намного более бдительной. Oна практически не чувствовала себя на грани обморока.

Ho чем сильнее она была настороже, тем больше боли и дискомфорта она чувствовала. Oна висела на дереве вниз головой, и вся кровь в ее теле устремлялась к голове. Ей казалось, что она вот-вот взорвется, а ее глаза выпучились. Веревка все еще раскачивалась, поэтому она могла видеть много перевернутыx людей, в том числе Сян Жун, Ань Ши, основательницу и других наложниц-матерей и молодых госпож.

Mэй Сян боялась вce больше и больше. Она вдруг поняла, что попасть в руки второй молодой госпожи было гораздо страшнее, чем попасть прямо в подземный мир.

B это время Фэн Юй Хэн взялa кнут и посмотрела в Cocновый двор через парадные ворота. Внутри Cоcнового двора было очень тихо и безлюдно; однако вcя семья Фэн знала, что Фэн Цзинь Юань находился внутри.

Основательница задрожала и спросила:

— А-Хэн, что ты делаешь?

Она обернулась и указала на Mэй Сян, затем cказала:

— Бабушка не видела? Виновницу поймали, поэтому cудить ее должен отец.

— Почему ты хочешь суда от cвoeго отца? Она просто служанка. Ты можешь убить ее, — основательница была озадачена. Фэн Цзинь Юань четко сказал ей, что он этого не делал, и что Чэнь Юй не могла этого сделать. Bот почему у нее было немного понимания. — A-Хэн, я знаю, что ты злишься, но всегда есть кто-то, виновный в совершении проступка. Этот вопрос не имеет отношения к твоему отцу!

— Правильно! — громко сказала Фэн Юй Хэн. — Ecли бы это было связано c отцом, то там висела бы не Mэй Сян. Это был бы он! — послeдниe четыре слова стали практически криком. Фэн Юй Хэн все еще была до крайности разгневана. Взмахнув кнутом, который держала в руке, она яростно ударила им Mэй Сян.

На теле Мэй Сян с диким треском кнута возник кровавый след.

Основательница не думала, что oна просто начнет бить ее. Дрожа от страха, она cделала несколько шагов назад.

Пронзительные крики Mэй Сян заставили сердца присутствующих сoдрoгнуться; oднaко никто не пожалел ее. Kакая-то служанка на самом деле осмелилась сделать нечто настолько мерзкое. Oна действительно заслуживала участи худшей, чем смерть.

Фэн Юй Хэн ударила ee трижды, из-за чего c волос Mэй Сян на землю закапала кровь. Вскоре та начала заливать землю вокруг нее. Все еще не потерявшая сознания она могла только наблюдать, как ее кровь медленно вытекает из ее тела. Это чувство было действительно ужаснее смерти.

У Кан И имелись кoe-какие догадки, но она не была в ниx уверена, поэтому она стиснула зубы и спросила:

— A-Хэн, от кого эта служанка получала приказы?

Фэн Юй Хэн повернулась, чтобы взглянуть на нее, и в ее взгляде был глубокий холод.

Hо онa не ответила на вопрос Кан И. Bместо этого она вновь повернулась лицом к Сосновому двору, а затем использовала свою ци, чтобы выкрикнуть:

— Отец выбрал хорошего человека! Семья Фэн избрала хороший путь! Фэн Цзинь Юань, слушайте же внимательно! Третий принц, Сюань Тянь E, приказал Mэй Сян нанести вред моей матери. Этот долг не будет считаться погашенным только смертью одной служанки!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 353.2. Если ты издеваешься над моими людьми, шутишь с моими деньгами или портишь мою еду, то ты заслуживаешь смерти**

Основательница былa напугана почти до смерти. Третий принц сделал это? Третий принц зашел так далеко? Он мог даже приказывать cлугам поместья Фэн?

Кан И слегка удивилась, но в то же время обвинила Cюань Тянь E в том, что он небрежно отнесся к своей работе. Поскольку это уже разоблачили, почему он не послал кого-нибудь просто разобраться с этой девушкой? Он на самом деле позволил Фэн Юй Хэн поймать ее и притащить назад. Разве это не доставит ему неприятностей?

Она осмотрела на кpoвaвo-красные глаза Фэн Юй Хэн. Ee сердце забилось о ребра, когда ей в голову пришла крайне неприятная мысль. Почему она чувствовала... что третий принц понес огромную потерю?

Ho ecли немного подумать, то этого не могло произойти. Хотя Фэн Юй Хэн былa властной, онa вce еще использовала свой престиж и власть в поместье. Независимо от того, насколько император благоволил к ней, сможет ли он стерпеть то, что она причинит вред принцу?

Невозможно!

Кан И покачала головой, чтобы успокоиться.

B это время Фэн Юй Хэн снова защелкала кнутом. Каждый pаз, поднимая eго, она кричала в Cоcновый двор, и люди поместья Фэн проcто слушали, как она выплевывает по одному слову за раз:

— Люди, находящиеся внутри, слушайте внимательно. Я забью до смерти теx, кто объединяется ради своиx личных интересов! Я забью до смерти ублюдка, который помогает тирану! Любой, кто осмелится отравить мою мать, отправится на восемнадцатый круг ада! Pаз никакие живые существа не могут выйти из Соснового двора, позвольте мне омыть его с кровью!

Каждое слово былo нацелено на Фэн Цзинь Юаня. Каждое предложение было абсолютно возмутительным. Hо никто не осмеливался сказать ни слова. Даже Kан И предпочла промолчать.

Присутствующие видeли, что Фэн Юй Хэн ужe сошла c умa. Хотя поддержка третьего принца семьей Фэн не была четко обозначена, все были прекрасно осведомлены касательно этого вопроса. Теперь, когда тот причинил вред Яо Ши и был раскрыт, они могли только обвинить его в том, что он плохо старался. Что касается Фэн Цзинь Юаня, так как он решил поддержать его, то он мог быть только заодно с ним. Не так уж горестно будет перетерпеть несколько оскорблений и проклятий.

Ho... основательница вce еще былa полна страха! Oна боялась, что Фэн Юй Хэн не удовлетворится тем, что просто изобьет Mэй Сян и отругает Фэн Цзинь Юаня. Что если она решит излить свой гнев и на них?

Она задрожала и прислонилась к бабушке Чжао. Глядя на лужу крови под Mэй Сян, она чуть не упала в обморок. Hо Фэн Цзинь Юань продолжал прятатьcя внутри, не выходя наружу. Это заставило члeнов семьи Фэн испытывать к нему легкое презрение.

Его ужe до такой степени ocкopбила его собственная дочь, но он все еще мог теpпеть? Haсколько же безнадежен этот отец?

Фэн Юй Хэн действительно был противен отец первоначальной владелицы телa. Был ли этот человек еще мужчиной? Eго жена и дети уже стояли cнаpужи, но он все еще прятался, как черепаxа?

Она стиснула зубы и, использовав свою внутреннюю силу, щелкнула кнутом в последний pаз. Hа этот pаз она целилась прямо в шею Mэй Сян. Kто знает, где она нашла так много силы в своем крошечном теле, но она фактически обернула кнут вокруг шеи Mэй Сян и дернула его назад, аккуратно оторвав голову от тела!

Человек, висящий вниз головой, внезапно потepял голову, из-за чего кровь полилась, кaк лава из вулкана. Брызгая в разные стороны, она попала на всех.

Основательница потеряла сознание, а Фэнь Дай и Сян Жун взвизгнули. Ань Ши и Цзинь Чжэнь обе почувствовали, как иx ноги подкосились, и они упали на землю. Из-за стpаxа некоторых из слуг вырвало, другие — грохнулись в обмороки, а некоторые — убежали, были и те, что обмочились.

Даже Кан И, привыкшая к таким убийственным сценам, иcпытала приступ тошноты. Подсознательно отвернувшись, она не смела продолжать смотреть. Сестры семьи Чэн оказались немного смелее. Глядя на труп, они стали еще более уверены в словаx, которые произнесла иx тетя перед тем, как они покинули дворец: "Принцессу округа Цзи Ан нельзя обижать. Будет ли у вас xорошая жизнь в поместье Фэн, не зависит от премьер-министра Фэн Цзинь Юаня. Это будет зависеть от Фэн Юй Хэн".

Mэй Сян, наконец, полностью истекла кpoвью, и вce перед Cоcновым двором было полностью окрашено в кровaво-красный цвет. Хотя слуги во дворе получили приказ не действовать опрометчиво, они были безумно напуганы. Kто-то даже кинулся, чтобы доложить Фэн Цзинь Юаню. B то же время они услышали, как Фэн Юй Хэн громко сказала:

— Я уже говорила. Как только я узнаю, кто осмелился дотронуться до моей мамы, я обязательно оторву им голову! Mэй Сян была ножом, и эта окружная принцесса теперь позаботилась о ней. После этого я должна пойти и встретиться с человеком, который владел этим ножом!

Kaк только это было сказано, Кан И вздрогнула и с недоверием посмотрела на Фэн Юй Хэн. Может ли быть так, что эта девушка пойдет искать третьего принца, Cюань Тянь E? Небеса! Откуда у нее столько смелости? Насколько она способна конкурировать с Сюань Тянь Е?

В то время пока Кан И пребывала в шоке, Фэн Юй Хэн закричала:

— Охрана!

B какой-то момент группа императорских охранников, которые охраняли павильон Единого Благоденствия, появилась в поместье Фэн и собралась в Сосновом дворе. Услышав призыв Фэн Юй Хэн, они быстро вышли вперед. Tа приказала:

— Положите труп на носилки, — пока она говорила, ее голос внезапно стал громче, и она выкрикнула в сторону Соснового двора: — Женщина, которую воспитывал его высочество принц Сян в поместье Фэн, умерла. Вернем ее во дворец Сян!

Этот крик заставил премьер-министра, который скрывался внутри, наконец, выйти. Фэн Цзинь Юань в ужасe закричал:

— Ты не можешь идти! Ты не можешь пойти!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 354.1. Бои во дворце Сян**

Наконец Фэн Цзинь Юань вышел, он даже пробежал весь путь до входа. Фэн Юй Хэн, просто сказавшая, что пойдет во дворец Сян, чуть не заставила его душу покинуть тело от страха.

— Ты не можешь пойти! — он, наконец, прибыл ко входу во Сосновый двор. Хотя он морально подготовился, но, увидев землю, залитую кровью, и труп без головы, даже если он был премьер-министром, все равно почувствовал, как дрожат его ноги. — А-Хэн, — он прикусил губу и отчаянно попытался убедить ее: — Если ты пойдешь во дворец Сян, основываясь только на словах служанки, это будет неправильно!

Фэн Юй Хэн уставилась на него и спросила:

— Тогда что же отец считает правильным?

Фэн Цзинь Юань немного подумал и попытался сказать:

— Мэй Сян уже умерла. Ты была слишком сурова, наказывая ее. Но так или иначе сейчас нет никаких доказательств. Даже если ты пойдешь, а он станет отрицать это, что ты сможешь сделать?

Фэн Юй Хэн неожиданно засмеялась:

— Отец, кто сказал, что я хочу, чтобы он признался во всем? Я просто собираюсь вернуть женщину, которую он воспитывал в поместье Фэн.

— Ха, какую женщину? Не слушай глупости этой служанки! — Фэн Цзинь Юань топнул ногой и подошел, чтобы попытаться схватить Фэн Юй Хэн. В то же время он сказал: — Послушай отца и быстро возвращайся. Отец определенно найдет лучшего доктора в мире, который осмотрит твою мать и определенно предоставит лучшее в мире лекарство для ее лечения. Не волнуйся, отец сделает так, как сказал! Отец...

Кнут снова поднялся и опустился — кто же знал, что Фэн Юй Хэн на самом деле возьмет и начнет бить Фэн Цзинь Юаня? Хотя этот удар не поранил кожу, он заставил порваться его зимнее пальто. Фэн Цзинь Юань почувствовал, что его рука болит так сильно, что он не может ее поднять.

— Ты... — он в ужасе посмотрел на Фэн Юй Хэн. Он хотел сказать, что ребенок, бьющий своего отца, будет поражен молнией! Но, подняв глаза к небу, обнаружил, что оно чистое, и светит солнце. Не существовало никакой возможности, что ударит молния.

— Я скажу вам... — яростно начала Фэн Юй Хэн. — Я лучший доктор в мире. У меня лучшие лекарства в мире, но я до сих пор не могу вылечить маму. Фэн Цзинь Юань! Уберите слово "отец". Вы действительно не заслуживаете того, чтобы называться отцом! Сегодня я обязательно поеду во дворец Сян. Если вы этого хотите, то можете прийти и посмотреть. Если вы боитесь, просто послушно оставайтесь в усадьбе, как испуганная черепаха. Я скажу это снова. Я обязательно оторву голову любому, кто посмеет прикоснуться к моей маме!

Как только договорила, она махнула охранникам, затем повернулась и ушла.

Фэн Цзинь Юань поддерживал свою руку и стоял на месте. Мысленно он задавался вопросом, должен ли он идти или нет.

Если он пойдет, не поверит ли третий принц, что он собирается вместе с Фэн Юй Хэн обвинить его?

Если он не пойдет, а эта девушка создаст слишком грандиозные проблемы, как он должен будет справиться с этим? В конце концов для посторонних это была дочь его поместья Фэн!

Фэн Цзинь Юань был очень обеспокоен, но тут заговорила Кан И:

— Муж, быстро идите и посмотрите. А-Хэн все еще держит свой кнут!

Эти слова послужили Фэн Цзинь Юаню напоминанием. В худшем случае эта девушка будет сражаться насмерть во дворце Сян. Если кто-то действительно потеряет свою жизнь, независимо от того, с какой стороны, он не сможет вынести эту ответственность!

Если бы умер принц, это стало бы большой проблемой. Если бы умерла Фэн Юй Хэн, не было бы никого, кто стал бы производить сталь, а это в свою очередь превратилось бы в еще большую проблему!

Топнув ногой, он последовал за ушедшими.

Когда он подошел к воротам, привратник сказал ему:

— Группа второй молодой госпожи уехала верхом. В это время они уже должны были проехать несколько кварталов.

Возница треснул кнутом, и лошади полетели прямо к дворцу Сян. Фэн Цзинь Юань, однако, вздрогнул по уже сложившейся привычке, услышав щелканье кнута.

Когда они прибыли, группа Фэн Юй Хэн уже была на месте. Он видел, как она приказала кому-то вынести труп вперед и положить его перед воротами дворца Сян. Затем она сказала охранникам, стоявшим перед дворцом Сян:

— Идите и скажите своему принцу, что женщина, которую он воспитывал на улице, умерла. Эта окружная принцесса пришла, чтобы вернуть ее труп.

Охранники дворца Сян были поражены. Один из них вошел во дворец, чтобы доложить, а другой остался стоять снаружи, уставившись на обезглавленный труп, и его сердце наполнял холод.

Вскоре из дворца вышел третий принц, Сюань Тянь Е. Выражение его лица все еще было сердитым, он был словно окружен несметным полчищем призраков, умерших несправедливой смертью. В целом он выглядел очень мрачно.

Задолго до того, как он узнал о прибытии окружной принцессы Цзи Ан, он знал, что случилось. Никто из тех людей, которых он послал убить Мэй Сян, не вернулся живым. Не только это, было перекопано место, где была похоронена семья Мэй Сян. Все четыре трупа исчезли.

Несмотря на все приготовления, чтобы защитить себя, он защищал себя только от ночного нападения Фэн Юй Хэн и от поджога своего дворца Сюань Тянь Мином; однако он не думал, что Фэн Юй Хэн не станет атаковать тайно. Вместо этого она открыто пронесла труп вплоть до ворот дворца Сян.

Что именно эта девица хотела сделать? Может, она действительно верила, что обладает силой, достойной конкурировать с принцем?

Раздумывая об этом, Сюань Тянь Е не был слишком оптимистичен. Как противника он понимал Фэн Юй Хэн. Эта девушка действительно так же высокомерна, как Сюань Тянь Мин, но она не действовала вслепую. Раз она осмелилась прийти, да так открыто, кто знал, какую яму она выкопала для него?

Бровь Сюань Тянь Е несколько раз неудержимо дернулась, его сердце наполнили дурные предчувствия.

Выйдя из дворца, он увидел, как Фэн Юй Хэн смотрит на него со своим изящным лицом. Это лицо было необъяснимо невинным. Хотя на нем было несколько пятен крови, оно все еще выглядело так, как будто его вырезали из очень чистого нефрита. На нем не отображалось никаких ненужных эмоций.

Труп Мэй Сян лежал у ног Сюань Тянь Е, но он даже не взглянул на нее, он смотрел только на Фэн Юй Хэн.

Охранники уже оттеснили наблюдавших за ними гражданских. Эти двое долго сверлили друг друга взглядами, пока и люди семьи Фэн, и люди дворца Сян больше не смогли терпеть, наблюдая за их ледяными переглядываниями. В это время Сюань Тянь Е внезапно отвел свой взгляд. С некоторой паникой от нежелания быть раскрытым, он перевел взгляд вдаль. Ему потребовалось пять вдохов, чтобы восстановить самообладание.

Пока они смотрели друг на друга, его сердце наполнилось паникой. Он не знал, что происходит с глазами Фэн Юй Хэн. Они как будто обладали способностью околдовывать людей и видеть их сокровенные мысли. Их прямой взгляд пробился через его зрачки и вошел прямо в мозг.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 354.2. Бои во дворце Сян**

Сюань Тянь Е был подозрительным. Он почти что был уверен, что эта девушка владеет каким-то колдовством; однако он не знал, что Фэн Юй Хэн просто использовала психологический метод, чтобы увеличить влияние на его разум. А потом глазами передала сообщение, которое и заставило Сюань Тянь Е почувствовать это странное давление.

Это противостояние заставило Фэн Цзинь Юаня почувствовать себя шокированным. Ему показалось, или третий принц только что проиграл неопытной тринадцатилетней девочке? Принц Сян, похожий на могущественное и суровое божество, явно был побежден Фэн Юй Хэн!

Фэн Цзинь Юань оказался не единственным, кто испытал сильный шок. Кан И тоже была потрясена. Она несколько раз проговорила про себя, что ей нужно, чтобы люди сообщали больше информации об этой окружной принцессе Цзи Ан после того, как она вернется в поместье. Она должна узнать об этой девушке все!

В это время Сюань Тянь Е, наконец, не смог больше выдерживать эту атмосферу. Он заговорил первым:

— Интересно, почему младшая сестра пришла в гости. В чем дело?

Фэн Юй Хэн приподняла уголки губ: похоже, этот человек собирался симулировать невежество. Это тоже было хорошо.

Она просто не стала упоминать вопрос, касающийся Мэй Сян. Вместо этого она только вздернула подбородок и спросила его:

— А-Хэн сегодня жаждет позаниматься спортом и захотела приехать и найти третьего брата для занятий боевыми искусствами. Интересно, может ли третий брат хоть немного поддержать меня? — прежде чем Сюань Тянь Е успел ответить, она сразу добавила: — Сегодняшнее солнце довольно приятное. Я прошла довольно много и верю, что третий брат меня не прогонит, верно? Быстрее, давайте сразимся. Я слышала, что у наложницы Ань есть пара чрезвычайно интересных изумрудных колибри. Я думала пойти во дворец после, чтобы посмотреть.

Сюань Тянь Е был поражен. То дело, когда эти изумрудные колибри сбросили яд в колодцы, произошло давно. Первоначально он считал, что это станет большой катастрофой для северо-западной армии; однако не думал, что Фэн Юй Хэн пойдет и спасет всех этих солдат. Тогда все, что он почувствовал, было сожалением, но оппозиция не нашла никаких улик, что и позволило ему вздохнуть с облегчением.

Однако он не думал, что Фэн Юй Хэн не просто принесет труп Мэй Сян. Она также подняла тему об изумрудных колибри наложницы Ань. Может быть, она знала об этом?

Но он сразу же успокоился. Что она могла сделать, даже если знала? Честно говоря, это было не более, чем предположение. Даже если она получила признание от наложницы Ань, все было в порядке. Наложница Ань — сумасшедшая. Кто поверит в то, что говорит сумасшедшая?

Выражение лица Сюань Тянь Е заметно смягчилось. Глядя на Фэн Юй Хэн, он начал улыбаться:

— Раз младшая сестра заинтересована, этот принц должен как-то поддержать вас. Так как вы пришли с этой идеей, просто скажите мне, как вы хотите соревноваться?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и ответила:

— Выбирайте любой способ. Мне все равно.

Сюань Тянь Е кивнул и посмотрел на кнут в руке Фэн Юй Хэн:

— Так как младшая сестра принесла кнут, давайте соревноваться с оружием. Вы опытны в обращении с кнутом, я — с мечом. Хотя у меня есть преимущество из-за остроты оружия, когда дело доходит до убийства, преимущество у младшей сестры. Поскольку это уравновешивает друг друга, ни один из нас не находится в невыгодном положении.

Фэн Юй Хэн захихикала так сильно, что у нее заболел живот. Когда она выпрямилась, то указала на Сюань Тянь Е и сказала:

— Третий брат — взрослый мужчина, но вы пытаетесь изображать из себя справедливого партнера, соревнуясь с маленькой девочкой. Вы даже можете сказать, что ни один из нас не находится в невыгодном положении. Действительно забавно.

Сюань Тянь Е покраснел из-за ее слов. Он хотел сказать, что отступить — это хорошо. В конце концов, она была маленьким ребенком; однако прежде чем успел что-нибудь произнести, он услышал, как Фэн Юй Хэн громко сказала:

— Хорошо! Соревнование с оружием — это прекрасно! Кнут против меча. Подобное сочетание довольно интересно. Тогда третий брат, скажите мне. На что спорим?

— Спорим? — интуиция подсказывала Сюань Тянь Е, что трюк Фэн Юй Хэн будет заключен в этой ставке. Он мысленно приготовился и начал думать о том, как бы ему взять на себя инициативу, поэтому сказал: — Хотя мы — окружная принцесса и принц, так как вы хотите поспорить, мы не можем быть слишком нетрадиционными. Давайте сделаем то же самое, что и обычные граждане: будем делать ставки в серебре!

— В серебре? — Фэн Юй Хэн казалась потрясенной, а затем сразу улыбнулась. — Третий брат шутит. Если мы хотим поспорить, то ставкой должно быть золото. Разве использование серебра не станет потерей статуса?

Сюань Тянь Е немного задумался:

— Это тоже хорошо. Тогда давайте поспорим на золото. М-м... — он стиснул зубы, — десять тысяч золотых таэлей!

Фэн Юй Хэн снова засмеялась. На этот раз она хохотала еще более нагло, чем раньше.

И не только она. Даже сестры Чэн Ши не смогли сдержать смех; однако, получив предупреждающий взгляд от Фэн Цзинь Юаня, они постепенно перестали смеяться.

— Почему вы смеетесь? — Сюань Тянь Е был озадачен.

Кан И беспомощно вздохнула и любезно напомнила:

— Милорд, когда принцесса округа делает ставку в золоте, это всегда в миллионах таэлей. Обычно... это пять миллионов.

— Что? — вскрикнул Сюань Тянь Е. Затем он вспомнил, как Сюань Тянь Мин обманул Кан И на пять миллионов золотых. Затем он вспомнил, как Фэн Юй Хэн вытянула у Жу Цзя пять миллионов в золоте. Если иметь в виду эти суммы, то десять тысяч золотых заставили бы ее только смеяться, надрывая живот.

Но... мог ли он себе это позволить?

Он уже потратил большую часть своего богатства на создание армии. Причина, по которой у него осталось десять тысяч золотых, заключалась в том, что кто-то, проявив инициативу, отдал их ему до конца года, и у него еще не было времени потратить эту сумму, поэтому он осмелился сделать ставку с Фэн Юй Хэн. Но пять миллионов таэлей, он действительно не мог себе этого позволить.

Его помощник напомнил ему:

— Милорд, что плохого в том, чтобы согласиться? Вы не проиграете, — в глазах слуг у принца Сян были отличные навыки. Борьба с тринадцатилетним ребенком, разве это не детская игра?

Но Фэн Юй Хэн сказала:

— Ничего хорошего. Поскольку это ставка, мы должны сначала вынуть то, что у нас есть, и выложить в открытую. Пустая ставка — это не весело.

У Сюань Тянь Е не было идей, он просто пожал плечами:

— Как насчет того, чтобы сказать мне, на что нам делать ставку?

Фэн Юй Хэн ждала, пока он скажет это; она сразу же громко ответила:

— Как насчет того, чтобы мы поставили наши 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 355.1. Существование персидского мастера подвергается сомнению**

Разум Сюань Тянь Е взорвался с оглушительным треском!

Поставить их жизни?

Оказалось, что эта девушка дала, чтобы высказать такие вещи!

Но почему она была так уверена, что победит?

Сюань Тянь Е застыл на месте. Он не кивнул и не покачал головой. Он только смотрел на Фэн Юй Хэн с лицом, полным вопросов. Он разглядывал ее в надежде найти хоть какую-нибудь подсказку, попытаться разгадать ее мысли.

К сожалению, Фэн Юй Хэн походила на спокойное, зеркально-гладкое озеро. Никто не смог бы ничего понять. Но выражение ее лица было решительным и не вызывало сомнений. Ставки ценой в их жизни означали только это. У нее не было никаких колебаний.

Фэн Цзинь Юань, который наблюдал со стороны, наконец, не смог больше продолжать терпеть. Удерживая травмированную руку, он сделал пару шагов вперед, и посоветовал Фэн Юй Хэн:

— Хватит говорить глупости. Его высочество — принц.

Фэн Юй Хэн приподняла бровь:

— И что с того, что он принц? Разве принцы не учатся соревноваться в боевых искусствах?

— Неужели этому нужно учиться на соревнованиях? — Фэн Цзинь Юань был на грани смерти от гнева. — Ты когда-нибудь слышала об обучении со ставками на жизнь?

— Разве вы не услышали об этом сегодня? — она вздернула кверху свое маленькое лицо. — Отец боится, что я убью его?

Фэн Цзинь Юань почти задыхался:

— Я боюсь, что он в конечном итоге убьет тебя! Его высочество владеет боевыми искусствами. Неважно, борьба ли это или военная стратегия, он является экспертом среди экспертов. Разве ты не ищешь смерти? — выражение его лица потухло, и он сурово сказал: — А-Хэн, сейчас ты несешь ответственность за изготовление стали на благо каждого в Да Шунь. С тобой абсолютно ничего не должно случиться.

Слова Фэн Цзинь Юаня заставили Сюань Тянь Е задуматься. Сначала он чувствовал, что в этой ставке на жизнь определенно скрыта какая-то интрига. Эта девушка была очень коварной и очень хорошо разбиралась в лекарствах. Он беспокоился, что она использует какой-нибудь яд во время боя, чтобы лишить его жизни. Но когда он думал об этом сейчас, казалось, что слова Фэн Цзинь Юаня разумны. Желание этой девушки победить его казалось просто невозможным, но если он причинит ей боль, Да Шунь не сможет производить сталь. Вполне возможно, что император возложит вину на него. Этот старик никогда не любил его. Когда придет время суда, разве он сможет вынести справедливое решение?

Думая так, Сюань Тянь Е принял решение. Они не могли ставить на кон свои жизни. На самом деле они не могли и соревноваться в боевых искусствах.

Так что он решил воспользоваться тем, что сказал Фэн Цзинь Юань:

— Правильно! Сейчас младшая сестра очень важный человек. Не стоит возиться с мечами и копьями.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Во-первых, я не использую мечи. Во-вторых, я не использую копья. Откуда у третьего брата такие мысли?

— Этот принц имеет в виду то, что я волнуюсь, что причиню тебе боль.

— О, тогда третий брат может чувствовать себя спокойно. Вы не сможете сделать мне больно.

Сюань Тянь Е вопросительно хмыкнул и нахмурился:

— Трудно предсказать, будут ошибки или нет. Младшая сестра не должна говорить слишком самоуверенно.

Фэн Юй Хэн усмехнулась:

— Третий брат не должен быть слишком уверенным в своих силах. Просто исходя из ваших способностей, вы хотите сделать мне больно?

Сюань Тянь Е почувствовал, как внутри него разгорается гнев. Хотя он очень четко понимал, что Фэн Юй Хэн пыталась подтолкнуть его к участию в поединке; однако эти слова заставили его почувствовать себя крайне некомфортно. Он не был таким уж всепрощающим, и ему не хватало способности смотреть на вещи проще и снисходительнее. Слова Фэн Юй Хэн довели его гнев до предела.

Но эта девушка все еще не остановилась, продолжая говорить:

— Отец, если ты беспокоишься о том, что его высочество может пострадать, просто скажи это прямо. Зачем нужно говорить это окольными путями? Дочь искренне верила, что отец беспокоился, что меня изобьют до смерти. Кто же знал, что в действительности вы переживали за его высочество? Ха, как это душераздирающе для дочери. Забудем об этом. Поскольку отец настолько уверен, что его высочество проиграет, дочь не будет бороться, чтобы поддержать репутацию отца.

Говоря, она беспомощно покачивала головой. Сделав пару шагов назад, она церемонно сложила ладони в сторону Сюань Тянь Е:

— Отец сделал запрос. Как дочь, А-Хэн должна слушать то, что он сказал. Жизнь третьего брата намного важнее жизни А-Хэн. Получать травмы действительно нехорошо. Давайте забудем об этом соревновании, — договорив, она повернулась, чтобы уйти.

Сюань Тянь Е пришел в ярость:

— Стоять!

Этот крик заставил Фэн Юй Хэн рассмеяться, а Фэн Цзинь Юаня — заплакать. Он знал, что сегодня произойдет что-то крупное.

Он не мог не перевести взгляд на Кан И; однако та могла только беспомощно покачать головой, заявляя тем самым, что ничего не может поделать.

В это время они услышали, как Сюань Тянь Е сказал:

— Поскольку вы уже высказались, как эти слова можно вернуть обратно?

Фэн Юй Хэн в замешательстве посмотрела на него и спросила:

— Разве третий брат не отчаянно цепляется за жизнь?

"Ты — та, кто отчаянно цепляется за жизнь!"

Сюань Тянь Е ненавидел то, что не мог вырвать язык этой девушки!

— Младшие сестры редко бывают так интересны. Как может этот принц не сопровождать вас? Слуга! — громко крикнул он: — Иди и принеси меч этого принца!

— Подожди! — вдруг закричала Фэн Юй Хэн.

— Младшая сестра отступает? — Сюань Тянь Е был поражен.

— Я бы не стала делать что-то настолько отвратительное, как отступление, она покачала головой.

Сюань Тянь Е снова захотелось вырвать ей язык. Разве она не отступила недавно? Эта девушка ходила кругами, оскорбляя его, говоря таким образом, что он отвратителен.

— Тогда младшая сестра имеет в виду...

— Я пришла в спешке, поэтому не взяла ни кисти, ни чернил. Я попрошу третьего брата, чтобы кто-нибудь из дворца принес кисть и чернила! Поскольку речь идет о борьбе, в которой на кону стоят наши жизни, мы должны подписать отказ от смерти. В противном случае после избиения третьего брата, было бы нехорошо, если бы люди дворца Сян почувствовали недовольство и пришли ко мне, чтобы погасить этот долг.

Сюань Тянь Е почувствовал, как в его груди разгорается огонь и немедленно приказал:

— Приготовить чернила и кисть! — он хотел немедленно написать этот отказ от смерти. После подписания отказа, если эта девушка не умрет сегодня от его меча, то его фамилия не Сюань!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 355.2. Существование персидского мастера подвергается сомнению**

Какое производство стали, какая будущая жена его девятого брата? В этот момент, все эти вещи были отброшены далеко в сторону. Фэн Юй Хэн довела его до белого каления, он думал только о том, чтобы пронзить эту девушку своим мечом!

Очень быстро люди дворца принесли ему меч и поставили стол. Четыре драгоценности рабочего кабинета разложили сверху. Вышла и принцесса Сян.

Фэн Юй Хэн с улыбкой поприветствовала ее:

— Третья невестка!

Принцесса Сян улыбнулась и ответила:

— Давно не виделись, младшая сестра. С вами все хорошо в последнее время?

— Очень хорошо, — Фэн Юй Хэн и принцесса Сян были очень близки. — С телом третьей невестки все в порядке?

Принцесса Сян кивнула:

— Каждые три дня во дворец приезжает один из врачей Зала Сотни Трав, чтобы осмотреть меня. Все идет хорошо, — во время разговора она посмотрела на Сюань Тянь Е и обратилась к нему: — Пришла младшая сестра. Почему милорд не пригласил ее во дворец посидеть?

Сюань Тянь Е сердито фыркнул:

— Младшая сестра приехала соревноваться в единоборствах с этим принцем.

— О? — глаза принцессы Сян загорелись. — Милорд — мастер боевых искусств. Кто не знает, что принц Сян очень силен? Но я слышала, что окружная принцесса Цзи Ан выделяется среди женщин своей силой и не проигрывает мужчинам. Я действительно не знаю, кто победит в этом соревновании между милордом и младшей сестрой.

Услышав это, Кан И задумалась. Она давно слышала, что принцесса третьего принца не ладит мужем. На самом деле она много лет назад заболела, и ходили слухи, что ее отравил третий принц. Именно поэтому она так долго болела без каких-либо признаков улучшения. Теперь казалось, что эти двое действительно не ладили. Какая жена скажет такое о своем муже? Она не знала, кто победит, а кто проиграет; это ясно говорило о том, что принц Сян проиграет, но ей все равно нужно было выразить свою точку зрения, верно?

Но принцесса Сян еще не закончила, она сказала Фэн Юй Хэн:

— Младшая сестра обязательно должна проявить милосердие!

Сюань Тянь Е был на грани сумасшествия, когда сердито спросил помощника, готовившего отказ:

— Готово?

— Да, — помощник кивнул, а затем показал готовый отказ от смерти и громко сказал: — Сегодня принцесса округа Цзи Ан и принц Сян будут соревноваться в боевых искусствах, поставив на кон свои жизни. Независимо от того, кто выживет, а кто умрет, ни одна из сторон не сможет заниматься этим вопросом после! — прочитав содержание, он принес еще одну аналогичную бумагу. — Существуют два экземпляра отказа от смерти. После того как вы оба подпишете его, у каждого останется по одному.

— Хорошо! — Сюань Тянь Е кивнул, затем пошел вперед, взял кисть и написал свое имя.

Фэн Юй Хэн не стала исключением. Быстро приблизившись, она записала свое имя. Немного подумав, она окунула указательный палец в чернила и оставила отпечаток своего пальца рядом со своим именем.

Сюань Тянь Е с радостью скопировал ее действия, завершив подписание отказа от смерти.

Каждый забрал свою копию и положил в один из набедренных карманов. Затем Фэн Юй Хэн ухмыльнулась и отступила назад, пока не достигла пустой зоны перед воротами. Только тогда она развернула кнут:

— Третий брат, А-Хэн, будет с уважением ждать тебя.

Сюань Тянь Е спустился по ступенькам и встал напротив нее. Между ними было десять шагов. Зрители из семьи Фэн и из дворца Сян рассредоточились в надежде найти безопасное место. Все были обеспокоены тем, что в конечном итоге могут пострадать, если один из них проявит небрежность.

Фэн Цзинь Юань был в панике. По какой-то причине, чем больше он смотрел на решительный вид Фэн Юй Хэн, тем больше чувствовал, что Сюань Тянь Е проиграет. Он уже начал думать: если Сюань Тянь Е проиграет, это будет хорошо или плохо? Обернется ли это прибылью или убытками?

Кан И увидела противоречивые чувства в его глазах и тихо прошептала ему на ухо:

— Семья Фэн уже выбрала третьего принца. Даже если вы смените направление, буду

т ли с вами ладить другие мастера? Когда придет время, не говоря уже об условиях, возможно, они даже не захотят вас видеть, когда вы попытаетесь заслужить их милость.

Фэн Цзинь Юань был шокирован. Она права. Как мог новый мастер ладить с кем-то, кто переметнулся? Прямо сейчас за помощь принцу Сян он по крайней мере получил обещание. Независимо от того, станет это Чэнь Юй или нет, он женится на дочери из семьи Фэн. Даже если это не будет дочь первой жены, которая не сможет подняться до положения императрицы, она по крайней мере стала бы главной императорской наложницей. А что насчет других мастеров? Мог ли он получить от них такие же хорошие условия?

— Чувствует ли муж, что его высочество проиграет? — в голосе Кан И снова послышалось сомнение.

Фэн Цзинь Юань покорно кивнул.

— А-Хэн такая опытная? — ей было трудно в это поверить. — Вы — ее отец. Вы хорошо должны знать это, верно?

Что Фэн Цзинь Юань мог понимать в этом? Он только сказал Кан И:

— Все способности А-Хэн были приобретены за последние три года, проведенные на северо-западе. Она училась у персидского эксцентрика. Я совершенно невежественен.

— У персидского эксцентрика? — Кан И мысленно встрепенулась. — Встречался ли муж с этим персидским эксцентриком?

Фэн Цзинь Юань покачал головой:

— Нет. Она сказала, что он уехал до ее возвращения в столицу. Если говорить о том, что происходило на протяжении этих трех лет, что они провели на северо-западе, наша усадьба Фэн проявила настоящую небрежность, из-за чего существует огромная масса неясных вещей. Этот ребенок ненавидит нас, и сейчас это данность.

Кан И засомневалась еще сильней. Персия была не чем иным как страной, о которой известно было только то, что она существовала. Ее существование не было чем-то, что можно было бы подтвердить.

Легенда гласила, что Персия находилась к западу от Да Шунь, очень-очень далеко. Разделялись эти две страны обширной прерией. Эта прерия была смертельно опасной, запретной зоной. Ни один из пытавшихся пересечь ее не выжил. Как именно появился этот перс?

Пока она раздумывала, Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Е уже начали сражаться. Она услышала, как Сюань Тянь Е сказал: "Подходите", и Фэн Юй Хэн хлестнула своим кнутом. Это соревнование началось всерьез!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 356.1. Неистовая борьба**

Практически, как только Фэн Юй Хэн взмахнула кнутом, Сюань Тянь Е начал чувствовать сожаление.

Он знал, что Фэн Юй Хэн владела боевыми искусствами, и знал о ее превосходных навыках стрельбы из лука. Однако он не думал, что она и кнут сможет использовать так же искусно, как Сюань Тянь Мин! Мало того, что она была опытной, у нее также была сила, смешанная с чем-то, делающим увороты чрезвычайно трудной задачей.

Когда Фэн Юй Хэн ударила о землю, Сюань Тянь Е увидел, что тротуар перед дворцом Сян с треском разбился.

Внезапно он понял, что эта девушка не хотела пострадать, чтобы император вынес ему наказание. То, что она желала... Она на самом деле хотела убить его!

Глубокий холод наполнил его сердце. Как он мог забыть? Это же Фэн Юй Хэн! Любимая жена Сюань Тянь Мина! Когда такие люди ненавидят кого-то, как они могут позволить кому-то другому помочь им отомстить? Она определенно предпримет действия немедленно. Это был единственный способ для нее повеселиться!

Сюань Тянь Е взмок от холодного пота. Аккуратно уклоняясь от кнута Фэн Юй Хэн, он очень быстро взмахнул своим мечом.

Поскольку противник пытался убить, ему не нужно было сдерживаться. Она хотела сражаться до смерти? Тогда ему просто нужно ей подыграть.

Как только Сюань Тянь Е пришел к этой мысли, он мгновенно как можно сильнее сосредоточился. Крутанув запястье, он бросился прямо к Фэн Юй Хэн, в этом движении его меча не было ни малейшего великолепия.

Все были шокированы. Третий принц явно пытался убить ее. Его движение было слишком быстрым. Таким быстрым, что Фэн Цзинь Юань увидел только вспышку и даже не смог отреагировать, не понимая, что происходит. Эта вспышка уже почти достигла лба Фэн Юй Хэн.

Все чувствовали, что окружная принцесса Цзи Ан не сможет вовремя увернуться и плотно закрыли глаза.

Однако они не думали, что Фэн Юй Хэн ни в малейшей степени не запаникует, когда меч — еще чуть-чуть — и вонзится ей в лоб. Вместо этого она приподняла уголки губ в странной улыбке.

Холод лезвия уже достиг ее лба, и Сюань Тянь Е почувствовал, что добился успеха, но...

В следующее мгновение произошло то, чего он совершенно не мог ожидать!

Совершенно живой человек, стоявший прямо перед ним, и которого он собирался зарубить мечом, фактически исчез!

Сюань Тянь Е был потрясен!

Из-за того, что его меч потерял цель, да и шок сыграл свою роль, он не сумел собраться с мыслями. Как только его ноги коснулись земли, ему пришлось сделать вперед три или четыре шага, чтобы не упасть. В это время он затылком внезапно почувствовал порыв ветра. Сила, которая была еще более стремительной, еще более властной и еще более жестокой, устремилась к нему.

Он осознал, что дело плохо, но было слишком поздно. У него действительно не осталось времени увернуться, поэтому он успел только быстро опустить голову. Ему удалось защитить голову, но его спина открылась.

Кнут хлестнул его по спине, и Сюань Тянь Е почувствовал, как к горлу подкатывает волна кровавой сладости. Он подумал про себя, что это плохо. Сила удара оказалась слишком велика и повредила его внутренние органы! Делая все возможное, чтобы успокоиться, он с усилием сглотнул кровь.

У Сюань Тянь Е потемнело в глазах, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя.

Затем он быстро обернулся и увидел, что девушка, которая внезапно исчезла, стояла позади него. Ее глаза покраснели, она походила на упыря, выбравшегося из ада. Одного ее вида оказалось достаточно, чтобы напугать его до глубины души. Она выглядела как богиня войны из древней эпохи, которая могла сделать все что угодно. Она могла изменить ситуацию по мановению руки!

Сюань Тянь Е был слегка потрясен. Травма была незначительной проблемой, но Фэн Юй Хэн внезапно исчезла. Это было что-то слишком сложное для понимания!

Он хотел спросить, что только что произошло, но Фэн Юй Хэн была не в том настроении, чтобы болтать. Ее первый удар кнутом не заставил его сплюнуть кровью, поэтому ей придется ударить его еще раз!

Богиня войны сверкнула своими красными глазами и бросилась вперед. Кнут вытянулся в воздухе, как будто и вовсе не был чем-то изначально гибким. Он казался даже тверже, чем меч Сюань Тянь Е.

Сюань Тянь Е не успел увернуться и быстро отступил. Поставив защиту, он держал меч горизонтально перед грудью, такое положение подходило как для атаки, так и для защиты. Когда кнут прилетел, то ударил прямо в лезвие меча. Они одновременно использовали свою внутреннюю силу, чтобы посоревноваться в том, у кого ее больше.

Зрители снова были ошеломлены! Но в этот раз все смотрели на них широко раскрытыми глазами. Никто не хотел закрывать глаза. Только сейчас они пропустили, как Фэн Юй Хэн увернулась от меча Сюань Тянь Е. Они уже упустили частичку этого боя. Теперь ситуация изменилась, окружная принцесса Цзи Ан начала атаковать третьего принца. Они больше не могли ничего пропустить.

По правде говоря, у людей было некое понимание произошедшего. Только сейчас Фэн Юй Хэн, ударив своим кнутом, застала третьего принца врасплох, это можно было посчитать скрытной атакой. Теперь они мерились силой. Фэн Юй Хэн была маленьким ребенком. Даже если она могла использовать свою внутреннюю силу, она определенно не была способна победить третьего принца.

Все так думали и смотрели широко раскрытыми глазами; однако, наблюдая, они обнаружили, что из-за продолжающейся борьбы казалось, что третий принц постепенно... проигрывает? Некоторые из более внимательных заметили, что ноги Сюань Тянь Е скользили назад по осколкам тротуара. Было очевидно, сколько сил понадобилось ему для защиты от атаки Фэн Юй Хэн.

То, что они видели, было правильно. В это время Сюань Тянь Е стоял не просто на грани проигрыша. Он действительно чувствовал, что может умереть!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 356.2. Неистовая борьба**

Он чувствовал, что его меч сдерживает вовсе не кнут. Вместо этого его удерживало что-то вроде большого камня, и этот камень давит ему на грудь, почти не давая дышать.

"Откуда у Фэн Юй Хэн столько сил?" Этот вопрос бесконечно звучал в его голове; однако ответа на него не было. Из-за того, что он прикладывал слишком много сил, под его ногами раздавался бесконечный треск, это дробилась на бесчисленные осколки мостовая. Он даже мог слышать это. Но несмотря ни на что у него не было возможности оттеснить этот кнут назад. И хотя Фэн Юй Хэн не могла продвинуться вперед, Сюань Тянь Е был совершенно уверен, что не сможет долго терпеть.

Откуда он мог знать, что в своей предыдущей жизни Фэн Юй Хэн практиковала физические единоборства? Древние люди делали упор на внутреннюю силу. То, что изучила она, было жестким цигуном. Да, в этой технике подчеркивалась внутренняя сила; однако жесткий цигун был более практичным.

Фэн Юй Хэн верила, что если они откажутся от оружия, ее преимущество будет еще более явным.

В это время кнут походил на меч, и использовался он для борьбы с Сюань Тянь Е. Хотя для нее это тоже было довольно утомительно, но, как наступающая, она не тратила столько энергии, как Сюань Тянь Е. На самом деле ей даже хватило сил, чтобы сказать своему противнику:

— Третий брат, почему у вас на лбу проявились вены? Почему вы вкладываете столько сил? Вы не боитесь кровавой смерти?

Сюань Тянь Е чуть не кашлянул кровью, но именно этот внезапный всплеск гнева заставил его израсходовать последние силы. Исчерпав их, он не смог больше выдерживать атаки Фэн Юй Хэн и покачнулся. Его меч дрогнул, открывая брешь в защите для его противницы.

Сюань Тянь Е немного запаниковал. Он больше не мог беспокоиться о том, как это выглядит. Кнут собирался поразить его в грудь, так что он просто упал на колени, как будто становясь на них, чтобы избежать кнута.

Но его движения были не такими быстрыми, как у Фэн Юй Хэн. Он избежал прямого удара в грудь, но кнут пронзил его плечо.

Фэн Юй Хэн начала сходить с ума. Этот удар был слишком жестоким. Полностью пронзив его плечо, она прошла вперед, заталкивая свое оружие дальше в плечо Сюань Тянь Е. От кончика кнута до основания, она остановилась только тогда, когда дотронулась до раны рукой.

От боли на мужском лбу выступил холодный пот. Он не мог ни встать, ни отступить. Этот кнут, как столб, подпирал его.

Но даже это был не конец. Фэн Юй Хэн ухватилась за него и начала смеяться, после чего произнесла:

— Даже моя рука в крови. Как отвратительно, — сказав это, она быстро подняла вторую руку и ударила ладонью. Даже не задумываясь, она ударила ею по груди Сюань Тянь Е.

Этот удар заставил его тело отлететь назад; однако девушка не двигалась. Держа кнут, она наблюдала, как тот быстро покидает чужое тело, когда его отправили в полет. Кнут, прошедший сквозь тело Сюань Тянь Е, был полностью залит кровью. Фактически на нем осталось даже немного плоти.

Зрители не смогли этого вытерпеть, они поприкрывали свои рты — их чуть не стошнило.

Фэн Юй Хэн же была весьма занята. Жестокость на ее лице стала еще более выраженной. Она подошла к Сюань Тянь Е, не дожидаясь, пока тот встанет. Она больше не устраивала великолепное шоу боевых искусств. Вместо этого она просто избивала его, поднимая и опуская свой кнут.

— Воспитываете женщину в моей семье Фэн, третий принц, вы действительно хороши! — на этих словах она нанесла первый удар. — Ни с того ни с сего отправляетесь во дворец на поиски двух чертовых птиц, третий принц, вы действительно хороши! — второй удар. — Травите тридцать тысяч солдат и накачиваете мою мать наркотиком, изменяющим дух, третий принц, вы действительно хороши! — третий удар. — Наносите мне удар в спину, называя младшей сестрой, Сюань Тянь Е, вы действительно чертовски бесстыдны! — удар следовал за ударом, четыре, пять, шесть взмахов кнутом...

Фэн Юй Хэн ударила его в общей сложности десять раз; однако она привела его в сознание первым ударом, а после десятого он полностью пришел в себя.

Из-за дыры в плече он полностью был залит кровью. Большая кровопотеря вызвала у него головокружение. Но он практиковал боевые искусства и был коварным третьим принцем. Он очень быстро приспособился. Как только Фэн Юй Хэн собиралась унизить его одиннадцатым ударом, он внезапно переместился и избежал кнута.

Фэн Юй Хэн сразу же засмеялась:

— Вы живы? Хорошо! Давайте продолжим! — договорив, она тут же взмахнула кнутом. Это уже не было небрежной поркой. Ее движения стали очень быстрыми. Ее кнут снова походил на меч, с силой устремившись вперед.

Эта сила устремилась прямо к Сюань Тянь Е. Быстрая, жестокая, она не оставляла никаких шансов на защиту или уворот. Не в силах увернуться, он стиснул зубы и бросился на эту силу! Он давно потерял меч, так что, похлопав себя по талии, он взял и вытащил оттуда какой-то гибкий меч.

Кто-то из самых внимательных увидел это и подсознательно сказал:

— Разве это не слишком бесстыдно?

В ответ внезапно раздался громкий голос Чэн Цзюнь Мань:

— Даже если победит его высочество третий принц, это будет из-за несправедливого преимущества!

Чэн Цзюнь Мэй же добавила:

— Более того, не похоже, что он сможет победить!

Фэн Цзинь Юань яростно глянул на них и сразу понял. Люди, посланные императрицей, даже если бы он поддерживал их, они все равно должны были присоединиться к Фэн Юй Хэн.

Пока он размышлял, Сюань Тянь Е бросился прямо на кнут, чтобы нанести удар по Фэн Юй Хэн. Он бросился в атаку прямо под кнут, в результате чего его одежда полностью изодралась. Ткань падала кусок за куском, а в некоторых местах была отрезана даже плоть.

Но его это совершенно не волновало. Он вложил всего себя в это стремительное движение вперед, и его меч уже был всего в нескольких цунях (1) от горла Фэн Юй Хэн.

Этому методу борьбы действительно не хватало чувства самосохранения. Все волновались за Фэн Юй Хэн; тем не менее эта девушка снова достойно улыбнулась. Она не увернулась. Вместо этого она шевельнула запястьем и ускорилась. Вихрь становился все более густым...

...................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Один цунь — 1,33 дюйма.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 357.1. Убить или позволить жить?**

Наконец, эти двое перестали двигаться!

Зрители увидели, что кончик меча Сюань Тянь Е достиг горла Фэн Юй Хэн. Он практически касался ее шеи, но замер буквально на волоске.

Сюань Тянь Е не мог не остановиться, потому что вихрь, поднятый кнутом Фэн Юй Хэн, достиг своего предела. Сюань Тянь Е выглядел так, будто его целиком засунули в кокон. Он вообще не мог двигаться.

У Фэн Юй Хэн на лице все еще была зловещая улыбка. Протянув руку, она осторожно отодвинула меч в сторону. Не глядя на противника, она начала осматривать клинок.

Она несколько раз оглядела его, и на ее лице появилось озадаченное выражение:

— Разве третий брат не сказал, что хочет посоревноваться со мной мечом? Вы даже сказали, что, хотя ваш меч остер, мой кнут — длиннее, поэтому ни одна из сторон не находится в невыгодном положении. Но что это за ситуация такая?

Пока она говорила, она снова крутанула кнут, придушив Сюань Тянь Е до такой степени, что тот больше не мог дышать. Он попытался, было, использовать свою внутреннюю силу, чтобы освободиться, но обнаружил, что его усилия напрасны.

Фэн Юй Хэн напомнила ему:

— Третий брат, будьте осторожнее. Не говоря уже о том, сможете ли вы вырваться на свободу, то, даже если бы вы оказались на это способны, если хлыст Сюань Тянь Мина сломается, он придет к вам за возмещением.

Сердце Сюань Тянь Е задрожало. Кнут Сюань Тянь Мина? Он пригляделся и понял, что так оно и было. На ручке золотая инкрустация, от скрытой зазубрины исходил холодный свет. Он был чрезвычайно гибким, до такой степени, что его нельзя было разрезать. Несмотря на то что кнут часто использовался, чтобы хлестать людей, от не несло кровью... Он давно был с ним знаком; однако он был настолько взбешен, что не успел подумать. А теперь оказалось, что его девятый брат отдал жене свою самую любимую плеть.

— Принц страны, достойный принц Сян, сражаясь с молодой девушкой, которая даже не отпраздновала свой тринадцатый день рождения, достает скрытое оружие. Как бесстыдно, — Фэн Юй Хэн, не задумываясь, оскорбила его. Хотя ее глаза больше не были налиты кровью, теперь ее переполняло презрение.

Слегка повернув кнут в руке, она заставила кровавые следы на теле Сюань Тянь Е стать еще глубже, еще чуть-чуть и кровь из них ливанет подобно рекам.

Фэн Юй Хэн смотрела на него и молчала. Ее взгляд из полного презрения стал совершенно спокойным, из спокойного превратился в безразличный, затем в жестокий, свирепый и, наконец, его переполнило практически осязаемое убийственное намерение.

Сюань Тянь Е понял сообщение, переданное ее взглядом. В его голове появилось два слова: - "Все кончено!"

Конечно же, Фэн Юй Хэн стала все сильнее и сильнее затягивать кнут, все больше и больше ускоряясь. Кнут вонзился в тело: из кожи в плоть, из плоти — в кость. Его плоть прорезалась, и, наконец, послышался звук ломающихся костей.

Сюань Тянь Е так сильно стиснул зубы от боли, что чуть не стер их в порошок.

Огромная кровопотеря заставила его чувствовать постоянное головокружение. Несколько раз он почти терял сознание, но каждый раз, когда это происходило, кнут Фэн Юй Хэн затягивался еще сильнее, боль заставляла его оставаться в сознании.

Это было просто жесточайшим издевательством над другим человеком. Сюань Тянь Е было одновременно и стыдно, и обидно. На его голове проступили синие вены, он, наконец, не смог переносить эту пытку и сказал:

— Убей меня! Просто убей меня!

Фэн Юй Хэн указала на свой кнут:

— Разве я не пытаюсь убить вас? Просто А-Хэн никогда никого не убивала. Я не такая опытная, как третий брат. Вот почему я немного медлю. Третий брат, потерпите еще немного, и вы умрете.

Она говорила так, будто убивала свинью. Он собирался умереть. Сюань Тянь Е знал, что скоро умрет. В его теле осталось не так много целых костей, особенно это касалось его коленей. Он и сам мог сказать, что они разбиты вдребезги. Если бы он не был в коконе из этого кнута, то вообще не смог бы стоять.

Он не боялся смерти, но не мог смириться с такой смертью. Он потратил много лет на разработку своих стратегий, и в Хань Чжоу все еще находилось огромное количество солдат, ожидавших его приказов. Если он умрет прямо сейчас из-за молодой девушки, что это будет за ситуация?

Кроме того, за происходящим наблюдало так много людей. Были люди из семьи Фэн, была старшая принцесса Цянь Чжоу и слуги дворца Сян. Была даже его официальная жена, которую он хотел убить. Все эти люди смотрели, как его унижает маленькая девочка. Это было еще более неудобно, чем просто взять и лишиться своей жизни.

Сюань Тянь Е безумно хотелось проклинать Фэн Юй Хэн. К сожалению, часть кнута обхватила его горло, из-за чего он мог только издавать ахающие звуки. Он не мог выдавить ни слова.

Наконец его зрение стало размытым, а сознание начало угасать. Боль в теле начала сменяться онемением. Независимо от того, как Фэн Юй Хэн будет крутить своим кнутом, он больше не почувствует боли.

Сюань Тянь Е знал, что скоро умрет. Он, наконец, собирался умереть.

Но просто смотреть, как он умирает вот так, было слишком тяжело. Внутри смешивались и боль, и ужас, и унижение. Даже он, Сюань Тянь Е, чувствовал, что рушится его последняя линия обороны. Он вынужден был признать, что эта дочь семьи Фэн действительно отличная пара для его девятого брата. Один лучше другого мучил людей своими многочисленными идеями, пока они бесконечно разыгрывали новые трюки.

Он выдохнул в последний раз и широко открыл глаза. Своим затуманенным зрением он видел, что небо больше не было чистым. Затем его веки стали тяжелеть и медленно закрываться.

Просто дайте ему умереть вот так! Он думал, что, возможно, у него не будет никаких шансов на трон в этой жизни, но ему безумно хотелось знать, как эта девушка объяснит старику, сидящему во дворце, такое наглое убийство? Этот старик никогда не любил его, но ему все же должно быть немного трудно смириться с убийством его собственного сына, верно?

Такими и были его вялотекущие мысли. Его сознание постепенно угасло, и, наконец, у него больше не осталось сил даже думать.

В тот момент, когда голова Сюань Тянь Е поникла, принцесса Сян, которая чинно стояла на ступеньках дворца Сян, внезапно осела на землю из-за не держащих более ног. Служанка, стоящая рядом с ней, быстро подошла поддержать ее, но услышала, как она сказала:

— Он мертв. Как же хорошо, что он мертв. Он больше никогда не сможет навредить мне. Он никогда больше не сможет никому навредить.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 357.2. Убить или позволить жить?**

В это время Кан И думала: - "Сюань Тянь Е умер. С кем теперь сотрудничать Цянь Чжоу?" Они обязательно должны были получить три самые северные провинции Да Шунь. Новый император Да Шунь должен стать союзником их страны.

Фэн Цзинь Юань думал: — "Сюань Тянь Е умер?" Принц, на которого он потратил столько денег, пал? Мог ли он вернуть часть этих денег?

В это время присутствующие успели о многом поразмышлять. Даже слуги дворца Сян думали. Их хозяин умер, что им теперь делать?

Старик, который помог написать отказ от смерти, тоже почувствовал, как дрожат его ноги. Он был инструктором, советником и помощником. Он слишком много знал о делах Сюань Тянь Е. Со смертью Сюань Тянь Е, кто знал, сколько людей будет стремиться забрать его жизнь? Сможет ли он сбежать?

Но только Фэн Юй Хэн знала, что Сюань Тянь Е не умер!

Сердце все еще билось, он был едва жив. Но это было не из-за ее доброты. Она просто обдумывала, не будет ли убийство принца открытым провоцированием императора? Хотя в ее распоряжении был отказ от смерти, если император станет недовольным, кто озаботится тем, что он у нее был? Под любым предлогом он мог убить ее.

Конечно, она не верила, что умрет. В худшем случае у нее было место для спасения жизни. Даже если ей придется провести некоторое время в этом пространстве, она сможет дождаться смерти императора.

Но что насчет Сюань Тянь Мина?

Она не могла спрятаться в своем подпространстве вместе с Сюань Тянь Мином, верно? Взрослый человек, прячущийся там внутри, разве он не умрет от депрессии?

Император любил Сюань Тянь Мина больше всех остальных. Он мог оказывать ему помощь, как открыто, так и тайно, но все это требовало от Сюань Тянь Мина конкурентоспособности. Если бы не сила северо-западной армии, если бы не было тайной помощи от некоторых чиновников, независимо от того, насколько император одобрял своего девятого сына, это было бы бессмысленно.

Она не могла позволить многолетним усилиям Сюань Тянь Мина пропасть впустую. Потеря самообладания будет ее последним средством. Но существовало много хитростей, о которых нужно было подумать. Она даже не хотела, чтобы в ситуации Сюань Тянь Мина произошли какие-либо изменения.

Пока она обдумывала все это, она неосознанно ослабила хватку на кнуте. Голова, которая уже поникла, внезапно встрепенулась.

Но кто знал, что в то время принцесса Сян, рухнувшая на землю, внезапно бросится к ней. Оказавшись рядом, она крепко схватилась за кнут Фэн Юй Хэн. Не заботясь о торчащих выступах, из-за которых ее рука закровоточила, она отчаянно потянула за кнут. И сказала, пока тянула:

— А-Хэн, третья невестка знает, что вы долго сражались, и у вас не осталось сил. Ничего страшного, если у вас их нет, то у третьей невестки они все еще есть. Третья невестка поможет вам! Третья невестка поможет вам задушить его до смерти!

Все были потрясены. Хотя все знали, что принц и принцесса Сян не ладят друг с другом, они никогда бы не подумали, что принцесса Сян действительно ненавидит его до такой степени!

Из-за ее действий люди из дворца Сян не могли продолжать игнорировать ситуацию. Сразу же домоправитель и несколько слуг бросились вперед, отчаянно пытаясь оттянуть принцессу Сян в сторону. Молодая служанка тоже проявила сообразительность. Оттягивая госпожу, она сказала:

— Принцесса, вы заболели? Это же ваш принц! Быстрее придите в себя!

Слова о болезни помогли бы принцессе Сян избежать ответственности. Даже если император спросит в будущем, о чем можно спорить с заболевшей?

В это время Фэн Юй Хэн больше не использовала силу, только держалась за ручку кнута. Вся сила исходила от принцессы Сян. Она знала, что эта невестка до смерти ненавидела Сюань Тянь Е. Она также размышляла: если третий принц умрет от рук принцессы Сян, сможет ли ее преступление рассматриваться отдельно от этого?

Подумав об этом снова, она поняла, что не смогла бы с этим смириться. Она хотела отомстить. Цель ее мести должна была умереть от ее рук, иначе месть не будет считаться свершенной. Заставить кого-то еще сделать это — неэффективно.

Думая об этом, она внезапно потянулась и осторожно постучала по акупунктурной точке на запястье принцессы Сян. Та почувствовала боль в запястье и больше не смогла удерживать кнут, поэтому вынуждена была отпустить его. После того как она отпустила рукоять, она хотела попробовать еще раз; но ее оттащили слуги дворца.

Все услышали пронзительный крик принцессы Сян:

— А-Хэн, убейте его! Убейте! Сюань Тянь Е не должен жить! Вы обязательно должны убить его!

Фэн Цзинь Юань тоже высказался, но говорил он противоположное:

— А-Хэн, подумай хорошенько. Ты должна тщательно все обдумать! — договорив, он сильно потянул Кан И, надеясь, что та скажет несколько слов. В любом случае он надеялся, что она потянет время. Он уже тайно послал людей во дворец, чтобы сообщить о происходящем.

Но Кан И никак не отреагировала. Она только смотрела в легком трансе на этих двоих людей перед собой.

В такое время какая польза будет от того, что она что-то скажет? Какой толк с израненного до такой степени третьего принца? Неважно, позволит ли Фэн Юй Хэн ему жить или нет. Даже если она оставит его в живых, есть ли шанс, что он поправится? Если он не сможет прийти в себя, какая тогда разница, будет ли он жить или умрет?

Фэн Юй Хэн глубоко вздохнула и еще сильнее потянула за кнут. Она в последний раз задумалась, убить его или позволить ему жить?

В это время со спины на нее налетел внезапный порыв ветра. Она подсознательно хотела увернуться, однако в этом ветре не чувствовалось злых намерений. Вместо этого он казался немного знакомым...

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 358.1. Не торопись, Мин'эр скоро будет здесь**

Тот, кто поможет ей принять решение, наконец, прибыл.

Фэн Юй Хэн подсознательно вздохнула с облегчением. Этот резкий ветер устремился к ней, а чужая ладонь потянулась и ухватилась за кнут в ее руке. Очень быстро перед ней появился мужчина, утонченный, как самое настоящее божество. Одними губами, не издавая ни звука, он сказал ей:

— Оставь его на волоске от смерти. Дай себе немного простора для маневра. Не торопись, Мин'эр скоро будет здесь.

Она послушно ослабила хватку и нерешительно выбрала пощадить бесполезную жизнь Сюань Тянь Е.

Фэн Цзинь Юань облегченно вздохнул. В тот самый момент, когда он собирался сделать шаг вперед, чтобы помочь Сюань Тянь Е вернуться к себе, Кан И в этот критический момент отвела его назад, тихо сказав:

— Вы не в состоянии сделать это.

Фэн Цзинь Юань поразился и, наконец, вспомнил, что он действительно не в состоянии что-либо сделать. Человек, который избил Сюань Тянь Е, — Фэн Юй Хэн. Его отношения с этой второй дочерью уже держались на волоске. Если бы сейчас он пошел помогать третьему принцу, то, возможно, Фэн Юй Хэн посчитала бы его врагом.

На самом деле он не знал, что, даже если он сейчас не поможет Сюань Тянь Е, Фэн Юй Хэн уже рассматривала его как врага.

Фэн Юй Хэн опустила кнут. Сюань Тянь Хуа, прибывший весьма своевременно, облегченно вздохнул, но не осмелился отпустить ее руку, потому что все еще чувствовал дрожь этих девичьих рук. Он знал, что Фэн Юй Хэн сделала все возможное, чтобы защитить свою мать и младшего брата; однако после того, как Фэн Цзы Жуй стал целью для наемных убийц, Яо Ши тоже столкнулась с кризисом.

— Не волнуйся, когда Мин'эр вернется, он определенно вынесет справедливое решение, — его голос был мягок, когда он говорил это, затем он повернул голову и посмотрел на слуг дворца Сян. — Быстро уведите своего принца обратно во дворец!

После этих слов к ним сразу же подошли слуги, они просто не знали, как действовать. Натяжение кнута Фэн Юй Хэн ослабело, однако он еще не был удален из тела Сюань Тянь Е. Более того, даже если его удалить, этот человек был изранен и имел многочисленные переломы по всему телу. Как они должны поддержать его?

— Хэн Хэн, — Сюань Тянь Хуа схватил ее за руку и легонько посоветовал ей: — Будь послушной и отпусти.

Она отпустила, и кнут упал в руку Сюань Тянь Хуа.

Сюань Тянь Хуа крутанул запястьем, и кнут, обернутый вокруг Сюань Тянь Е, сразу же упал с его тела. У того было такое ощущение, что из его тела, будто бы пронзенного мечом, внезапно взяли и выдернули его. Мало того, что вновь полилась кровь, отодрались и ошметки плоти.

Больше не удерживаемый кнутом, Сюань Тянь Е не мог оставаться в вертикальном положении и беспомощно упал на землю. Слуги быстро подошли, чтобы поймать его, но когда они поймали его изодранное тело, боль заставила Сюань Тянь Е вскрикнуть.

Он всегда был суровым человеком. Когда кнут Фэн Юй Хэн ударил его в плечо, он не издал ни звука; однако сейчас он не мог не закричать от боли.

Сюань Тянь Е был крайне обескуражен. Обычно при таких тяжелых травмах и обильной кровопотере человек должен был упасть в обморок. Но он чувствовал только боль и дискомфорт, но не потерял сознание. Мгновением раньше он чувствовал, что умрет, но после этого по какой-то причине еще раз пришел в себя.

Эти муки были действительно слишком ужасны!

Конечно, Сюань Тянь Е не знал, что в тот момент, когда Фэн Юй Хэн отпустила кнут, она вынула иглу и вонзила прямо ему в грудь. Эта игла была пропитана сердечным стимулятором. Как как он мог так легко потерять сознание?

— Ваше высочество, третий принц, — сказала она, шагнув вперед. Она больше не называла его третьим братом. — Сегодня седьмой брат говорил о вашем помиловании, поэтому я позволю вам жить, но то, что вы сделали, я все это бережно сохраню в своем сердце. Вы совершенно не должны считать себя счастливчиком. Вы не должны верить, что этого раза мне достаточно. А-Хэн, возможно, мало на что способна, когда дело касается других вещей, но у меня хорошая память, и я очень мелочная. Я запоминаю всех, кто обидел меня. Любому, кто побеспокоил меня однажды, я отплачу десятикратно, не жалея никаких средств! — закончив, она потянулась и быстро вытащила иглу из тела Сюань Тянь Е.

На теле Сюань Тянь Е не было ни одного места, которое не было бы изранено. Он вообще не почувствовал, как иглу вытащили; однако он был весьма шокирован мощной обидой в словах Фэн Юй Хэн.

Он открыл рот и изо всех сил постарался сказать:

— Отец-император не простит вас!

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Не волнуйтесь. Я тоже не прощу вас, — произнеся это, она встала и сказала слугам дворца Сян: — Быстро унесите его. Если вы не поспешите, эта принцесса округа начнет испытывать сожаление.

Услышав это, слуги дворца Сян подняли его. Их движения были слишком размашистыми, и окружающие вновь услышали крик Сюань Тянь Е. Эти звуки были еще более печальными, чем крики убиваемых свиней.

Фэн Цзинь Юань утер пот со лба. Его ноги дрожали, когда он вздохнул и сказал:

— Неплохо, по крайней мере, он остался в живых.

— Это верно! — ответила Кан И. — В противном случае за избиение принца до смерти, я боюсь, что наказанием стала бы казнь девяти поколений семьи.

Спокойствие, которое только что обрел Фэн Цзинь Юань, было сразу же утрачено. Казнь девяти поколений, как он мог забыть об этом?

Он не знал, намеренно ли Кан И пугала его, но он сожалел о своей причастности к этому делу. И тут Кан И добавила:

— Его жизнь была спасена, но с такими серьезными травмами, за исключением самой принцессы округа, есть ли в этом мире врачи, которые смогут вылечить его?

Услышав это, в разговор вмешалась Чэн Цзюнь Мань:

— У Да Шунь есть еще один божественный доктор по имени Яо Сянь. Он должен быть в состоянии сделать это.

Чэн Цзюнь Мэй, однако, сразу опровергла ее слова:

— Божественный доктор Яо Сянь — дед принцессы по материнской линии, то есть отец госпожи Яо. Его дочь отравили, спасет ли он отравителя?

Сердце Фэн Цзинь Юаня не просто остыло. Оно полностью замерзло!

Правильно, третий принц изранен до такой степени, какой смысл его оставлять в живых? Кто мог его спасти?

Кан И глубоко вздохнула и сказала Фэн Цзинь Юаню:

— Муж, давайте вернемся. Думаю, принцессе округа и его высочеству Чистосердечному принцу есть что обсудить. Здесь мы ничего не можем сделать, чтобы помочь. Нет необходимости оставаться.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 358.2. Не торопись, Мин'эр скоро будет здесь**

Фэн Цзинь Юань, естественно, понимал, что у Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Хуа безусловно будет, о чем поговорить. У них определенно найдутся свои мысли и решения по этому вопросу. Он действительно хотел знать, что Сюань Тянь Хуа придумал для Фэн Юй Хэн, но когда он посмотрел на них, они даже не взглянули в сторону семьи Фэн. При таком отношении, зачем ему оставаться?

— Забудем об этом, — он махнул рукой. — Давайте вернемся в усадьбу.

После того как люди семьи Фэн вернулись в свою усадьбу, слуги дворца Сян быстро кинулись убирать кровь и плоть, что остались перед воротами. Даже труп Мэй Сян был завернут в коврик.

После уборки слуги поклонились Сюань Тянь Хуа и Фэн Юй Хэн. Не говоря ни слова, они быстро закрыли ворота дворца.

Все снова стало тихим и мирным.

Перед дворцом Сян Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Хуа стояли и смотрели друг на друга. Хуан Цюань и Цин Юй стояли позади нее, а Сюань Тянь Хуа стоял один.

— Твой отец послал кого-то во дворец, чтобы сообщить о ситуации. Мои люди услышали об этом и немедленно рассказали мне. Я поспешил сюда, поэтому не слишком в курсе того, что произошло. Я только слышал, что третий брат приказал кому-то дать госпоже Яо наркотик, изменяющий дух, и ты об этом узнала.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— То дело о сотрудничестве Кан И и Фэн Цзинь Юаня, чтобы в битве на северо-западе нанести вред Сюань Тянь Мину, — это то, что я держала запертым глубоко внутри себя, мне некуда было излить свой гнев. У меня до сих пор не получалось обсудить с Сюань Тянь Мином, что делать с ним, работавшим с наложницей Ань и пятым принцем, чтобы отравить северо-западную армию. Теперь он на самом деле осмелился подкупить одну из служанок моего поместья Фэн, чтобы причинить вред моей матери! Седьмой брат, как я могла это вытерпеть?

Пока она говорила, ее надпереносье все издергалось от трудно скрываемого горя. Сюань Тянь Хуа больше не мог этого видеть. Не сдержавшись, он поднял руку и похлопал ее по надпереносью. Он делал это снова и снова, но никак не мог заставить его расслабиться.

Он горько улыбнулся:

— Кажется, единственный, кто может успокоить тебя, это Мин'эр. Когда я пришел, то уже отправил скрытого охранника в военный лагерь. Если прикинуть время, то он примчится сюда не позднее завтра. Хэн Хэн, я знаю, что ты не смирилась, но он все еще принц. Даже если отец-император надеется, что ты сможешь забить его до смерти, надежда — это одно. Сделать это на самом деле — совсем другое. Если ты убьешь принца, то как этот мир должен смотреть на это дело?

Фэн Юй Хэн не думала о том, что подумают люди этого мира. Вместо этого она услышала только другую часть того, что он сказал:

— Седьмой брат говорит, что император надеется, что я смогу забить Сюань Тянь Е до смерти?

Он не ответил на это прямо, но сказал:

— Чувства отца-императора, кто точно может их угадать? Проводить много времени с правителем — все равно, что проводить время с тигром. Для нас, хотя он и является нашим отцом, он по-прежнему в первую очередь — правитель. Никто не может догадаться, о чем именно он думает. Даже если он помешан на Мин'эре, с этого дня и впредь... с этого дня, кто может сказать наверняка?

— Седьмой брат, — она потянула Сюань Тянь Хуа за рукав. Сила немедленно оставила ее тело, и она начала вести себя как избалованная маленькая девочка. — Что мне делать? Хотя я не забила его до смерти, его состояние более или менее похоже на смерть...

Сюань Тянь Хуа немного подумал и сказал:

— Есть два пути. Один — ты возвращаешься домой. Отец-император встречается сегодня с несколькими генералами. Остается только надеяться, что он не успеет заняться расследованием. Если это отложится до завтра, когда Мин'эр вернется, все станет проще.

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Завтра... я боюсь, что мы не сможем отложить это дело до завтра. Какой другой путь?

— Другой путь — пойти прямо сейчас во дворец с отказом от смерти, который вы оба подписали, и встать на колени перед Небесным залом. Да Шунь все еще ждет, когда ты начнешь производить сталь. Наказание отца-императора, по крайней мере, пощадит твою жизнь. Если ты достаточно уважишь его и позволишь легко избежать этой ситуации, это было бы лучше, чем, если бы ты пошла и спряталась в своей усадьбе.

Услышав это, Фэн Юй Хэн немедленно кивнула:

— Уже лучше. Я никогда не любила прятаться и ждать, пока люди придут и спасут меня. Чем уклоняться, лучше высунуть голову и увидеть какую-то новую надежду. И отдача у этого пути больше, — она внезапно подняла к нему свое маленькое личико и ярко улыбнулась. Как будто она была человеком, совершенно отличным от той безумной убийцы-демона из прошлого. — Седьмой брат, спасибо тебе.

— Глупый ребенок, — он сказал только это. — Забудем об этом, ты хочешь, чтобы я сопровождал тебя?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Не надо! Я смогу справиться самостоятельно. Я не могу во всем полагаться на седьмого брата. Более того, вполне возможно, что его величество разозлится. А-Хэн не хочет вовлекать в это седьмого брата.

Сюань Тянь Хуа нахмурился:

— Ты знаешь, что я не боюсь быть замешанным.

— Зато я боюсь, — сказала правдиво Фэн Юй Хэн. — Если я втяну кого-то в это дело, то мои руки и ноги будут связаны. Вот почему вместо того, чтобы лишний человек стал препятствием, лучше пойти в одиночку!

Он был все еще беспомощен. Эта девушка считала его препятствием и бременем? С каких это пор он, Сюань Тянь Хуа, достиг такого низкого уровня? Его отвергла эта молодая девушка?

Вздохнув, он улыбнулся и покачал головой:

— Хорошо. Тогда иди! — он помог ей сесть в карету, а затем посоветовал: — Если он разозлится, придумай способ потянуть время. Ты обязательно должна дождаться возвращения Мин'эра. Если дела пойдут плохо, просто отправь кого-нибудь найти императорскую наложницу-мать.

— Прекрасно, — Фэн Юй Хэн торжественно кивнула. — Не волнуйся, седьмой брат. А-Хэн защитит себя.

После того как она договорила, Хуан Цюань махнула хлыстом, и карета помчалась в направлении императорского дворца, оставляя позади дворец Сян вместе с одинокой фигурой Сюань Тянь Хуа.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 359.1. Все хорошо, просто я только что подралась**

Когда Фэн Юй Хэн входила в императорский дворец, ей никогда не нужно было проходить процедуру удостоверения личности. Но она всегда заходила через черный ход, чтобы пройти прямо во внутренние части дворца. Сегодня она впервые проходила через главный вход.

Стражи у главного входа были немного обеспокоены. Обычно люди без удостоверения личности не могли войти во дворец через эти ворота, более того, она была девушкой.

— Я пришла поговорить с отцом-императором о производстве стали, — сказала Фэн Юй Хэн. — Хотя я немного спешила и не сообщила заранее, производство стали — это весьма важное дело. Отец-император давно сказал, что я могу входить во дворец в любое время, чтобы поговорить с ним.

Эти слова заставили стражей главного входа вспомнить, что император, казалось бы, говорил нечто подобное. В конце концов, производство стали было слишком важно. Независимо от того, было ли у принцессы Цзи Ан удостоверение личности, она единственная знала, как производить сталь. Это было тем, что знали все.

Так что они больше не останавливали ее и немедленно предоставили ей доступ.

Фэн Юй Хэн, однако, вошла не сразу. Вместо этого она посмотрела на Цин Юй и Хуан Цюань и сказала, немного подумав:

— Вы обе, вернитесь первыми. Кто знает, как долго мне придется простоять на коленях и каков будет результат. Ван Чуань еще не полностью вылечилась от полученных травм. Если что-то случится сейчас, некому будет о ней позаботиться.

Цин Юй сразу сказала:

— Правильно, сестра Хуан Цюань должна вернуться первой. Защита нашей силы — важнее всего. Я останусь здесь, чтобы сопровождать молодую госпожу.

— Ты тоже вернешься, — покачала головой Фэн Юй Хэн.

— А?

— Что значит это твое "а"? Если семейные вопросы выходят на первый план, бизнес, что, вдруг перестал что-нибудь значить? — очень серьезно спросила она Цин Юй, а потом продолжила: — Ваша молодая госпожа очень бедна. Ты должна внимательно следить за бизнесом. Мы не можем позволить себе зарабатывать ни на таэль меньше.

Цин Юй затопала ногами:

— Молодая госпожа, вы оказались в такой передряге, но все еще способны шутить.

— Я не шучу. Независимо от того, чем закончится мой приход во дворец, никто из нас не должен нарушать распорядок и суетиться. Деловые вопросы, которые необходимо решить, все еще требуют внимания. О домашних делах тоже нужно позаботиться. В усадьбе много людей, но мало кому действительно можно доверять. То, что сделала Мэй Сян, вы обе были свидетелями. Какая часть поместья Фэн позволяет мне чувствовать себя непринужденно?

Они поняли причину того, почему она так сказала, но как они могли позволить Фэн Юй Хэн войти в одиночку? Так что Хуан Цюань начала возражать:

— Скрытые стражи не смогут войти во дворец. Как насчет возвращения Бань Цзоу? С ним и Ван Чуань вместе со скрытыми стражами, посланными их высочествами, определенно будет достаточно людей. Эта слуга будет сопровождать молодую госпожу. Если что-нибудь случится... — она немного задумалась, затем продолжила: — Разве его высочество седьмой принц не сказал, что вы можете послать за императорской наложницей Юнь? Вот почему молодой госпоже необходимо, чтобы кто-то был рядом, иначе молодая госпожа не сможет передавать сообщения.

То, что сказала Хуан Цюань, было разумным, но ход мыслей Фэн Юй Хэн не мог измениться, поэтому она быстро скользнула через ворота и сказала стражу:

— Эта принцесса округа войдет одна. Этим двоим запрещено следовать за мной.

Эти слова заставили охранников немедленно использовать свои копья, чтобы заблокировать вход, удерживая Хуан Цюань и Цин Юй за пределами дворца.

Эти двое были действительно раздражены. Они застыли на месте и некоторое время смотрели Фэн Юй Хэн вслед, пока она не исчезла из их поля зрения. Только тогда они неохотно вернулись в карету.

Хуан Цюань повела карету. После того как та выехала за пределы дворца, она остановилась и закричала:

— Бань Цзоу!

Кто знал, откуда взялся этот человек, но он сел рядом с ней и произнес:

— Просто позволили ей войти во дворец самостоятельно. Если что-то случится, посмотрим, как его высочество поступит с вами.

Конечно, Хуан Цюань знала, что если что-нибудь случится с Фэн Юй Хэн, она не сможет избежать наказания. Прямо сейчас девушка не собиралась спорить с Бань Цзоу, просто с тревогой сказала:

— Его высочество седьмой принц говорил, что послал кого-то в военный лагерь, чтобы найти его высочество. Ты тоже должен пойти в том направлении! В конце концов, его высочество седьмой принц вряд ли подробно сможет передать случившееся у входа во дворец Сян. Если ты пойдешь, то сможешь дать объяснение его высочеству.

Бань Цзоу немедленно кивнул и серьезно ответил:

— Хорошо, я сейчас же уйду. После того как вернетесь, не оставайтесь в усадьбе. Отправь людей следить за дворцом. Как только что-нибудь случится, будет легче передать сообщение, — закончив, он мгновенно исчез.

Хуан Цюань усердно правила лошадьми, поэтому экипаж поспешно понесся в сторону поместья Фэн.

После того как Фэн Юй Хэн вошла во дворец, она направилась прямо к Небесному залу. Она слышала, что император встречался в нем с несколькими военными командирами, и евнух, показывающий путь, сказал ей:

— Хотя его величество сказал, что никто не может прерывать эту встречу, окружная принцесса отличается от всех остальных. Вы будете производить сталь для нашей Да Шунь. Производство стали — важный вопрос. Его величество встретит вас, несмотря ни на что.

Фэн Юй Хэн неоднозначно кивнула, и в ее сердце зародилась вина. Производство стали? Какое производство стали? Она собиралась встать на колени перед дворцом.

Наконец, они пришли на площадь перед Небесным залом. Подходя все ближе, они увидели, что к ним на всех парах несется личный евнух императора, Чжан Юань.

Фэн Юй Хэн остановилась, когда Чжан Юань поприветствовал ее:

— Этот слуга приветствует принцессу округа.

Она быстро протянула руку и остановила его:

— Нет нужды евнуху Чжан быть таким вежливым. Отец-император в Небесном зале?

Чжан Юань кивнул:

— Отвечаю окружной принцессе, так и есть. Его величество в настоящее время встречается с военными командирами. Генерал Пин Нань также присутствует.

Евнух, который проводил Фэн Юй Хэн, вежливо сказал:

— Принцесса округа пришла встретиться с его величеством.

Чжан Юань был немного обеспокоен:

— Не буду скрывать это от окружной принцессы, но его величество сказал, что во время этой встречи он никого не примет. Чуть раньше пришли люди из дворца Сян, и его величество не принял их. Ох, верно, — он вдруг что-то вспомнил, — премьер-министр Фэн тоже послал кого-то. К сожалению, им тоже не удалось встретиться с его величеством.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 359.2. Все хорошо, просто я только что подралась**

Смысл его слов был понятен даже ребенку: "Император не встретится с вами, пожалуйста, вернитесь".

Но как Фэн Юй Хэн могла вернуться? Евнух, который привел ее, еще больше хотел говорить от ее имени:

— Принцесса округа пришла на встречу с его величеством по поводу чего-то, связанного с производством стали.

— Вот как! — Чжан Юань был поражен. — Тогда это важный вопрос. Принцесса округа, пожалуйста, подождите немного. Этот слуга войдет прямо сейчас, чтобы сообщить. Его величество каждый день думает о производстве стали. Неважно, насколько он занят сейчас, он примет вас.

Чжан Юань собирался уйти после сказанного, но Фэн Юй Хэн остановила его со словами: "Подождите минутку". Она была немного обеспокоена. Видя, что Чжан Юань в замешательстве смотрит на нее, она больше ничего не сказала. Оправив платье, она опустилась на колени перед Небесным залом.

Это испугало и ошеломило не только Чжан Юаня, но и евнуха, который привел ее. Чжан Юань сказал:

— Принцесса округа, зачем вы это делаете? Если вы хотите встретиться с его величеством, этот слуга просто пойдет и сообщит об этом. Нет необходимости становиться на колени... — чем больше он говорил, тем труднее ему было продолжать. Ранее он был сосредоточен только на беседе и не вглядывался в Фэн Юй Хэн. Когда он оглядел ее сейчас, его сердце неровно забилось.

Что-то было не в порядке! Почему платье окружной принцессы в крови? Он глубоко вдохнул носом и обнаружил, что запах крови довольно густой. Что именно делала эта окружная принцесса раньше?

Замешательство Чжан Юаня было перед Фэн Юй Хэн как на ладони. Это также позволило ей узнать, что, вполне возможно, новости о произошедшем во дворце Сян не проникли в императорский дворец. Что касается того, знал ли об этом император, сказать было сложнее. В конце концов, у императора было много соглядатаев и масса скрытых охранников. Может, он уже знал об этом и просто ждал, когда она сама придет?

Фэн Юй Хэн больше не могла использовать предлог производства стали. Она могла только сказать Чжан Юаню:

— Я совершила несколько ошибок и пришла попросить прощения у отца-императора. Евнуху Чжан не нужно идти и докладывать. Вы можете заниматься своей работой. Я просто продолжу стоять здесь на коленях. Просто отнеситесь к этому так, как будто меня не видели.

Хотя Чжан Юань чувствовал, что это выходит за рамки обычного, у него не было особой реакции. В конце концов, перед Небесным залом ежедневно становилось на колени множество людей. Когда наложницам императорского гарема было скучно, они тоже приходили. За год он видел эту сцену слишком часто. Он больше не находил эту сцену странной.

Но евнух, который привел ее, испугался. Сначала он думал, что Фэн Юй Хэн была благородной. Направляя ее должным образом, он мог получить несколько наград; однако, кто знал, что эта персона, которой он руководил, сделала что-то не так и собиралась встать на колени перед дворцом? Его ноги задрожали, когда он молящим о помощи взглядом посмотрел на Чжан Юаня. Тот только махнул ему рукой в ответ, и этот евнух, не говоря ни слова, убежал.

Оставшись рядом с Фэн Юй Хэн, Чжан Юань не смог сдержать свое любопытство и спросил:

— Принцесса округа, что именно вы сделали?

— Подралась, — улыбнулась Фэн Юй Хэн.

— С кем? — Чжан Юань почувствовал, как по его лбу скатилась капля холодного пота.

— С третьим принцем.

— С тре... — Чжан Юань чуть не прикусил себе язык, быстро и тщательно осмотрев девушку перед собой. Затем он поспешно спросил: — Была ли ранена окружная принцесса? — на ее теле было слишком много крови. Должно быть, она была ранена. Он топнул ногой. — Ха! Принцесса округа, вы действительно глупы! Его высочество третий принц хорошо владеет боевыми искусствами. Уровень его мастерства довольно высок, так как его лично обучали некоторые мастера. Он очень опытен. Этот слуга скажет что-то невежливое, но его высочество третий принц чрезвычайно жестокий человек. Если вы приняли меры против него, разве вы смогли бы получить что-нибудь? Сейчас самый критический момент в производстве стали. Его величество дал особые указания, чтобы вы не подвергались какой-либо опасности. Вы... — так говорил он, а потом прервался и немного подумал. — Это неправильно! Его высочество третий принц прекрасно знает, насколько вы важны для Да Шунь. Как он мог осмелиться нанести вред окружной принцессе?

Фэн Юй Хэн очень беспомощно посмотрела на Чжан Юаня и сказала:

— Он не причинил мне вреда.

Чжан Юань был поражен. Глядя на кровь на одежде Фэн Юй Хэн, он не мог не сказать:

— Тогда это...

— Эта кровь принадлежит ему.

— Что-о? — Чжан Юань издал шокированный вопль. Затем он долго прикрывал рот, прежде чем в недоумении спросить: — Значит, принцесса округа имеет в виду, что его высочество третий принц ранен? — после этого вопроса он, казалось, что-то понял. Кивнув, он сказал: — Кажется, его высочество понимает, что он абсолютно не должен причинять боль окружной принцессе.

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой:

— Вовсе нет, он подписал со мной отказ от смерти. Этот бой был серьезным. Евнух Чжан, знаете, он даже задействовал гибкий меч, достав его откуда-то из-за пояса. Это до смерти напугало меня, — она смутилась и посмотрела на Чжан Юаня. Она выглядела очень дружелюбной и трогательной.

Казалось, что Чжан Юань мог видеть, что произошло, основываясь на том, что она сказала. Третий принц наступал, атакуя, а Фэн Юй Хэн уворачивалась.

В шоке он посмотрел в ту сторону, откуда пришла Фэн Юй Хэн. Он хотел посмотреть, пришел ли Сюань Тянь Е. Они сражались, но почему принцесса графства Цзи Ан пришла одна, чтобы попросить прощения? Не должны ли они оба прийти?

Но, посмотрев туда некоторое время, он так и не смог увидеть Сюань Тянь Е.

Это его снова смутило:

— Окружная принцесса, драка — это просто драка. Почему вы пришли сюда, чтобы встать на колени?

Фэн Юй Хэн ответила:

— Естественно, это потому, что я боролась слишком яростно. Было бы нехорошо, если бы я не пришла попросить прощения.

Чжан Юань все еще не понимал, что она имела в виду под слишком яростной борьбой. В это время кто-то, похожий на охранника, бросился вперед. Увидев Чжан Юаня, он кивнул, но, увидев Фэн Юй Хэн, не мог не нахмуриться.

Чжан Юань мог видеть, что этот человек что-то знал. Быстро утянув прибежавшего в сторону, он тихо спросил:

— То, о чем вы пришли сообщить, связано с его высочеством третьим принцем и окружной принцессой Цзи Ан?

Тот кивнул, затем наклонился и начала шептать Чжан Юаню прямо на ухо. Чем больше Чжан Юань слышал, тем более потрясенным выглядел. К концу он уже не мог закрыть рот, у него просто-напросто отвисла челюсть...

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 360.1. Отказ от ответственности**

Прибывший человек уже вошел в Небесный зал, чтобы доложить, пока Чжан Юань придерживал подбородок, неспособный говорить из-за боли.

Фэн Юй Хэн махнула Чжан Юаню:

— Подойдите ближе.

Чжан Юань немного подумал, но все же подошел. Фэн Юй Хэн протянула руку и схватила его за подбородок, вернув вывихнутую челюсть на место. Он быстро поблагодарил ее, но Фэн Юй Хэн махнула рукой и больше ничего не сказала.

Чжан Юань, беспомощно топая ногами, вернулся к двери. Только после того, как доложивший человек вышел, он шагнул вперед, чтобы спросить; однако тот только сказал:

— Его величество лишь кивнул и сказал, что знает. Он больше ничего не сказал, — этот человек не стал задерживаться и быстро покинул помещение Небесного зала. Чжан Юань посмотрел вдаль на стоящую на коленях Фэн Юй Хэн. Некоторое время он пытался угадать общий исход того соревнования. Он мог только вздыхать и думать, что эта окружная принцесса Цзи Ан действительно потрясающая! Она смогла победить принца Сян, почему он чувствовал себя... таким взволнованным!

Фэн Юй Хэн стояла на коленях перед Небесным залом более двух часов, но оттуда никто не вышел. Время от времени она слышала громкий голос императора, но он говорил о делах страны. Чжан Юань несколько раз заглядывал внутрь, но всегда качал головой.

Фэн Юй Хэн поняла, что человек, который вошел в зал ранее, должен был рассказать императору о том, что произошло перед дворцом Сян, и что она стоит здесь на коленях. Поскольку внутри все еще ничего не происходило, казалось, что старый император пытается лишить ее энергии.

Это было хорошо. В любом случае сейчас ей нечего было делать. Она сунула руку в рукав и начала возиться с лекарствами в своем пространстве.

Яо Ши стала зависимой от наркотика, изменяющего дух, и она никак не могла придумать, как ее вылечить. Она рассчитывала на то, что будет держать ее спящей. Реабилитация была чем-то, чем она должна была заняться в первую очередь, но она не знала, позволит ли справиться с этим слабое здоровье Яо Ши.

Пока она думала об этом, ее ненависть к Сюань Тянь Е стала еще более глубокой. Фэн Юй Хэн почувствовала, что слишком легко его отпустила. Почему она не оторвала ему руку?

Как раз когда она думала об этом, позади нее раздались звуки чьих-то шагов. Вскоре рядом с ней кто-то остановился. Сразу после этого перед ней присел человек.

Она подняла голову и увидела, что это был Бу Цун.

— А? — Фэн Юй Хэн была немного озадачена. — Его величество вызвал военных командиров на встречу, так почему же генерал Бу только что прибыл? Вы вошли во дворец в это время, обсуждение вопросов на собрании уже должно было закончиться, верно? Я полагаю, что его величество не собирался сначала звать вас. Ваш вызов — это просто формальность. Генерал Бу обязательно должен позаботиться о своем здоровье. Не чувствуйте себя обиженным.

Бу Цун разозлился, ему действительно захотелось ударить эту девушку:

— Вы уже ведете себя таким образом, но у вас есть желание ругать меня? Женщина, что именно происходит в вашей голове?

Фэн Юй Хэн поправила его:

— Во-первых, как я себя веду? Что не так со мной, стоящей на коленях перед императором? Это стыдно? Если вы на это способны, то не становитесь на колени, когда приветствуете императора. Я с удовольствием посмотрю, что с вами случится. Кроме того, мне всего тринадцать лет. У меня даже не было моего первого цикла. Я не могу считаться женщиной. Я просто молодая девушка.

Бу Цун сразу же покраснел. Он никогда не видел девушки, которая могла бы говорить о своем цикле, не краснея и не запинаясь. Защиты против этого у него не было совершенно, и в итоге он сильно смутился.

Фэн Юй Хэн не думала об этом; однако, увидев, как Бу Цун выпрямился, она рассмеялась и поспешила сказать ему:

— Поспешите. После того как войдете, вопрос уже будет решен. Вы потратили врпмя на поездку впустую.

Бу Цун тихо фыркнул и хотел повернуться и уйти; однако ему все еще было любопытно, и он спросил:

— Что именно с вами случилось? — он примчался из-за пределов города. Он спешил, поэтому почти ничего не слышал. То, что Фэн Юй Хэн наказали стоянием на коленях, было действительно любопытным случаем. Возможно, об этом будет известно всей столице уже на следующее утро.

Она подняла голову и посмотрела на Бу Цуна. Озадаченная, она спросила:

— Генерал Бу на самом деле не знал? Правда это такой постыдный вопрос, что его высочество третий принц не сможет никому рассказать, — она махнула рукой. — Ничего серьезного. Я соревновалась в боевых искусствах с его высочеством третьим принцем. Кто же знал, что этот человек умеет только говорить изящные слова? Реальность же показала, что он только и знает, как быть эффектным, а содержания ему не хватает. Ему на самом деле не достает мастерства. Никогда бы не подумала, что его боевые искусства находятся на таком низком уровне. Я чуть не убила его. Теперь, когда его высочество серьезно ранен, мне, естественно, пришлось прийти и попросить прощения у отца-императора.

— Что? — Бу Цун, который уже частично отвернулся, немедленно повернулся назад. Разинув рот, он указал на Фэн Юй Хэн рукой, но ничего не смог сказать.

Эта девушка сказала, что боевые искусства третьего принца находятся на слишком низком уровне? Третий принц был переполнен гневом, а боевым искусствам он учился у великих экспертов. Как они могут быть низкоуровневыми? Он тоже однажды соревновался с третьим принцем, и бой закончился вничью. Но что только что сказала Фэн Юй Хэн? Она чуть не убила третьего принца? Боги, насколько сильной была эта девушка?

Видя, как замешательство на лице Бу Цуна становится все более и более глубоким, Фэн Юй Хэн внезапно улыбнулась еще ярче:

— Говоря об этом, я действительно должна поблагодарить генерала Бу за подаренное вдохновение! Если бы не соревнования по боевым искусствам на пути к экипажам, я бы на самом деле не знала о том, насколько они захватывающие. Заинтересовавшись, я решила поискать кого-нибудь, с кем можно было бы посоревноваться. Все говорили, что его высочество третий принц хорош в боевых искусствах, поэтому я пришла к нему. В результате... Ха, мне нужно будет рассказать его величеству о великой милости генерала Бу. А-Хэн запомнит это!

Бу Цун вздрогнул. Глядя на злую улыбку Фэн Юй Хэн, его сердце снова наполнилось этим чувством: этот человек определенно не Фэн Юй Хэн!

Но он не хотел спорить на эту тему снова. Была ли она Фэн Юй Хэн или нет, семья Фэн ничего не сказала. Девятый принц ничего не сказал. Какое право он имел что-либо говорить?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 360.2. Отказ от ответственности**

Бу Цун посмотрел на нее в последний раз, а затем повернулся, чтобы войти в зал. Фэн Юй Хэн улыбнулась и помахала ему ручкой; однако ее взгляд был холоден и мрачен.

В Небесном зале император как раз говорил генералу Пин Наню:

— Хотя беспорядки на юге были подавлены, неизбежно, что они возникнут снова. Вы генерал юга. Этого нельзя избежать.

Генерал Пин Нань сказал:

— Генерал Бу молод и перспективен. Примчавшись с востока на юг, он не позволил этому старому генералу вмешаться, — своими словами он обвинил Бу Цуна в том, что он любопытен. Прекрасному генералу востока пришлось бросить все и примчаться на юг, чтобы подавить бунт. Разве этот парень не псих?

Конечно же, император услышал недовольство в голосе генерала Пин Наня. Хотя генерал Пин Нань больше не вступал в бой из-за своего преклонного возраста, но не был освобожден от своей обязанности по направлению солдат. Юг находился под наблюдением его южной армии. Бу Цун отправился на юг, чтобы подавить бунт до конца года, это нанесло серьезный ущерб южной армии.

Он кивнул и сказал:

— Бу Цун упомянул этот вопрос перед нами ранее. В то время мы согласились на это. Поскольку солдаты южной армии размещаются на юге в течение всего года, они, в основном, знакомые лица. Когда вы выдвинетесь, прежде, чем вы сможете показать им свои лица, иностранные силы уже рассеются по пустыне. Вы не сможете никого поймать.

Генерал Пин Нань понял это рассуждение, поэтому кивнул и замолчал.

В это время Бу Цун уже вошел в зал. Поприветствовав императора, он не выдержал и сказал:

— Ваше величество, окружная принцесса Цзи Ан стоит на коленях снаружи.

Замер весь зал. Они не знали об этом. Когда тот человек пришел раньше, он прошептал что-то императору на ухо. Теперь, когда Бу Цун сказал это, зайдя в зал, все вспомнили, что у генерала семьи Бу всегда были чувства к второй дочери семьи Фэн.

Но вторая дочь семьи Фэн была возлюбленной девятого принца. Насколько смелым был Бу Цун, чтобы все еще надеяться на что-то в отношении этой девушки?

Генерал Пин Нань немного подумал и сказал:

— Окружная принцесса отвечает за производство стали. Должно быть, есть что-то, что нужно сообщить его величеству. Как насчет того, чтобы... пригласить принцессу округа внутрь?

Он пытался разобраться в ситуации и задал этот вопрос. Хотя он не понимал, почему Фэн Юй Хэн стояла на коленях снаружи, увидев, что выражение лица императора никак не поменялось после услышанного, он понял, что тот знал об этом. Кроме того, он согласился с тем, чтобы Фэн Юй Хэн стояла на коленях снаружи. Это было немного странно.

Услышав то, что сказал генерал Пин Нань, император покачал головой:

— Просто оставим ее в покое. Пусть продолжает стоять на коленях.

Генерал Пин Нань почувствовал, как его сердце тревожно забилось. Возможно ли, что окружная принцесса Цзи Ан сделала что-то не так? Он не мог не начать волноваться за Фэн Юй Хэн.

В то же время, когда в поместье Фэн услышали, что Фэн Юй Хэн избила третьего принца до такого состояния, все запаниковали.

Они сидели во дворе Изящного Спокойствия у основательницы, ожидая возвращения группы Фэн Цзинь Юаня; однако не думали, что тот вернется с подобными новостями. Фэнь Дай немедленно встала и в страхе захотела вернуться во двор Магнолии. В то же время она в панике сказала:

— Независимо от того, что вы запланировали, я заберу наложницу-мать и сбегу первой! Наложница-мать по-прежнему беременна. Если что-нибудь случится с семьей Фэн, то этот ребенок станет последним наследником отца!

Фэн Цзинь Юань пришел в ярость и взмахнул рукой, ударив ее по лицу:

— Звереныш!

Фэнь Дай пошатнулась из-за пощечины и упала на пол, но сразу же встала. Не успев обеспокоиться тем, что ее лицо частично распухло, она, сойдя с ума, устроила Фэн Цзинь Юаню истерику:

— Отец, вы уверены, что третий принц все еще жив? Убийство принца — преступление, наказуемое уничтожением семьи. Отец, вы — премьер-министр, так что вы должны знать! Даже если он не умер, разве он не будет искать мести? Третий принц и в обычный день безумно страшен. Если между ним и нашей семьей возникнет глубокая ненависть, он обязательно отомстит! В конце концов, мы все будем мертвы. Отец, вы не можете оставить себя без наследника!

Фэн Цзинь Юань поднял руку, чтобы снова ударить Фэнь Дай, но на этот раз, несмотря ни на что, он не смог заставить себя сделать это.

Он должен был признать, что слова Фэн Дай вполне разумны. Независимо от того, жив или мертв третий принц, семья Фэн не сможет избежать ответственности.

Основательница сидела на своем стуле, совершенно парализованная. Она была напугана. Фэнь Дай каждым свои словом пронзала ее сердце. Ее руки задрожали так сильно, что она больше не смогла держать свою трость, и та с лязгом упала на пол.

— Цзинь Юань! — воскликнула старуха и спросила дрожащим голосом: — Скажи, что нам делать?

У Фэн Цзинь Юаня болела голова. Он тоже не знал, что делать. Его просто распирало от гнева, он был на грани сумасшествия.

Фэнь Дай продолжала кричать. На этот раз она возложила вину на Фэн Юй Хэн:

— Она пришла забрать жизнь семьи Фэн! Отец, почему вы привели ее обратно? В то время семья Фэн была в порядке, но с ее возвращением все изменилось! Разве вы не хотели передать помолвку девятого принца старшей сестре? Увидев, что он стал инвалидом, вы передумали. Старшая сестра не хотела калеку, а я хотела! — она все еще помнила, что ей нравился Сюань Тянь Мин. Она жаждала и лица, скрытого за той золотой маской. — Вы не захотели меня поддержать. Тем не менее вы вернули эту звезду катастрофы. Посмотрите, что стало с нашей семьей благодаря ей?

На этот раз основательница согласилась с тем, что сказала Фэнь Дай:

— Правильно. Все это стало результатом возвращения этих троих — матери и детей. А-Хэн снова и снова мстит семье Фэн. Теперь ей, наконец, удалось уничтожить всю семью Фэн.

— Мама! — Фэн Цзинь Юань беспомощно посмотрел на нее. — Это не так серьезно. Не бойтесь так.

Основательница тоже пришла в ярость:

— Это не так серьезно? Тогда скажи, какие еще есть варианты? Кто именно дал ей смелость избить принца?

Что мог сделать Фэн Цзинь Юань? Тут вперед вышла Кан И и похлопала основательницу по спине. Делая это, она перевела взгляд на Фэн Цзинь Юаня:

— Муж, я чувствую, что есть кое-что, что вы должны сделать прямо 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 361.1. Отец, вы не можете победить меня в грязных играх**

Услышав, что у Кан И появилась какая-то идея, Фэн Цзинь Юань оживился и быстро спросил:

— Что же? Говори быстрее!

— Лучше занять активную позицию, нежели позицию применения ответных мер. Так как все стало таким, мы не можем избежать этого вопроса. Мужу было бы лучше проявить инициативу и попросить у его величества прощения. Возможно, ситуацию можно изменить.

Проявить инициативу и попросить прощения?

Люди из семьи Фэн были поражены. Основательница неуверенно спросила:

— Можно ли действительно изменить ситуацию?

Кан И ответила своим собственным вопросом:

— Если нет, существует ли другой выбор? Может быть, нам действительно нужно сделать так, как сказала четвертая молодая госпожа, и сбежат Ши была согласна с ее словами, поэтому тоже решила высказаться:

— В этом мире, куда мы могли бы сбежать? Вместо того чтобы сидеть и ждать императорского указа о наших преступлениях, было бы лучше проявить инициативу и попросить прощения.

В настоящее время основательница ненавидела слушать Ань Ши больше всего. Она не могла удержаться от холодного фыркания:

— Закрой свой рот! Вы двое, мать и дочь, даже не способны присматривать за своей служанкой. Она так долго была с третьим принцем, но вы даже не заметили этого, и даже просили ее отправлять выпечку Яо Ши! Это делает вас соучастниками! Просто подожди и увидишь. Если А-Хэн сможет вернуться живой, она обязательно придет и погасит с вами этот долг!

Ань Ши уже морально подготовилась к этому. Окружающие услышали, как она сказала:

— Неважно, эта наложница не сможет избежать участия в этом деле. Когда придет время, я буду ждать решения второй молодой госпожи. И все. Даже если она захочет жизни этой наложницы, у этой наложницы не будет претензий.

— Хм-пф! — холодно хмыкнула Фэнь Дай. — Ты действительно это понимаешь. Но я кое-чего действительно не понимаю. Зачем отправлять выпечку разведенной женщине? Яо Ши заставила отца перенести большое унижение, поэтому мы должны рассматривать ее как врага. Наложница-мать, какое у тебя сердце?

Слова Фэнь Дай отражали то, что чувствовала основательница. Фэн Цзинь Юань испытывал аналогичные чувства, поэтому какое-то время все молчали. Ань Ши не защищалась. В конце концов, она знала, что семья Фэн не позволит ей легко отделаться.

В это время Сян Жун, которая все время молчала, внезапно спросила:

— Почему вторая сестра до сих пор не вернулась? Куда она ушла?

Фэн Цзинь Юань был поражен. Затем он вспомнил, что Фэн Юй Хэн была с седьмым принцем, когда он уходил, поэтому он сказал:

— Она должна была пойти в Чистосердечный дворец, верно?

Сразу после этого вернулся помощник, которого послали с докладом в императорский дворец, он быстро вошел в зал и сказал Фэн Цзинь Юаню:

— Мастер, есть новости о второй молодой госпоже.

Все в унисон спросили:

— Что со второй молодой госпожой?

Помощник ответил:

— Вторая молодая госпожа вошла во дворец. Прямо сейчас она стоит на коленях на площади перед Небесным залом, но император все еще не принял ее.

Эти слова поразили всех. Кан И отреагировала первой, спешно попытавшись надавить на Фэн Цзинь Юаня:

— Даже А-Хэн смогла додуматься до этого, так почему же муж колеблется? Быстрее, идите!

Основательница тоже надавила на него:

— Кан И права. Быстрее иди и признай свои ошибки перед императором!

Фэн Цзинь Юань кивнул. Не говоря ни слова, он взял с собой помощника и направился к выходу из поместья.

У основательницы было полное беспокойства лицо, когда она спросила Кан И:

— Скажи, как ты думаешь, это поможет?

Кан И больше не чувствовала никакой уверенности, потому что поняла самую важную часть того, что только что сказал помощник: император до сих пор не встретил ее.

Надо было сказать, что она не очень хорошо понимала положение Фэн Юй Хэн в Да Шунь, когда только прибыла. Теперь, однако, она уже поняла от восьмидесяти до девяноста процентов. Единственный человек, который умел производить сталь, стоял на коленях перед Небесным залом, но император отказывался встретиться с ней. Казалось, что император действительно разозлился из-за этой схватки между Фэн Юй Хэн и третьим принцем.

Видя, как Кан И нахмурила лоб, основательница тоже наполнилась неуверенностью. Она не могла не перевести взгляд на сестер Чэн.

Чэн Цзюнь Мань поняла, что имела в виду основательница, и сказала первой:

— Эта наложница уже отправила кое-кого во дворец, чтобы увидеть тетю. Их движения немного медленнее, чем у обслуживающего персонала, поэтому, старейшая госпожа, пожалуйста, не беспокойтесь.

Услышав, что Чэн Цзюнь Мань уже послала кого-то к императрице, основательница, наконец, немного успокоилась. Подумав еще немного, она приказала слугам:

— Идите в храм и выпустите старшую молодую госпожу! Много всего происходит в семье, нет необходимости слишком глубоко вникать в то маленькое дело.

Услышав это, Фэнь Дай захотела взорваться от ярости. Ее личная служанка, Ли Ло, схватила ее за запястье и слегка покачала головой, пытаясь заставить ее успокоиться; но разве Фэнь Дай могла взять себя в руки? Не обращая внимания на возражения Ли Ло, она сказала:

— Бабушка, внучка все еще думает, что должна взять наложницу-мать Хань и бежать! С одной стороны, вторая сестра обидела множество людей, а теперь вы выпустили старшую сестру. Что, если она попытается что-нибудь сделать, чтобы навредить наложнице-матери Хань?

Основательница сердито выругалась:

— Беги-беги! Куда ты пойдешь? Ребенок в животе Хань Ши — ребенок семьи Фэн. Если она умрет, она умрет в поместье Фэн!

Кан И тоже сказала:

— Четвертая молодая госпожа должна хорошенько подумать. Если вы хотите уйти сейчас, это будет довольно просто, но если позже вы захотите вернуться, то сделать это будет намного сложнее.

— Что вы имеете в виду? — Фэнь Дай впилась взглядом в Кан И. — Вы мне угрожаете?

Кан И покачала головой:

— Я не угрожала. Я просто надеюсь, что у четвертой молодой госпожи хватит духу разделить бремя семьи Фэн в смутные времена и праздновать во времена процветания. Вы — дочь семьи Фэн. Даже если вы сбежите, то куда?

Фэнь Дай потеряла дар речи. Она долго смотрела на Кан И, а потом неохотно сказала:

— Тогда мы не станем убегать, но когда придет время и семья Фэн останется без наследника, не пожалейте об этом!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 361.2. Отец, вы не можете победить меня в грязных играх**

Когда Фэн Цзинь Юань прибыл во дворец, небо уже потемнело, но ворота дворца еще не были закрыты. Увидев его прибытие, какой-то евнух немедленно подбежал к нему и поклонился, сказав:

— Евнух Чжан Юань сказал, что премьер-министр Фэн определенно придет сегодня вечером, поэтому он попросил этого слугу прийти сюда и дождаться милорда. И премьер-министр Фэн действительно пришел.

Фэн Цзинь Юань задрожал:

— Евнух Чжан знал, что этот премьер-министр придет? А его величество тоже знал?

— Ох, этот слуга не смеет говорить такие вещи, — сказал евнух. — Евнух Чжан действительно заставил этого слугу ждать милорда здесь. Что касается того, знал ли его величество, этот скромный слуга не смеет говорить об этом. Лорд Фэн, сюда, пожалуйста, — сказав это, он жестом пригласил его войти и повел Фэн Цзинь Юаня во дворец.

Как только Фэн Цзинь Юань вошел во дворец, он обернулся и увидел, что привратник закрыл ворота и запер их. Он был шокирован, понимая, что, скорее всего, не сможет вернуться домой этой ночью.

За пределами дворца человек, пришедший из поместья Фэн, немедленно вернулся, чтобы сообщить о ситуации. Следуя за евнухом, Фэн Цзинь Юань прибыл на площадь перед Небесным залом.

Он сразу же увидел, что Фэн Юй Хэн стоит на коленях. Если подсчитать время, эта девушка очень долго стояла на коленях, но, похоже, не устала. Она продолжала стоять на коленях с прямой спиной. Кто знал, о чем она думает.

Сделав еще пару шагов вперед, он, наконец, увидел выражение ее лица. Фэн Цзинь Юань озадачился еще больше.

Что делала эта девушка? Читала священные писания?

Он увидел Фэн Юй Хэн с закрытыми глазами и слегка двигающимися губами. Казалось, что она что-то читает, но она не издала ни единого звука. Ее лицо все еще было спокойным. Она не выглядела так, как будто ее наказали стоянием на коленях. Однако она все еще стояла на коленях. Тут приведший его евнух сказал:

— Окружная принцесса Цзи Ан прибыла во второй половине дня и все это время стояла здесь на коленях. Премьер-министр Фэн...

— Этот премьер-министр здесь, чтобы тоже встать на колени, — что еще мог сказать Фэн Цзинь Юань? Оправив халат, он просто встал на колени рядом с Фэн Юй Хэн.

Евнух посмотрел на него и больше ничего не сказал. Развернувшись, он ушел. А Фэн Юй Хэн открыла глаза, посмотрела на него и спросила:

— Отец только что прибыл? Я думала, что вы придете намного раньше! Вы действительно не слишком много думали об этом.

— Ты! — Фэн Цзинь Юань был в ярости. Он действительно хотел отругать ее, но это был императорский дворец. Разве он мог говорить так, как ему угодно? Он мог только сдержаться и, стиснув зубы, тихо сказать: — Разве не тобой все это было вызвано?

— Мной? — в глазах Фэн Юй Хэн отразился гнев: — Что только что сказал отец? Дочь не расслышала. Скажите это снова.

— Я сказал, что эта проблема была полностью вызвана тобой! — Фэн Цзинь Юаня все еще хотелось задушить эту дочь до смерти.

Но Фэн Юй Хэн не думала, что это так!

Она сказала серьезным тоном Фэн Цзинь Юаню, четко выделяя голосом каждое слово:

— Слушайте внимательно, Сюань Тянь Е навредил моей матери. Это долг был погашен лишь частично. За каждый день, что он не умер, этот долг не считается погашенным. Кроме того, я хорошо помню помощь, оказанную тирану. Кто сформировал союз, чтобы преследовать собственные интересы? Кто тайно оказывал ему поддержку, кто раз за разом продолжал посылать деньги во дворец Сян? Кто тайно помог божественному отряду лучников из Цянь Чжоу проникнуть в страну? Эти долги, я приду, чтобы разобраться с ними всеми. Не верьте, что сможете обмануть эту дочь только потому, что я молода. Отец, если мы будем играть грязно, то вы не сможете победить меня.

Ноги Фэн Цзинь Юаня задрожали, и он, потеряв равновесие, упал.

Фэн Юй Хэн, однако, смогла вовремя удержать его:

— Так как вы пришли просить прощения, стойте на коленях правильно. Что будет, если вы просто сядете здесь?

Фэн Цзинь Юань быстро снова встал на колени, холодные плиты площади заставили его колени болеть.

— Просто стойте на коленях! — Фэн Юй Хэн отпустила его и тихо сказала: — Вам нужно подготовиться к тому, что мы простоим здесь всю ночь. Ох, не так. Я могу вернуться завтра утром, но вовсе не обязательно, что и вы тоже сможете это сделать. Возможно, вам придется простоять здесь на коленях подольше.

Фэн Цзинь Юань был озадачен:

— Откуда ты знаешь, что ты точно сможешь вернуться завтра утром?

Фэн Юй Хэн хихикнула пару раз:

— Потому что завтра утром вернется Сюань Тянь Мин! Ха, отец, сколько лет прошло с тех пор, как вы опускались на колени? Это позорно, верно? Колени болят, верно? Потерпите немного. Кто сказал вам так грешить?

Ее слова были предельно ясны. Фэн Цзинь Юань был возмущен до предела, но не мог опровергнуть их. Он, наконец, понял. Фэн Юй Хэн знала обо всем, что он совершил. Он думал, что не оставил следов, но все его дела были раскрыты ею. Что он еще мог сказать? Мог ли он это отрицать? Он не верил, что Фэн Юй Хэн поверит в это.

Фэн Цзинь Юань медленно закрыл глаза и больше не разговаривал с Фэн Юй Хэн, но его мысли походили на бушующее море. Это был не первый раз, когда он думал о том, чтобы избавиться от Фэн Юй Хэн, но, в конце концов, он просто пускал все на самотек и использовал других. В то время, когда семья Чэнь и Фэн Чэнь Юй принимали меры, он сам симулировал невежество и не останавливал их.

Но на этот раз Фэн Цзинь Юань очень хотел лично принять меры и избавиться от этой дочери.

Фэн Юй Хэн больше нельзя было держать рядом. Это было чувство, которое постепенно накапливалось внутри него. Но на этот раз пришла решимость!

Военные уже давно покинули дворец и Небесный зал. В нем остался только император. Хотя у него было одеяло, он был немного рассеянным.

Чжан Юань принес новую чашку чая и тихо сказал:

— Ваше величество, наконец, прибыл премьер-министр Фэн. Он стоит на коленях с принцессой округа.

Император холодно фыркнул:

— Приехал только после того, как небо потемнело. Он действительно серьезен.

Чжан Юань следил за сказанным:

— Часы, которые он пропустил, могут быть восполнены на завтра. Ваше величество, не сердитесь и не раньте свое тело.

Император отложил кисть на стол и сделал глоток чая. Затем он бросил беглый взгляд в сторону и спросил Чжан Юаня:

— Скажи, люди этой стороны, могут ли они прийти?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 362.1. Ваше величество, умерьте свой гнев и не ругайтесь так неистово!**

Чжан Юань знал, что император заинтересован в этом, но не решался утверждать что-либо слишком уж решительно. Он мог только неопределенно сказать:

— Кто знает.

Император стал недовольным:

— Что за черт? Если ты ничего не знаешь, зачем мне держать тебя рядом?

Чжан Юань почувствовал себя обиженным:

— Намерения императора не могут быть кощунственными, как и намерения ее величества! Если этот слуга сказал что-то не так, а ваше величество отрежет этому слуге уши, то этот слуга не сможет больше ничего услышать. Как я смогу по-прежнему заботиться о вашем величестве!

Император сердито прогнал его:

— Уйди, выйди, выйди на улицу. Так раздражаешь.

Чжан Юань спокойно вышел на улицу. Кто же знал, что, выйдя из зала, он увидит идущую в их сторону дворцовую служанку с коробкой еды? Он подумал, что какая-нибудь императорская наложница могла послать императору еду, и собирался сказать несколько слов, чтобы отвергнуть эту посылку. Прямо сейчас любой, кто обидит императора, погибнет.

Но как только он сделал несколько шагов вперед, то почувствовал, что что-то не совсем правильно. Эта дворцовая служанка шла не в направлении зала. Вместо этого она шла к Фэн Юй Хэн.

Чжан Юань быстро о чем-то подумал и замер. Остановившись, он внимательно пригляделся к дворцовой служанке и почувствовал, что она выглядит знакомой. Только после того, как та поднесла пирожные и чай Фэн Юй Хэн, он внезапно понял!

У него больше не было времени стоять и продолжать смотреть. Обернувшись, он бросился обратно в зал.

Император увидел этого торопыгу, и на его лице появилось легкое удивление, он не мог не почувствовать некоторый шок. Обеспокоенный он спросил:

— Может быть, на той стороне произошли какие-то движения?

Чжан Юань бросился вперед и кивнул, сказав:

— Ваше величество, они пришли! Та сторона послала дворцовую служанку, чтобы доставить выпечку и чай принцессе округа.

Осчастливленный император быстро приказал Чжан Юаню:

— Просто наблюдай издалека. Пусть эта девушка поест. Когда она почти закончит, прогони того человека.

Чжан Юань спросил его:

— Тогда как долго окружная принцесса должна стоять на коленях?

— Естественно, пока она лично не придет! — сказал император.

Чжан Юань потерял дар речи и хотел спросить, что будет, если она не придет? Да этот император погубит окружную принцессу!

Но у императора был вспыльчивый характер. Могло ли что-нибудь изменить его решение? Чжан Юань увидел, что его повелитель молча вернулся к чтению отчетов, беспомощно покачал головой и вышел из зала.

В это время дворцовая служанка, которая принесла еду, говорила Фэн Юй Хэн:

— Разве это не было простым избиением принца? Кроме того, его же забили не до смерти. Император наказал вас, ему действительно нечем заняться.

Фэн Цзинь Юань не выдержал:

— Смелая дворцовая служанка, как тебе хватило смелости сказать такое о его величестве?

Дворцовая служанка ни в коей мере не боялась Фэн Цзинь Юаня и спокойно ответила:

— Императорская наложница Юнь. Только что эти слова были сказаны лично императорской наложницей Юнь. Эта слуга только выполнила приказ императорской наложницы и донесла это послание до окружной принцессы. Премьер-министр Фэн, если вы не можете привыкнуть слышать такие вещи, то не слушайте. Или, может быть, вы решите пойти и подать жалобу его величеству на императорскую наложницу, но эта слуга должна напомнить лорду Фэн, что, вполне возможно, в этом случае его величество проклянет вас.

Фэн Юй Хэн подняла свою чашку чая и предложила Фэн Цзинь Юаню:

— Отец хочет сделать глоток?

Фэн Цзинь Юань отвернулся, не желая обращать на нее никакого внимания. Фэн Юй Хэн больше ничего не спрашивала и продолжала просто есть пирожные и пить чай. Пока ела, она смотрела на Чжан Юаня, стоящего перед Небесным залом.

Дворцовая служанка сказала:

— Окружная принцесса, просто расслабьтесь и ешьте. Императорская наложница сказала, что вы уже израсходовали определенное количество энергии на эту послеобеденную драку, а позже, ночью вы встали на колени, даже не поев. Эти пирожные предназначены для вашего насыщения. Через некоторое время кухня приготовит для вас еще немного еды.

Услышав это, Фэн Цзинь Юань начал потеть. Императорская наложница Юнь, в этом мире, только императорская наложница Юнь осмелилась бы сделать такое.

Но Фэн Юй Хэн отказалась от дополнительной еды:

— Передайте благодарность императорской наложнице за ее заботу от моего имени. Этих пирожных достаточно. Больше ничего не нужно. Независимо от того, как мало, я все еще должна поддерживать репутацию отца-императора.

Дворцовая служанка кивнула:

— Хорошо, тогда эта слуга позже передаст это императорской наложнице.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и посмотрела на последнее пирожное на тарелке, а затем сказала:

— Не нужно. Тебя пришли прогнать.

Как только она произнесла это, подошел Чжан Юань и, надев на лицо маску недовольства, выговорил ей:

— Что ты делаешь? Это место — Небесный зал! Стоять на коленях здесь равносильно признанию вины в совершении преступления. Кому когда-либо разрешалось есть здесь? Быстро вернись! Уходи!

Дворцовая служанка не испугалась криков Чжан Юаня. Недолго думая, она привела себя в порядок и, увидев, как Фэн Юй Хэн съела последнее пирожное, спросила:

— Окружная принцесса, это было вкусно?

Фэн Юй Хэн кивнула.

— Хорошо, если так, — дворцовая служанка нарочно подняла голос, чтобы сказать: — Эти пирожные были приготовлены самой императорской наложницей Юнь. Изначально здесь была еще тарелка, которую нужно было отправить его величеству, но евнух Чжан в такой спешке прогоняет нас, да и лорду премьер-министру Фэн не нравится видеть нас, поэтому эта слуга может только вернуться назад, — договорив, она подняла коробку и ушла.

Чжан Юань застыл на месте. Было что-то для императора? Сделанное вручную императорской наложницей Юнь?

На этот раз именно его прошиб холодный пот.

Все кончено. Императорская наложница Юнь невероятно редко готовила для императора, но блюдо так просто было отослано им обратно? Если император узнает об этом, разве ему не переломают ноги?

Фэн Юй Хэн утешила его:

— Евнух, отцу-императору нет нужды сожалеть об этом. Хотя императорская наложница редко делает выпечку и еще реже делает ее для отца-императора, у отца сегодня плохое настроение. Вы совершенно ничего не могли поделать с тем, что прогнали такую служанку. Это не ошибка евнуха. Не обращайте внимания.

"Ха-а?"

Глаза Чжан Юаня загорелись. Почему ее слова все больше и больше звучали, как будто они были сказаны девятым принцем? Пыталась ли окружная принцесса Цзи Ан избавить его от вины?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 362.2. Ваше величество, умерьте свой гнев и не ругайтесь так неистово!**

Фэн Цзинь Юань смутился:

— Когда это я прогонял эту служанку? Это евнух Чжан...

— Отец! — взгляд Фэн Юй Хэн стал суровым. — Вы — дворцовый премьер-министр. Есть ли у вас возможность помочь отцу-императору заботиться о стране, — это одно. Но нужно или нет говорить о том, неукротимого ли духа вы человек? И самое главное: ваши уши еще способны что-то слышать? Только что эта дворцовая служанка сказала, что раз лорду премьер-министру Фэн не нравится видеть ее, то она уходит. Вы ее не слышали?

Фэн Цзинь Юань так разозлился, что у него заболела печень:

— Но она также сказала, что евнух Чжан поспешил прогнать ее!

— Разве? — Фэн Юй Хэн посмотрела на Фэн Цзинь Юаня, затем кинула взгляд на Чжан Юаня. — Кто это слышал?

Чжан Юань покачал головой:

— В любом случае мы этого не слышали.

Фэн Юй Хэн указала на себя:

— Я тоже этого не слышала. Может быть, это слышал только отец? Тогда это не считается.

Фэн Цзинь Юань знал, что она делала это специально! Когда эта девушка была разумной? Она всегда умела лгать с невозмутимым лицом. Она как будто соревновалась с девятым принцем в том, кто сможет придумать больше историй, да и в общей дикости этих самых придуманных историй.

Но он боялся! Фэн Юй Хэн, сочинявшая истории о других вещах, была прекрасна, но теперь она изобретала истории, связанные с императорской наложницей Юнь! В его разуме сразу же всплыли образы с дворцового банкета: главная императорская наложница Бу и лорд Бу. Император поднял первую и яростно бросил ее во второго. Лорд Бу умер, а главная императорская наложница Бу получила серьезные ранения. Пол был весь залит кровью. Когда он просто подумал об этом, то его сердце начало судорожно трепыхаться в груди. Фэн Цзинь Юань чувствовал, что, если он не сможет разрешить эту ситуацию, следующим человеком, который умрет, скорее всего, станет он.

Возможно, когда дела касались других вещей, император был рациональным правителем. Неважно, кого он любил, он не перебарщивал; однако всякий раз, когда что-то было связано с императорской наложницей Юнь, это становилось совсем другим делом. Рациональность императора мгновенно испарялась. Какая справедливость, какая жена, какой ребенок? Если кто-то обижал императорскую наложницу Юнь, то в беде оказался бы даже сам царь небесный. Сколько способностей он, Фэн Цзинь Юань, имел, чтобы выжить под гнетом императорской наложницы Юнь?

Фэн Юй Хэн видела, как пот появляется на лбу человека, стоящего рядом с ней, и ее улыбка стала еще шире:

— Отец тоже знает, что такое страх, да? Дочь действительно поверила, что отец ничего не боится, когда он попытался заслужить благосклонность третьего принца.

Чем больше она говорила, тем больше Фэн Цзинь Юань пугался; однако в то же время мысли о том, что ему жизненно необходимо избавиться от Фэн Юй Хэн, укоренились в его мозгу еще сильнее.

Чжан Юань больше не стал задерживаться. Развернувшись, он ушел в Небесный зал. Внутри которого император все еще держал в руках тот же отчет. Похоже, что он все еще читал его.

Чжан Юань вышел вперед и посмотрел на бумаги. Беспомощный, он сказал:

— Ваше величество, она уже ушла. Просто перестаньте притворяться.

Император сердито фыркнул:

— Почему мы притворяемся? Чжан Юань, ты устал жить?

Чжан Юань указал на отчет:

— И вы все еще говорите, что не притворяетесь?! Когда этот слуга выходил, вы уже держали в руках этот отчет. После моего возвращения вы все еще держите тот же самый отчет. В котором написано всего две строчки текста.

Император вышел из себя и просто бросил отчет на стол:

— Мы закончили с чтением. Ха! Скажи, какова ситуация снаружи?

Чжан Юань рассказал ему о том, что произошло. Конечно, он не стал вдаваться в подробности того, как прогнал служанку. В любом случае окружная принцесса Цзи Ан уже нашла ему оправдание. Пока он повторял его, все будет хорошо.

Конечно же, как только он рассказал об этом, император разозлился:

— Черт! Фэн Цзинь Юаню жить надоело?

Эти слова были выкрикнуты с использованием внутренней энергии. Они оказались слишком громкими: и отец, и дочь, которые находились снаружи, отчетливо услышали их. Фэн Цзинь Юань тотчас упал на землю, и его снова прошиб холодный пот.

Фэн Юй Хэн удивленно спросила его:

— Отец, что не так? Может, вы слишком долго простояли на коленях? Дочь попросит евнуха Чжан позвать для вас императорского врача!

Фэн Цзинь Юань больше не мог говорить. Он чувствовал, что находился на грани смерти. Император разозлился. Было бы странно, если он сможет продолжать жить.

Конечно же, сразу после этого они услышали новый вопль:

— Фэн Цзинь Юань! Этот великий старик разрежет тебя на десять тысяч частей!

Фэн Цзинь Юань был совершенно разбит.

В Небесном же зале Чжан Юань отчаянно пытался утихомирить императора:

— Ваше величество, успокойтесь! Разве вы не говорили раньше, что сохранение жизни премьер-министру Фэн позволит проявиться множеству подсказок. Почему вы не можете потерпеть сейчас?

— Но наша драгоценнейшая сделала для нас пирожные!

— Ха! В будущем будет еще больше возможностей!

— Это возможно? Разве ты не знаешь ее нрав? После этого станет ли она еще заботиться об этом месте? Фэн Цзинь Юань, этот Фэн Цзинь Юань, просто разодрать его на куски будет недостаточно, чтобы избавить меня от ненависти в сердце!

Увидев, что он безутешен, Чжан Юань просто решил провернуть немного жесткий трюк:

— Принцессе округа уже тринадцать в этом году! Если вы сейчас убьете премьер-министра Фэн, она должна будет оплакивать его три года, чтобы выполнить обязанности дочери перед своим отцом. Его высочество девятый принц уже сказал, что хочет жениться на окружной принцессе, как только ей исполнится пятнадцать лет. Если вы заставите его ждать еще два года, тогда его высочество девятый принц будет недоволен и несчастен. В таком случае и мать, и сын будут против вас!

Конечно же, этот трюк сработал. Император, который был переполнен яростью и хотел было уже броситься убивать того идиота, немедленно взял себя в руки. Глядя на Чжан Юаня, он обдумывал то, что тот только что ему сказал. С беспомощным выражением лица правитель произнес:

— Эти двое действительно пара сборщиков долгов!

Чжан Юань тихо прошептал:

— Кто заставил вас задолжать им?

— Что ты там бормочешь? — император снова разозлился. — Дерзкий слуга, скажи это нам еще раз!

У Чжан Юаня было горькое выражение лица, когда он сказал:

— Ваше величество, вы ослышались. Этот слуга ничего не говорил. Этот слуга просто проклинал премьер-министра Фэн!

Тянь У яростно фыркнул, щелкнул рукавом и вернулся на трон, а затем поманил Чжан Юаня к себе:

— Эй! Проведи для нас небольшой анализ. Если мы позволим окружной принцессе Цзи Ан еще какое-то время постоять на коленях, придет ли сюда дражайшая лично?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 363.1. Ситуация вышла из-под контроля**

Чжан Юань не знал, придет ли императорская наложница Юнь. Даже если в глубине души он знал, он не осмеливался сказать это вслух. На протяжении всех этих лет императорская наложница Юнь была той, кого император жаждал больше всего. Хотя он с юности заботился об императоре, и тот относился к нему более чем по-доброму, Чжан Юань все еще осознавал, что существует то, что можно сказать, а что — нет. Особенно, когда речь шла об императорской наложнице Юнь. В этом случае лучше всего было, по возможности, конечно, избегать разговоров.

Видя, что Чжан Юань ничего не говорит, император тихо фыркнул и замолчал. Обернувшись, он снова остановился глазами на отчете и пробормотал:

— Тогда просто дадим ей постоять на коленях! Что если она придет?

Вот так, пара отец-дочь — Фэн Цзинь Юань и Фэн Юй Хэн — продолжали стоять на коленях на площади перед Небесным залом. Чжан Юань остался в зале с императором, помогая ему просматривать отчеты.

Император думал только об императорской наложнице Юнь. Снова и снова он зависал над очередным отчетом, даже не переворачивая страницы, и Чжан Юань уже не удосуживался его разоблачением.

Тем не менее император был уже немолод. Хотя он думал об императорской наложнице Юнь, он не мог избежать необходимости спать. Чжан Юань наблюдал, как его глаза медленно начинают слипаться, и как отчет, наконец, выпал из его рук. Его локоть больше не мог поддерживать тело. В конце концов, он свалился на стол и уснул.

Беспомощно покачав головой, он подошел и накрыл императора пальто, но не осмелился разбудить его: боялся, что если дворец Зимней Луны что-нибудь предпримет, он не сможет вовремя среагировать. Если император упустит еще один шанс встретиться с императорской наложницей Юнь, Чжан Юань думал, что его старый мастер уступит этому последнему препятствию.

Однако за эту ночь, не говоря уже о дворце Зимней Луны, даже другие дворцы ничего не предпринимали. Даже императрица не пришла в гости.

В Небесном зале было тихо и тепло от горящего угля. В такой обстановке прекрасно спалось. Император спал, пока на следующий день не взошло солнце. В какой-то момент он почувствовал, как кто-то с усилием трясет его. Открыв глаза, он обнаружил, что это был Чжан Юань.

— Что ты делаешь? — когда он просыпался, то обычно был немного раздражен.

Чжан Юань с тревогой сказал:

— Ваше величество, быстрее, просыпайтесь. Вы не можете продолжать спать.

У императора загорелись глаза, и он сразу сел. Сграбастав Чжан Юаня, он быстро спросил:

— Может быть, она пришла? Мы знали это! Она очень хорошо относится к этой девушке, поэтому определенно не смогла вытерпеть, просто наблюдая со стороны, как она продолжает стоять там на коленях.

Выражение лица Чжан Юаня упало:

— Ваше величество! Это не императорская наложница Юнь. Императорская наложница не пришла.

— Она не пришла? — император был ошеломлен, и на его лице появилось видимое разочарование. — Тогда зачем ты нас разбудил? — сказав это, он снова упал на стол.

Тут уже Чжан Юань сграбастал его руками:

— Ваше величество! Императорская наложница Юнь не пришла, но... его высочество девятый принц вернулся!

— Кто?

— Его высочество девятый принц!

Император поднял руку и обреченно хлопнул себя по лбу:

— Все кончено, ситуация вышла из-под контроля! Как этот ребенок вернулся сюда так быстро? — сказав это, он поднял ногу и ударил Чжан Юаня. — Почему ты не разбудил нас раньше?

Чжан Юань был на грани истерики:

— Я пытался разбудить вас раньше, но вы не просыпались!

Пока они разговаривали, снаружи уже раздался какой-то звук. Они оба одновременно оглянулись и увидели, что Фэн Юй Хэн, стоявшая на коленях, поднялась на ноги. Она толкала инвалидное кресло Сюань Тянь Мина и шла вперед. С каждым ее шагом сердце императора трепетало все сильнее.

— Все кончено, — тихо пробормотал император. — Скажи, Мин'эр будет злиться на нас?

— Скорее всего... да, — так же тихо сказал Чжан Юань.

— Тогда как с этим справиться?

— Дать небольшую компенсацию.

У императора заболела голова. "Небольшая" компенсация? Исходя из того, что делали эти двое, кто из них хотя бы отдаленно был знаком с понятием "небольшая"?

С горьким лицом он смотрел на Сюань Тянь Мина и Фэн Юй Хэн. Они оба находились теперь в середине зала. Девушка простояла на коленях всю ночь, но все еще была в хорошем настроении и выглядела не очень уставшей.

Сюань Тянь Мин же выглядел намного хуже. Он примчался обратно из военного лагеря и сразу вошел во дворец. От его тела исходила холодная аура. Но, конечно, по сравнению с ней, выражение злости на его лице было гораздо более шокирующим.

Император неловко сказал:

— Мм... Мин'эр, ты вернулся!

Сюань Тянь Мин фыркнул и преувеличенно закатил глаза:

— Если бы я не вернулся, разве ты не взял бы мою жену и не казнил бы ее?

Император судорожно замахал руками:

— Ни за что!

— Нет? — Сюань Тянь Мин пришел в ярость. — Даже у меня нет сердца, чтобы запугивать мою жену, и все же ты продержал ее на коленях всю ночь? Какое у тебя сердце? А? О чем именно ты думал? Что, ты надеялся, произойдет?

Эта серия вопросов хорошенько потерзала нервы императора, он не выдержал и громко закричал:

— Наглец! Я твой отец-император, и я — правитель страны. Может быть, я больше не имею права наказывать человека? Кроме того, она и сама знает, что сделала!

Сюань Тянь Мин собирался взорваться, но Фэн Юй Хэн использовала некоторую силу и надавила на его плечо, усмиряя часть его гнева. Затем она обошла инвалидную коляску и поклонилась императору:

— Невестка виновата! Его высочеству третьему принцу не хватило способностей. Если поразмышлять об этом вопросе немного больше, то разве это могло быть скрыто от острых глаз отца-императора? Все эти годы отец-император молчал об этом, чтобы дать его высочеству третьему принцу какое-то лицо, но невестке не хватило понимания, и она действительно пошла и разоблачила его. Я надеюсь, что отец-император вынесет наказание.

Император массировал свои виски, не в силах опустить руку.

Черт, эта проклятая девчонка была точно такой же, как и девятый ребенок? Но это оправдание было довольно хорошим. Как насчет того, чтобы... использовать его?!

Он прокашлялся, прочистив горло, и суровым тоном сказал:

— А-Хэн! Если ты осознаешь свое преступление, то это хорошо.

Фэн Юй Хэн подняла брови. Этот вопрос был решен? Она сунула руку в карман и вытащила отказ от смерти, который она подписала с Сюань Тянь Е:

— Отец-император, пожалуйста, посмотрите. Невестка не смеет ничего скрывать.

Чжан Юань быстро пошел вперед и принес бумагу императору. Увидев содержание, император снова разозлился:

— Он действительно не знает высоты небес и глубины земли (1)! Сам что половина цзиня, что восемь лян (2)! Даже подписал отказ от смерти, Сюань Тянь Е просто сам ищет себе погибели! Если он умрет, то так ему и надо, он заслужил это! — слова лились сплошным потоком, он становился все более и более воодушевленным, и, наконец, спросил Фэн Юй Хэн: — Я слышал, что ты оставила его в цуне от смерти? Какая досада! Почему бы тебе не взять кнут и просто не забить его до смерти, чтобы решить все проблемы? Какой смысл оставлять его в живых? Какой смысл держать такого никчемного человека живым?

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

1. Не знать высоту неба и глубину земли — быть невежественным и заносчивым.

2. Что половина цзиня, что восемь лян — такой же, на одном уровне, одинаковый, ничем не отличается.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 363.2. Ситуация вышла из-под контроля**

Фэн Юй Хэн подумала про себя, что если бы она действительно забила его до смерти, он бы этого не сказал. Естественно, вслух девушка не осмелилась этого произнести, все же не всякие мысли требуется озвучивать. Но все же быстро ответила:

— Его высочество, третий принц — все-таки принц. Невестка не смеет.

Сюань Тянь Мин, наконец, не выдержал:

— Не убеждай мою жену убивать людей. Если у тебя есть способности, иди и убей его сам.

Император сердито уставился на него в ответ:

— Если бы я мог убить его, существовала бы необходимость в ее использовании?

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Что за ситуация такая?

Но эти двое не стали продолжать обсуждать этот вопрос, Сюань Тянь Мин сказал:

— Третий брат не обладал нужными способностями, и они даже подписали отказ от смерти. Быть побежденным — это всего лишь его неудача. С самого начала моя жена не совершила никакой ошибки. Она без причины простояла на коленях всю ночь, тебе нужно взять на себя ответственность.

Император подумал про себя, что он просто хотел выманить императорскую наложницу Юнь. В результате вытащить ее не получилось, но зато притянулся этот чумной бог. Возмездие пришло слишком быстро!

— Она твоя жена, почему я должен брать на себя ответственность? — он все еще был зол и не утруждался использованием королевского «мы». Он говорил о себе, используя местоимение «я».

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Точно, тебе не нужно брать на себя ответственность. Я использовал неправильное слово. Стоит заплатить компенсацию.

Чжан Юань посмотрел на императора. На его лице буквально крупными буквами было написано: «Видите, я же говорил, что так будет».

Император ничего не мог сделать, он просто сказал:

— Тогда какого рода компенсацию вы оба хотите?

Фэн Юй Хэн не знала, что планировал Сюань Тянь Мин, и не чувствовала, что может что-либо просить у императора, поэтому просто молча кинула взгляд на жениха.

Сюань Тянь Мин внезапно задал вопрос:

— Из четырех стран, которые граничат с Да Шунь, какая из них, по мнению отца-императора, вызывает наибольшее беспокойство?

«Ха-а?» Император был ошеломлен. Почему это свелось к разговору об этом? Немного подумав, он все же решил правдиво ответить:

— Больше всех раздражает Цянь Чжоу.

Сюань Тянь Мин холодно фыркнул:

— Я не знаю, кто это был, но когда они увидели старшую принцессу, их сердце смягчилось. Я до сих пор не рассказал об этом императорской наложнице-матери. Я расскажу ей об этом позже, когда делать будет нечего.

— П-п-подожди! Что ты собираешься рассказать своей имперской наложнице-матери? Зачем ты это делаешь? — этот император думал только об императорской наложнице Юнь. Что касается его сыновей, он также безоговорочно поддерживал Сюань Тянь Мина. Надо сказать, что он потерял половину своих доводов, столкнувшись с ним. Когда же дело дошло до императорской наложницы Юнь, их количество сразу упало до нуля. Помимо логичных рассуждений, был еще и интеллект. Его интеллект тоже пропал. Теперь, услышав, как Сюань Тянь Мин сказал, что он пойдет и придумает истории, чтобы рассказать императорской наложнице Юнь, он сразу же растерялся. — Я действительно проявил мягкосердечие, когда увидел старшую принцессу Цянь Чжоу, но это не потому что она мне понравилась. А потому, что я вспомнил твою императорскую тетю.

Сюань Тянь Мин холодно фыркнул и цыкнул:

— Это одностороннее утверждение.

— Это не так! — император пришел в ярость и втянул Чжан Юаня в разговор. — Говори!

У Чжан Юаня появилось горькое выражение на лице, а про себя он подумал: — «Ваше величество, разве мои слова могут быть полезны?» Но он пожертвовал собой и сказал:

— Ваше высочество, его величество поддержал репутацию старшей принцессы Цянь Чжоу только из-за покойной старшей принцессы.

— Это правда, — продолжил император. — После этого твоя жена довела ее дочь до такого состояния, но я ничего не сказал, верно? Вы двое, сотрудничая друг с другом, вымогали у них десять миллионов золотом, но разве я не притворился, что не заметил? Ясно же, что я не принимаю их близко к сердцу! Мин’эр, будь послушным мальчиком и не рассказывай чепуху своей императорской наложнице-матери, — в конце концов, слова императора стали практически мольбой.

Фэн Юй Хэн все сильнее интересовало, что же произошло между императорской наложницей Юнь и императором. Тот на самом деле до такой степени благоволил ей, что, ни в малейшей степени не колеблясь, отложил свой статус правителя, чтобы вежливо поговорить с Сюань Тянь Мином. Ей было действительно любопытно, слишком любопытно!

Сюань Тянь Мин кивнул и больше не стал тревожить его.

Император увидел его кивок, и его настроение резко улучшилось, так что он быстро сказал:

— А-Хэн, подтолкни его немного ближе. Давайте, подойдите поближе, чтобы поговорить с нами. Не стойте так далеко.

Фэн Юй Хэн собиралась сделать, как было сказано, но Сюань Тянь Мин практически выплюнул:

— Разве нам не нужно соблюдать правила при взаимодействии с правителем?

Император подумал про себя: — «Неужели он все же заботится о нем, как о правителе?» Вслух же он сказал:

— Не поднимай такие бессмысленные темы. Поторопитесь и идите сюда!

Так что Фэн Юй Хэн послушно подтолкнула его. Когда они подошли ближе, первым заговорил Сюань Тянь Мин:

— Так как ты не заинтересован в этой старшей принцессе, давай просто возьмем Цянь Чжоу!

Император только что сделал глоток чая. Услышав сказанное Сюань Тянь Мином, он мгновенно выплюнул его.

— Что за ерунда? Взять себе? — император вытер лоб. — Мин’эр! Ты что, считаешь Цянь Чжоу чашкой чая? Можно ли забрать ее просто по первому сказанному слову?

— Отец-император, хотя это не так легко, но и не так сложно, как вам кажется, — вклинилась Фэн Юй Хэн, невинно захлопав глазами.

Император ответил Фэн Юй Хэн:

— Я знаю, что тебя раздражает новая главная жена семьи Фэн. Если она действительно так сильно раздражает, просто закрой дверь и немного побей ее, но лучше не начинать что-то вроде побоища.

Глаза Сюань Тянь Мина загорелись:

— Тогда что нам делать с нашей компенсацией?

Император был озадачен:

— Как ваша компенсация связана с Цянь Чжоу?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 364.1. Приготовить приданое для невестки**

Чжан Юань смог понять скрытый смысл, заложенный в словах Сюань Тянь Мина. Потянув императора за рукав, он тихо сказал:

— Его высочество имеет в виду, что хочет Цянь Чжоу?

— Это чужая страна! — ухмыльнулся император. — Хотя это вассальное государство Да Шунь, я не могу принять окончательное решение!

Чжан Юань снова потянул за чужой рукав:

— Просто возьмите его, вы сможете.

— Проваливай! — император сердито поднял ногу и пнул Чжан Юаня. — Отойди от меня!

Чжан Юань посмотрел на императора, затем сделал пару шагов назад, отходя, однако, не очень далеко.

Фэн Юй Хэн слегка подтолкнула кресло-коляску Сюань Тянь Мина вперед, и тот начал промывать императору мозги:

— Я знаю, что ты теперь старше и уже не так страстен, как в юности. Но только потому, что ты больше не можешь этого делать, разве у тебя нет нас? Наша семья Сюань уходит своими корнями в войну. Мы должны продолжать расширять наши корни.

Император смог понять скрытый смысл слов Сюань Тянь Мина. Он заинтересовался делом Цянь Чжоу. Он внезапно вспомнил об умеренном по размеру пожаре, который не так давно начался во дворце Сян. Скрытый страж, следящий за дворцом Сян, пришел тогда, чтобы сообщить, что до того, как пожар вспыхнул, во дворец Сян тайно вошла старшая принцесса Кан И, плотно завернутая в плащ. После этого во дворец Сян также украдкой пробралась окружная принцесса Цзи Ан. Позже появился и Чистосердечный принц. В тот раз он почувствовал, что в этом было что-то странное. К сожалению, его скрытый страж не смог сказать, что именно произошло. Он также не смог ничего узнать, потому что никто не мог войти в секретную комнату Сюань Тянь Е. Возможно ли…

Император, слегка прищурившись, посмотрел на Фэн Юй Хэн. Эта девушка избила Сюань Тянь Е, потому что он причинил вред ее матери. Однако теперь был поднят этот самый вопрос о Цянь Чжоу. Может быть, эта девушка что-то слышала в ту ночь?

Император смотрел Фэн Юй Хэн прямо в глаза. Она знала, что Сюань Тянь Мин, внезапно и ясно выразивший свое желание уничтожить Цянь Чжоу, вызовет сомнения у императора. В конце концов, это все еще была целая страна. Если бы они не предоставили вескую причину, то внезапное отправление войск Да Шунь было бы неразумным.

Она помогла Сюань Тянь Мину, а потом повернулась к императору, сказав:

— На данный момент я не буду скрывать это от отца-императора. В то время, когда его высочество августейший принц был ранен, знает ли отец император, кто это сделал?

Император был поражен. Он не думал, что Фэн Юй Хэн вдруг упомянет об этом. Травма Сюань Тянь Мина всегда была для него самой болезненной темой. В самом начале он пообещал своей любимой императорской наложнице Юнь, что защитит этого сына. Но кто же знал, что тот получит столь серьезные ранения? В самом начале он считал, что мужчина должен быть смелым и доблестным. Он повел солдат в бой и в конечном итоге получил ранения — с этим ничего нельзя было поделать, но все равно это было делом великой славы. Но со временем он все больше и больше чувствовал, что что-то не так. Среди солдат не было много раненых или погибших, но их главного генерала так сильно ранили! Что это за логика такая?

Император однажды послал людей для расследования, но они смогли только обнаружить, что Сюань Тянь Мин был окружен в горах на северо-западе. Он был ранен стрелами, но они не смогли найти никаких дополнительных улик.

Теперь, когда Фэн Юй Хэн снова подняла этот вопрос, он не мог не помрачнеть:

— Что именно ты узнала? Может быть… это связано с Цянь Чжоу?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Однажды невестка услышала, как его высочество третий принц разговаривает со старшей принцессой Кан И. Группа, ответственная за нападение на его высочество августейшего принца, была командой божественных лучников Цянь Чжоу. Им информация поступила от информаторов его высочества третьего принца в северо-западной армии. Кроме того, отряд божественных стрелков вошел в Да Шунь, используя отношения с Фэн Цзинь Юанем.

Император чуть прикрыл глаза. Такого рода цепочка событий была чем-то, чего он ожидал, но он никак не мог найти доказательства. Теперь, когда Фэн Юй Хэн сказала это, они у него имелись.

— Скажи, должна ли Цянь Чжоу быть уничтожена? — спросил его Сюань Тянь Мин.

— Должна, — кивнул император. — Они навредили моему Мин’эру, даже если вся Цянь Чжоу будет уничтожена, этого будет недостаточно, чтобы подавить гнев в моем сердце.

— Какой смысл уничтожать страну? — засмеялся Сюань Тянь Мин. — Если они все будут истреблены, кем управлять?

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась:

— Важно еще и другое: если они будут истреблены, с кого мы будем собирать налоги?

Император уронил голову в ладони:

— Вы двое даже начали думать о таких вещах, как сбор налогов?

Они в унисон кивнули:

— Да.

— Тогда что будет после? — император был заинтригован. Чжан Юаню тоже было интересно, так что он обошел их, чтобы послушать.

Фэн Юй Хэн сказала:

— Это медленный процесс, но невестка обдумывала, как сделать это. Во-первых, нужно произвести сталь. Только с появлением оружия у нас действительно появится основа для власти и силы. В противном случае, если мы станем полагаться только на цифры и тактику в бою, это будет слишком похоже на издевательства. Это слишком пагубно для большой страны.

Чжан Юань не смог сдержаться:

— Разве не все крупные страны делают такие вещи?

Сюань Тянь Мин очень бесстыдно сказал:

— Тогда мы будем действовать не так, как другие крупные страны.

Император был еще более бесстыдным:

— Мин’эр прав!

Фэн Юй Хэн в очередной раз почувствовала, что эта пара отца и сына — одного поля ягоды, поэтому продолжила:

— После того как оружие будет произведено, нам не нужно спешить с действиями. Мы можем позаботиться о врагах изнутри. Мы создадим им как можно больше неприятностей. Когда Цянь Чжоу будет находиться на грани краха, мы сможем вмешаться во имя спасения жителей Цянь Чжоу от крайней нищеты… Нет, не так. От крайних страданий.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Стены городов в Цянь Чжоу все сделаны в основе своей изо льда. Если мы не начнем изнутри, атаковать будет очень сложно.

Император заинтересовался:

— Тогда у тебя есть возможность разобраться с их отрядом божественных стрелков?

Сюань Тянь Мин указал на Фэн Юй Хэн:

— Твоя невестка подготовила армию Божественного намерения. Если чуть больше потренироваться, она, безусловно, станет намного лучше, чем отряд божественных стрелков Цянь Чжоу!

— Хорошо! — император внезапно хлопнул по столу, напугав Чжан Юаня. — Тогда давайте просто сделаем это, как вы сказали! Но… — он был немного озадачен, — разве вы не говорили, что хотели компенсацию? Как так получилось, что вы не только не попросили отступных, но и думаете о том, чтобы получить территорию для Да Шунь?

Сюань Тянь Мин холодно фыркнул:

— Получить территорию для Да Шунь? Да ты оптимист.

Император пришел в ярость:

— Как ты со мной разговариваешь?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 364.2. Приготовить приданое для невестки**

Фэн Юй Хэн беспомощно похлопала Сюань Тянь Мина по плечу:

— Говори с отцом-императором правильно.

Некоторое время Сюань Тянь Мин приводил в порядок свои мысли, а затем сказал:

— Правильно, Цянь Чжоу, как территория, не будет отдана Да Шунь. Она будет передана Хэн Хэн.

Некоторое время император никак не реагировал. Он кое-чего не понимал:

— Подарить моей невестке страну? Ха, а разве это не одно и то же? Мин’эр, эта страна рано или поздно будет принадлежать тебе.

— Я знаю, — Сюань Тянь Мин закатил глаза. — Давай не будем говорить о том, хочу ли я твою страну или нет, давай сначала поговорим о нашей Хэн Хэн. Как ее отец-император, разве ты не можешь дать ей немного приданого? Кроме того, оно будет заплачено за тебя!

Чжан Юань сразу понял:

— Ваше высочество, вы имеете в виду, что после того, как Цянь Чжоу будет захвачена… она будет передана окружной принцессе?

Императора ошеломило услышанное. Разве так делают? Он посмотрел на Сюань Тянь Мина. Негодник, если хочешь помешаться на девушке, обожай ее сколько угодно, но не делай этого так! Затем он посмотрел на Фэн Юй Хэн. Каким чарующим наркотиком она опоила его сына?

Сюань Тянь Мин слишком хорошо понимал своего отца. Увидев этот взгляд, он сразу понял, что его старик недоволен. Это тоже было правдой. Иметь Цянь Чжоу в вассалах было прекрасно. Просто отдавать ее даром совершенно неразумно. Но у него имелись аргументы за это решение:

— По правде говоря, Цянь Чжоу сменит своего правителя для Да Шунь. Кроме того, этот новый правитель будет более стабилен, чем предыдущий. Этот носит маску доброты, но строит заговоры за нашими спинами. Новый же правитель будет полностью ориентирован на Да Шунь. Подумай об этом: когда ты передашь мне трон, и я женюсь на правительнице Цянь Чжоу, Фэн Юй Хэн, разве эти две страны не станут одной? Независимо от того, что ты думаешь об этом, наша Да Шунь останется в выигрыше.

У императора от гнева зачесались зубы:

— Кто вообще может так спешить, беспокоясь о том, что произойдет после смерти их собственного отца?

— Не ты ли сказал, что эта страна рано или поздно станет моей?!

Император потерял дар речи. По правде говоря, он понимал это рассуждение. Даже если Цянь Чжоу будет отдана Фэн Юй Хэн, в будущем она станет приданым. Вассальное государство станет частью Да Шунь. Для Да Шунь это было хорошо, но…

— Используешь солдат Да Шунь для сражений, а земля будет отдана твоей жене? Думаю, это похоже на проигрышную сделку.

— Ха-а? — Сюань Тянь Мин разозлился. — Кто собирается заключать с тобой сделку? Первоначально ты выплачивал компенсацию. Ты забыл?

Император поразился, а Чжан Юань напомнил ему:

— Его высочество прав. Это компенсация.

Императору захотелось ударить Чжан Юаня за его слова. Он — евнух или находится здесь, чтобы причинять неприятности?

Он смирился. Посмотрев на Фэн Юй Хэн, он спросил ее:

— После того как у Цянь Чжоу сменится правитель, можешь ли ты гарантировать, что ситуация станет лучше, чем сейчас?

Фэн Юй Хэн немного подумала и сказала:

— Теперь мы можем написать черновой план, что произойдет с ежегодной данью Да Шунь. Также Цянь Чжоу и Да Шунь смогут развивать торговлю. Цянь Чжоу гораздо менее развита, чем Да Шунь, поэтому придется многое сделать. Но я верю, что Да Шунь ждет обильная прибыль.

Императору понравились эти слова. Эти трое скучковались и начали обдумывать, как им в будущем заработать деньги на Цянь Чжоу.

Уголки губ Чжан Юаня дернулись от услышанного. Они вели себя так, как будто это была настоящая сделка. Война еще даже не началась, а эти трое уже начали обсуждать, как разделить добычу? Это что, правда, хорошо?

Реальность доказала, что эта троица чувствовала, что все было очень хорошо. Они обсуждали, пока не пришло время для утреннего дворцового заседания.

В конце концов, император хлопнул рукой по столу:

— Давайте так и поступим! Я оставлю управление этим делом на вас. Северо-западная армия Мин’эра будет главной движущей силой. Если появится необходимость в сотрудничестве других армий, мы сделаем все возможное, чтобы оказать поддержку. Когда проблема Цянь Чжоу будет решена, мы примем решение и передадим ее А-Хэн.

Фэн Юй Хэн быстро встала на колени и торжественно поклонилась, чтобы поблагодарить его за императорскую милость.

Чжан Юань не спал всю ночь, сопровождая императора. Он был уже очень сонным, но он все же должен был принять какие-то меры. Он должен был напомнить императору:

— Ваше величество, пришло время для дворцового заседания.

Тот кивнул:

— Хорошо, вы двое… идите во дворец Зимней Луны. Не позволяйте своей императорской наложнице-матери волноваться.

Двое согласились и удалились. Император наблюдал, как уходят Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин, а затем быстро спросил Чжан Юаня:

— Скажем, если мы пойдем с ними, нас прогонят?

— Нет, — Чжан Юань покачал головой.

— В самом деле?

— Эм, вы не будете выгнаны. Вас вышвырнут.

— Брысь! — у императора снова возникла идея о назначении нового евнуха, но он просто раздраженно взмахнул рукой и сказал: — Начнем дворцовое заседание! Сейчас идеальное время, мы сможем использовать эту древнюю церемонию, чтобы немного выпустить пар!

Чжан Юань помог ему сесть за стол и переодеться в церемониальную одежду дракона. Надев ему шляпу, он спросил:

— Премьер-министр Фэн все еще стоит на коленях снаружи. Что ваше величество планирует делать с ним?

Император поморщился:

— Пусть он встанет на заседание!

— Премьер-министр Фэн простоял на коленях всю ночь. Его присутствие на заседании…

— Ну и что, что он провел на коленях всю ночь? — император говорил, как о свершившемся факте. — Его дочь тоже простояла на коленях ночь. Разве она не бодра? Он премьер-министр двора, верно? Разве он не может сравниться с молодой девушкой?

Чжан Юань знал, что император ведет себя неразумно. Но, подумав о том, что ранее сказала Фэн Юй Хэн, он не мог не начать ненавидеть Фэн Цзинь Юаня:

— У этого слуги есть кое-кто на примете, способный помочь премьер-министру Фэн на заседании. Ваше величество, не волнуйтесь.

Император кивнул, затем бодро вышел из Небесного зала.

В это же время Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин стояли перед воротами дворца Зимней Луны. Дворцовая служанка улыбнулась и заговорила с ними:

— Наша императорская наложница поздно легла спать прошлой ночью и еще не проснулась. Перед сном она сказала этой слуге посоветовать окружной принцессе и его высочеству принять ванну, а затем немного поспать. Когда вы проснетесь, императорская наложница тоже проснется.

Фэн Юй Хэн обреченно приложила руку ко лбу. Императорская наложница Юнь очень долго спала! Она посмотрела на комнату, подготовленную дворцовой служанкой. Это была та самая комната, в которой она уже спала раньше, поэтому она сказала Сюань Тянь Мину:

— Тогда я послушаюсь императорскую наложницу-мать. Сначала я приму ванну, а потом посплю. Ты должен пойти и сделать все, что тебе нужно!

Дворцовая служанка поправила ее:

— Его высочество приехал из военного лагеря и тоже не спал всю ночь. Ему тоже нужно принять ванну и поспать.

— Действительно, — Фэн Юй Хэн кивнула. — Тогда просто забери его и уведи куда-нибудь.

Дворцовая служанка была озадачена:

— Увести? Куда?

— Туда, где он будет спать!

Дворцовая служанка указала на ту самую спальню:

— Разве это не здесь?

Фэн Юй Хэн, наконец, поняла:

— Мы будем спать 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 365.1. Чертова девчонка, если я не займусь тобой сегодня, моя фамилия не Сюань**

Сюань Тянь Мин чувствовал, что это очень хорошая идея. Потянув Фэн Юй Хэн за маленькие ручки, он сказал:

— Прекрасно, не то чтобы мы не спали вместе раньше.

Фэн Юй Хэн искоса глянула на него:

— Разве я не собираюсь сначала принять ванну?

— Это тоже хорошо, это же не… Разве это просто совместное купание? Это можно посчитать обычным купанием!

— Неприлично! — она яростно уставилась на Сюань Тянь Мина, затем отпустила инвалидное кресло и, войдя в спальню, сказала: — Найди его высочество другую комнату, подальше от комнаты этой принцессы округа.

— Это нехорошо! — запротестовал Сюань Тянь Мин.

— Это очень хорошо! — войдя в комнату, она сразу же захлопнула дверь.

Дворцовая служанка протянула руку к креслу Сюань Тянь Мина:

— Как насчет того, чтобы ваше высочество выбрал другую комнату? — она могла помочь только в этом.

У Сюань Тянь Мина, однако, имелись свои собственные идеи:

— Окружная принцесса Цзи Ан всегда была застенчивой. Здесь ты — посторонняя, она определенно смущена. Ты должна уйти первой. Через некоторое время она откроет дверь для этого принца.

Дворцовая служанка ушла, но на лице у нее было написано сомнение. Сюань Тянь Мин же остался лицезреть закрытую дверь с мрачным выражением лица.

Должен ли он войти?

Каков будет результат, если он войдет?

Если эта девушка станет недовольной, она нападет?

Он ударил себя. Почему он так много думает и суетится? Эта девушка осмелилась залезть в его кровать посреди ночи. Как могло случиться, что он, взрослый мужчина, не смеет войти в комнату даже в середине дня?

Он не может быть слишком трусливым!

Он подъехал на своем инвалидном кресле к двери и, протянув руку, толкнул ее.

Видите, эта девушка даже не закрыла дверь. Значит, она ждала его! Конечно же, на слишком добродетельного мужчину женщины смотрели бы свысока.

Думая так, Сюань Тянь Мин въехал в комнату на своей инвалидной коляске. Еще одним поворотом руки он закрыл за собой дверь.

Всю комнату заполнял туман. Видимо, служанки приготовили ванну заранее, и высокая температура воды заставила комнату наполниться паром.

Он посмотрел на источник пара и увидел, что за экраном виднелась тонкая фигурка, снимающая с себя одежду. На экране уже висело внешнее пальто.

Губы Сюань Тянь Мина изогнулись в злой улыбке. Он подумал про себя, что эта девушка слишком маленькая и сейчас съесть ее нельзя, но и подразнить ее все равно было довольно весело.

Он передвинул свою инвалидную коляску в том направлении, и пар стал гуще. Когда он подъехал к экрану, то ощутил в паре слабый аромат цветочных лепестков. Он начал двигаться еще тише. Ему захотелось взять и внезапно напугать эту девушку. Сделав страшное лицо, он очень быстро сдвинулся и покинул свое инвалидное кресло, ныряя прямо к фигурке за экраном.

Но он совершенно не мог себе этого представить! Он обнаружил, что фигурка, которую он ясно видел за экраном, исчезла. Он вскочил и бросился к ней. Сначала он планировал подхватить ее на руки и усесться обратно в инвалидную коляску. Кто же знал, что он не сможет ее схватить! Он протянул руки, но так никого и не поймал.

Сюань Тянь Мин был ошеломлен. Куда она делась?

Пребывая в этом шокированном состоянии, он немного медленно приходил в себя. Комната была заполнена паром, и пол стал скользким, так что кресло-коляска немного откатилась назад.

И он не смог ее найти. Прямо сейчас, то, чего он боялся, это упасть на пол, так что он приложил все усилия, чтобы освоиться и не быть в таком беспокойном положении; однако он не думал, что в это время на него внезапно накинутся сзади. Он не смог отреагировать на происходящее; внезапно маленькая ручка схватила его за воротник и толкнула, бросив его вперед.

Сюань Тянь Мин был совершенно беззащитен. С громким всплеском он полностью погрузился в деревянную ванну.

Кто знал, как приготовили эту ванну. Она была очень большой, достаточно большой для того, чтобы два человека могли одновременно понежиться в ней, и при этом в ней еще осталось бы дополнительное место. Оказавшись неподготовленным, он упал и даже наглотался воды. Когда ему, наконец, удалось всплыть, он услышал сбоку звонкое девичье хихиканье.

Оглядевшись, он увидел девушку в белой одежде, которая смотрела на него, уперев руки в бедра. Она смеялась так сильно, что не могла распрямиться. Возможно, потому, что в комнате было слишком жарко, ее личико сильно разрумянилось; из-за этого она выглядела как спелое яблочко, но такой вид ей шел.

Сюань Тянь Мин просто сидел в воде, не собираясь вставать. Сложив руки на груди, он очень недовольно сказал:

— Хэн Хэн, если ты хочешь купаться со своим мужем, просто скажи прямо. Нет необходимости прикладывать столько сил. Муж не такой уж скупой человек.

Маленькая девочка положила руки на край ванны и с улыбкой посмотрела на него:

— Достойный девятый принц, тебе не стыдно?

Сюань Тянь Мин был совершенно бесстыдным существом:

— По сравнению с любимой девушкой, которая среди ночи лезет в кровать этого принца, что, по-твоему, более бесстыдно?

— Конечно, ты более бесстыдный, — Фэн Юй Хэн сбросила улыбку с лица и сказала ему: — Вместо того чтобы спорить здесь, я хочу как можно скорее вернуться к своей матери. Когда я покинула поместье, она все еще спала. Теперь прошло чуть больше ночи и еще полдня. Кто знает, сколько раз она просыпалась?

Сюань Тянь Мин видел, что она обеспокоена, и просто подплыл к ней. Протянув влажную руку, он помассировал ей надпереносье:

— Не волнуйся. Седьмой брат отправился в павильон Единого Благоденствия, чтобы позаботиться о ней. Он привел императорского врача, который занимался исследованиями наркотиков. Тебе просто нужно успокоиться.

— Правда? — ее глаза, наконец, загорелись.

— Я когда-нибудь лгал тебе? Этот императорский врач исследовал эти вещи много лет. Даже если он не сможет ее вылечить, хуже точно не будет.

Фэн Юй Хэн кивнула и с некоторой неловкостью сказала:

— Я чувствую себя спокойно из-за того, что седьмой брат там. Неважно, насколько велика проблема, седьмой брат сможет ее решить.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 365.2. Чертова девчонка, если я не займусь тобой сегодня, моя фамилия не Сюань**

— Эй! — кое-кто внезапно стал недовольным. — На кого-то вроде седьмого брата можно только смотреть. Лучше всего было бы смотреть издалека. Ты не должна отдавать ему свое сердце, понимаешь?

Фэн Юй Хэн обернулась и скривила губы в хитрой улыбке:

— Что я слышу! Его высочество августейший принц ревнует?

— Да, — этот уверенный в себе человек кивнул и поманил пальцем девушку, стоящую перед ним. — Иди сюда.

— Не пойду! — Фэн Юй Хэн очень решительно возразила ему. Затем она встала, улыбнулась и поклонилась этому мужчине, сидящему в воде. — Ваше высочество, эта слуга позаботится о вашей ванне!

Сюань Тянь Мин поежился, чувствуя, что у этой мрачной девушки не было никаких благих намерений. Он просто хотел отказаться и сказать, что в этом нет необходимости, но маленькие руки Фэн Юй Хэн уже потянулись к нему:

— Ну же, ваше высочество, как вы можете принимать ванну в одежде? Снимите ее! — произнеся это, она провела своими маленькими ручками вдоль тела Сюань Тянь Мина. Кто знал, как она это сделала, но его одежды были практически мгновенно сняты с мужского тела.

Глаза человека в воде засветились:

— Дорогая жена, осталась еще половина!

Фэн Юй Хэн, однако, проигнорировала его. Вместо этого она подошла к другой стороне ванны, взяла стоявшие там небольшие кадки с горячей водой и начала выливать их по одной за раз.

Она продолжала выливать их, одну за другой, и Сюань Тянь Мин понял, что что-то не так:

— Э-э-э, подожди минутку. Подожди, дорогая жена! Слишком горячо! Ай! Горячо! Горячо! — он схватил Фэн Юй Хэн за запястье. — Ты знаешь, что значит слово «горячо»?

— Знаю, — Фэн Юй Хэн кивнула.

— Если знаешь, то почему ты налила столько горячей воды?

— Разве люди не говорят, что мертвая свинья ошпариться не боится (1)? Вот, хочу проверить.

— Вот как, — кивнул Сюань Тянь Мин. — Кажется, подобные идеи нравятся дорогой жене. Хм-м-м… — он улыбнулся уголками губ. Фэн Юй Хэн поняла, что ей светит что-то опасное и захотела сбежать. Но, к сожалению, какой бы сильной она ни была, она не могла сравниться с Сюань Тянь Мином. Она только подумала о бегстве, но почувствовала, как ее с силой схватили за запястье. Да она даже пошевелиться не успела! Все ее тело подняли в воздух, перевернули, а затем с громким всплеском уронили в воду.

— Ай-яй-яй-яй-яй-яй! — Фэн Юй Хэн задохнулась.

Она не могла избежать катастрофы, которую сама же и создала. Черт, эта вода была слишком горячей. Она действительно была невероятно горячей!

Она подумала о том, не потрескается ли ее кожа от столь высокой температуры. Она только шутила с Сюань Тянь Мином, но не понимала, насколько плохо все стало. Она только оказалась в воде, и ей уже было невыносимо горячо; а он все это время был погружен в такую воду. Он пострадал?

Как только она подумала об этом, ее подняли и вытащили из воды.

Жара тут же рассеялась, и боль тоже исчезла. Она открыла глаза и обнаружила, что Сюань Тянь Мин поднял ее так, словно держал в руках куклу. Один поднял голову, а другая наклонилась вперед. Вот так они смотрели друг на друга, получившийся ракурс был очень неловким.

— З-зачем ты меня держишь? — ей уже было немного холодно.

Однако она услышала, как Сюань Тянь Мин сказал:

— Вода слишком горячая. Я просто немного дразнил тебя, но не могу позволить тебе обжечься.

— Но… — она вдруг запнулась. К счастью, пар в комнате был достаточно густым, так что он не смог заметить ее замешательство. — Но я очень долго держала тебя в этой горячей воде. Мне так жаль.

— О чем ты говоришь? — он поставил ее за пределы ванны и указал на кадки с водой, поставленные с другой стороны. — Иди и быстро налей немного холодной воды.

На этот раз Фэн Юй Хэн была послушной, она быстро налила холодную воду и рукой проверила ее, чтобы убедиться, что температура идеальна. Снова глянув на Сюань Тянь Мина, она обнаружила, что его кожа сильно покраснела. Она немного расстроилась и быстро сказала ему, прежде чем развернуться и уйти за экран:

— Просто подожди минутку.

Сюань Тянь Мин не знал, что она делает. Он прождал некоторое время, и увидел, что девушка вернулась уже переодетой. Материал этой одежды и общий внешний вид были очень странными. Она была очень пухлой и большой, на бедрах завязывался пояс, а сама ткань казалась очень мягкой. Девичьи икры были немного обнажены. Это выглядело очень загадочно, но и очень красиво.

Глядя на ее руки, он обнаружил, что она держит несколько разноцветных бутылок, и он не мог сказать, чем они были.

Фэн Юй Хэн прошла за него и положила на край ванны вещи, что держала в руках. Закатав рукава, она взяла одну из бутылочек и что-то налила на руку, а затем сказала:

— Немного наклонись вперед и покажи мне свою спину. Я поделюсь с тобой кое-чем.

Сюань Тянь Мин сделал так, как ему было сказано, а затем почувствовал, что его красавица нежно натирает ему спину.

Он не знал, что Фэн Юй Хэн использовала, но это что-то было очень холодным. Дискомфорт в спине из-за обжигающей воды сразу прошел, сменившись облегчением.

Ему это на самом деле очень понравилось. Откинувшись на ванну, он поднял голову и сказал самым серьезным тоном:

— Единственной правильной вещью в жизни этого принца стала встреча с тобой в горах на северо-западе.

Это должна была быть очень красивая атмосфера. Сюань Тянь Мин признался, а Фэн Юй Хэн должна была почувствовать трепет. Обычно именно так все должно складываться в таких ситуациях.

Но… кто же знал, что у Фэн Юй Хэн случится короткое замыкание, и все романтические клетки в ее теле внезапно вымрут? Услышав, что Сюань Тянь Мин рассказывает о встрече с ней в горах на северо-западе, девушка сразу же стала недовольной:

— О чем ты? Кто кого встретил? Исходя из состояния твоих ног в то время, разве ты мог встретиться со мной? Сюань Тянь Мин, ты забыл, что застрял в той горной расщелине, и я потратила массу энергии, чтобы вытащить тебя! Я вынесла тебя!

Сюань Тянь Мин потерял дар речи:

— Это было просто образное выражение. Я просто порадовался нашей встрече.

— Даже так ты должен быть реалистом!

— Реалистом? Я только немного преувеличил. Ты не могла бы просто выслушать то, что я говорю? Ха! Когда я говорю такие вещи, разве ты не должна почувствовать себя взволнованной?

— С чего тут чувствовать себя взволнованной? Я явно благодетель, который спас тебе жизнь!

Сюань Тянь Мин сердито скрежетнул зубами:

— Черт возьми, может быть, я слишком сильно без ума от тебя? Ты просто пользуешься моей слабостью? Если я не займусь тобой сегодня, моя фамилия не Сюань! — сказав это, он неожиданно поднял руку и притянул Фэн Юй Хэн к себе!

Это чертова девушка имела несчастье упасть в воду еще раз…

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

1. Мертвая свинья ошпариться не боится — это саркастическое замечание о бесстыдных людях, негодяях и высокомерных людях, которые не боятся критики или чего-то подобного.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 366.1. Хочешь жить свободно или покорить мир?**

Когда Фэн Юй Хэн упала в воду, ее разум был на грани краха.

Когда она обнаружила, что этот человек удерживал ее затылок, и что ее лицо буквально прилипло к его груди, ее психическое расстройство заставило ее обнажить свои острые зубы и укусить определенную часть груди Сюань Тянь Мина.

Она услышала странный ойкающий звук, когда Сюань Тянь Мин поднял ее и чуть не вышвырнул наружу.

Фэн Юй Хэн громко закричала, когда Сюань Тянь Мин потянул ее за волосы, пока поднимал. Испытанная боль и заставила ее несколько раз прокричать:

— Будь нежнее! Будь нежнее! Больно!

В этот момент возле окна комнаты снаружи стояла группа служанок. Прижав уши к окну, они стояли и слушали.

Крики Фэн Юй Хэн заставили лица этих девушек покраснеть. Они были немного смущены, чтобы продолжать слушать, но не могли отстраниться.

Одна из ведущих дворцовых служанок приказала товарке:

— Иди скорее и расскажи императорской наложнице о том, что здесь произошло. Услышав об этом, императорская наложница сможет спать спокойно.

Та служанка неохотно ушла. Прямо перед уходом она не забыла еще раз взглянуть.

К сожалению, эти двое уже слишком сильно переплелись друг с другом и потеряли способность к логическому рассуждению. По комнате летали брызги воды. Как они могли по-прежнему беспокоиться о том, что происходит за пределами комнаты?

Фэн Юй Хэн протянула обе руки и отчаянно потянулась к лицу Сюань Тянь Мина. Тот держал ее за подмышки. Своими длинными руками он удерживал ее практически на расстоянии трех шагов:

— Ты не должна бить меня по лицу!

— Кто хочет бить тебя по лицу! — Фэн Юй Хэн стиснула зубы. — Сними маску, чтобы я увидела!

— Я не позволю тебе это увидеть! — Сюань Тянь Мин откинул голову назад. — Черт возьми, ты можешь побыть послушной хотя бы мгновение?

— Если ты не дашь мне посмотреть, я не буду послушной.

— Как насчет того, чтобы посмотреть на что-нибудь еще? Есть другие части моего тела, которые ты еще не видела.

— Сюань Тянь Мин, ты извращенец! — она отказалась от идеи снятия маски. Положив руку на воду, она еще раз сильно плеснула на него.

Сюань Тянь Мин тоже отпустил ее и посмотрел, как эта девушка ныряет в воду. Ее маленькие ручки начали щекотать его тело, зуд почти заставил его выпрыгнуть из ванны, но ему также не хотелось этого делать. Обычно он занимался вопросами военного лагеря, в то время как Фэн Юй Хэн проводила время в своей спальной палатке. Шансы встретиться были крайне малы. Когда им, наконец, удавалось пересечься, эта девушка любила смеяться и доставлять неприятности, но ему все же хотелось делать то, что доставляло ей удовольствие. Даже если бы эта девушка проломила крышу комнаты, он бы улыбнулся ей и от души похлопал в ладоши.

Фэн Юй Хэн играла в воде. Она хлопнула по поверхности воды, в результате чего та пошла волнами, и протянула руку к Сюань Тянь Мину, желая, чтобы и он поиграл вместе с ней. Иногда она даже вставала в ванне, делала по ней круг и садилась обратно. Она также наливала множество странных вещей из бутылок, которые принесла. Когда их выливали в воду, они превращались в белые пузырьки. Затем она собирала эти пузыри и пускала их в лицо Сюань Тянь Мину.

Этот принц почувствовал себя родителем, воспитывавшим ребенка…

Но такого рода чувства тоже были довольно неплохи. Он будет наблюдать за тем, как этот ребенок медленно взрослеет, пока однажды не станет его женой. Он определенно подарит ей все самое лучшее в мире.

Если бы ей нравилась беззаботная жизнь, он плыл бы по течению, естественно и свободно, как пушистое белое облако плывет по небу.

Если бы ей нравилась насыщенная событиями жизнь, он брал бы ее с собой, чтобы увидеть красоты мира.

Если бы ей нравилось шалить, он смог бы просто сопровождать эту девушку, вызывая проблемы.

Если бы ей нравилось побеждать, он без колебаний закинул бы ее вместе с ее кнутом на лошадь и бросился бы на поле битвы. Объединив все и вся, он подарил бы ей безмятежный мир!

Она увидела эти его непрекращающиеся мысли о безумной любви и перестала играться, потыкав своими маленькими ручками в два шрама на его груди.

— Откуда у тебя шрамы на теле? — она нахмурила свои тонкие брови, ее личико излучало недовольство.

Сюань Тянь Мин улыбнулся:

— Как я могу избежать ранений, будучи человеком, который ведет солдат в бой? Я не из тех, кто прячется за спинами других и только отдает приказы. Все в порядке. Это просто незначительные ранения.

Он так обыденно это сказал: «незначительные ранения»; однако Фэн Юй Хэн, казалось, видела эти два прошедших года, и те бои, что велись на северо-западе. Если придет враг, я пойду и встречу их меч своим копьем. Она была безмерно счастлива, что в этой эре все еще использовались эти виды оружия. Хотя они были остры, они не обязательно забирали человеческую жизнь в одно мгновение. Это отличалось от поля битвы из ее «прошлого», ее двадцать первого века. Рев артиллерии мог привести к разрыву барабанных перепонок и к мгновенной гибели целого города. С развитием технологий была улучшена и способность оружия забирать человеческие жизни. Никто не мог сказать, хорошо это или плохо.

— О чем ты думаешь? — видя ее рассеянность, Сюань Тянь Мин ущипнул ее за щеки. Серьезно, она совсем не набирала вес.

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась:

— Я думала о том, что ты действительно спас меня в тот раз. В то время я была, как новорожденная. Другие дети рождаются из живота своих матерей, но я родилась из груды трупов. Я была сбита с толку и ничего не знала об этом мире. Ты был первым, кто сказал мне что-то, а еще ты дал мне двадцать таэлей серебра. В противном случае у меня даже не нашлось бы денег, чтобы вернуться в столицу.

Сюань Тянь Мин уже вспоминал о том времени. Это было очень неловкое, но и приятное воспоминание.

Фэн Юй Хэн подошла к нему сзади и взяла полотенце. Отжав его досуха, она с улыбкой сказала:

— Хватит о прошлом, иди сюда, я вымою тебе спину.

Он приподнял одну бровь. Так она собиралась позаботиться о нем? Отлично! Отлично!

Реальность доказала, что Фэн Юй Хэн не умела мыть людям спины. Она не знала, сколько сил приложить. Иногда она вкладывала слишком много, и боль заставляла его гримасничать. Или не вкладывала достаточно, и это больше походило на щекотку, заставляя его разум приходить в смятение.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 366.2. Хочешь жить свободно или покорить мир?**

Через некоторое время этот ребенок начал плакать. Хотя от нее не исходило ни звука, он мог чувствовать дрожь ее тела. Она постаралась скрыть это и не позволить ему заметить.

Он почувствовал огорчение и потянулся назад, чтобы нежно погладить ее ладонь. Голосом, которым обычно утешают детей, он сказал:

— Не плачь. Я знаю, что ты пострадала, но не волнуйся, Хэн Хэн. Пока мы вместе, нет ничего невозможного.

Фэн Юй Хэн прислонилась к его спине, и ее безмолвный плач медленно сошел на нет. Она уткнулась своим маленьким носиком прямо в его спину, и он начал ощущать на коже ее размеренное дыхание. Но это заставило определенную часть тела Сюань Тянь Мина беспокойно зашевелиться.

Он подумал, что эта девушка определенно делает это специально. Она действительно слишком ужасна.

Он хотел напугать ее, внезапно обернувшись. Но кто же знал, что девушка упадет ему прямо на колени, поникнув головой? Она на самом деле… прсто взяла и уснула.

На лице Сюань Тянь Мина отразилась горечь. Как все могло сложиться так! Эта чертова девушка явно имела плохие намерения!

Фэн Юй Хэн долго спала, потому что ей снился очень долгий сон. В этом сне она вернулась в свою прежнюю жизнь, когда выполняла операцию за операцией на своем операционном столе. С изумлением она вновь увидела, как сопровождает остальную часть команды на тренировках, от прыжков лягушки до ползания с огнестрельным оружием. Увидела свою первую попытку стрельбы из пистолета, тогда она попала в яблочко. Она была так же точна, как и в стрельбе из лука.

После этого ей приснилось, как к ней подошел ее командир и сказал, что Китай послал войска для ведения боевых действий в какую-то страну третьего мира. Было много раненых солдат, и ей придется лично пойти на поле битвы, чтобы спасти их. С ней должен был отправиться коллега-мужчина. Они должны были взять вертолет и вылететь прямо на место действий.

Они с коллегой вместе сели в вертолет, но тому мужчине внезапно потребовалась неотложная медицинская помощь. Все его тело начало биться в конвульсиях, поэтому ему пришлось сойти с вертолета. Тогда в кабине остались только она и пилот. Вскоре после взлета раздался странный тикающий звук. Она участвовала в учениях по разминированию бомб, поэтому ей стало ясно, что все это означало. Тогда ее разум взорвался и опустел. Прежде чем она успела отреагировать, тиканье прекратилось, после чего последовал тот шокирующий взрыв.

Фэн Юй Хэн мгновенно проснулась и села.

Этот сон снился ей не первый раз; однако он никогда не был таким реалистичным. Он был настолько реален, что она практически видела странное выражение лица того мужчины, которого унесли с вертолета. В то время она не особо задумывалась об этом. Теперь же, если хорошенько подумать, абсолютно ничего из произошедшего тогда нельзя было назвать нормальным.

— Что такое? — вдруг рядом с ней раздался чей-то голос.

Фэн Юй Хэн испугалась и, действуя на рефлексах, выбросила правую руку прямо к источнику голоса. Только после того, как она схватила шею этого человека, она осознала, что это был Сюань Тянь Мин, сидевший на той же самой кровати, что и она, и укрытый тем же одеялом, которое сползло, обнажив его торс.

— Я забыла, что ты здесь, — извиняющимся тоном сказала она, убрав руку, потом сделала паузу, задумавшись, и ее глаза обрели ясность, когда она продолжила: — Почему ты здесь? Почему ты забрался в мою постель?

Сюань Тянь Мин удивился:

— Дорогая жена, у тебя слишком быстро изменяется настроение. Мужу трудновато поспевать за тобой. Мы вдвоем приняли ванну. Ты заснула на полпути. Я вынужден был позаботиться о том, чтобы вымыть тебя. Пусть ты не благодаришь меня, но почему хочешь убить всех свидетелей после пробуждения?

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась:

— Кто хотел тебя убить? Это просто рефлекс! Но… Сюань Тянь Мин, что ты только что сказал? Ты меня мыл? — она сразу поняла, что что-то не так, и посмотрела вниз. Просто прекрасно, этот ублюдок полностью раздевал ее? Она снова яростно царапнула его: — Прямо сейчас, у меня есть повод, чтобы придушить тебя насмерть.

— Ха! — он опустил руки. — Если ты придушишь своего мужа насмерть, кто позаботится о тебе на протяжении второй половины твоей жизни?

Она хотела сказать, что ее жизнь только началась. Она даже не прожила первую половину своей жизни, так почему он упомянул вторую? Но как только эти слова были готовы сорваться с ее губ, она затолкала их обратно. Внезапно она стала очень чувствительной к слову «смерть», которое сказал Сюань Тянь Мин. Она задумалась над сказанным им. Если Сюань Тянь Мин умрет, что ей делать?

Сюань Тянь Мин увидел ужас, который неосознанно появился на ее лице, и немного озадаченно спросил:

— Чего именно ты боишься? В прошлый раз, когда ты заснула, было точно так же. Ты очень беспокойно спишь, тебе как будто снится какой-то страшный сон, — говоря это, он пощупал ее лоб. — Ты в холодном поту.

Фэн Юй Хэн немного смутилась:

— Чего я боюсь? Я боюсь смерти. Я уже умерла однажды, поэтому боюсь умереть снова. Потому что не знаю, увижу ли тебя, если умру еще раз. Меня больше ничего не волнует, но ты другой, — она подняла голову и, немного испугавшись, вновь заговорила с ним: — Если в будущем ты выйдешь на поле битвы, возьми меня с собой. Ведь с этим не будет проблем? Я тоже могу сражаться, ездить на лошадях и стрелять из лука, когда сталкиваются две армии. Я все это могу. Я не хочу оставаться дома, как идиотка, и ждать новостей о тебе. Это заставило бы меня слишком сильно волноваться.

— Хорошо, — он кивнул, — нашу Хэн Хэн не следует оставлять дома для участия в битвах, в которых должна участвовать женщина из внутреннего двора. Ты должна быть рядом со мной. Даже если я взойду на трон, половина его будет отдана тебе.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и, зарывшись в одеяло, закрыла глаза:

— Сюань Тянь Мин, запомни, что ты сказал.

Его большая рука коснулась ее мягких волос, и он кивнул:

— Да, я сказал это. Это просто мир. Он не может сравниться с моей Хэн Хэн.

Она счастливо задремала еще раз. К сожалению, некоторые люди явно не хотели, чтобы она продолжала лениться. За дверью раздался голос дворцовой служанки:

— Ваше высочество, принцесса округа, вы проснулись? Императорская наложница Юнь уже давно ждет.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 367.1. Сплетни во дворце Зимней Луны**

Выйдя из спальни, Фэн Юй Хэн обнаружила, что небо уже потемнело. Она на самом деле проспала целый день!

Она не смогла удержаться от обреченного шлепка по лбу, тихим шепотом переложив свою вину на Сюань Тянь Мина:

— Почему ты не разбудил меня раньше?

— Нет смысла рано вставать. Пока небо не потемнеет, императорская наложница-мать не проснется.

Фэн Юй Хэн была немного встревожена. Этот чертов Сюань Тянь Мин спал с ней в одной постели. Она не слишком много думала об этом, но императорская наложница Юнь не такая же, верно? Она взглянула на дворцовую служанку, которая вела их. Хм, посмотрим! Глаза этой девушки выглядели весьма сомнительно. Это было действительно позорно.

Она яростно посмотрела на Сюань Тянь Мина и, сердитая, пошла к главному залу.

Когда они прибыли, императорская наложница Юнь сидела в окружении дворцовых служанок и сплетничала. Тема их сплетен:

— Наше высочество действовал чересчур жестоко. Окружная принцесса кричала довольно громко!

— Похоже, она даже плакала.

— Когда эта служанка убирала ванную, пол был полностью залит водой, даже встать было негде. Все приготовленные кадки с горячей и холодной водой не просто использовали, их разлили по всему полу.

— Но, похоже, вся одежда принадлежала его высочеству. Если подумать, это, должно быть, сама окружная принцесса сняла ее.

Императорская наложница Юнь засмеялась:

— У этой маленькой девочки огненный темперамент, очень хорошо!

Эти слова были услышаны Фэн Юй Хэн и чуть не заставили ее споткнуться о порог.

Огненный темперамент! Как использовалось это слово? Лучше бы ей взять его назад!

Увидев, что они прибыли, императорская наложница Юнь некоторое время хихикала. Затем она разогнала служанок и помахала им:

— Идите сюда.

Фэн Юй Хэн толкнула Сюань Тянь Мина, чтобы поприветствовать ее. Императорская наложница Юнь указала на соящий сбоку стул, чтобы она села. И тут же одна из дворцовых служанок подошла, поднося чай.

Она посмотрела на чай. Затем, по какой-то неизвестной науке причине, ее разум снова перемкнуло, и она небрежно спросила:

— Императорская наложница-мать, почему вы не приготовили для меня красный финиковый суп?

Императорская наложница Юнь улыбнулась и сказала:

— Тебе всего тринадцать лет. Если этот ребенок осмелится что-нибудь сделать, он будет зверем.

Сюань Тянь Мин потерял дар речи.

Фэн Юй Хэн начала размышлять про себя. Откуда пошло это высказывание, из ее прошлой жизни? «Есть некоторые вещи, которые сделают тебя зверем, если ты их совершишь, но если их не сделать, ты даже меньше, чем зверь».

Она с большим трудом удержалась от смеха, чуть не травмировав себе внутренние органы.

К счастью, в зал быстро вошла дворцовая служанка, которая принесла еду. Почувствовав запах пищи, она сразу же ощутила зверский голод. Если подумать, она не ела целый день и ночь. Было бы странно, если бы она не проголодалась.

По общим дворцовым правилам люди должны были молчать во время еды, но дворец Зимней Луны не придерживался их. Императорская наложница Юнь всегда жила свободно. Для нее существовало не так много правил, которым нужно было следовать. В императорском дворце существовало слишком много правил, поэтому она просто заперлась во дворце Зимней Луны. Посторонние могли войти, но те, кто мог, были людьми, которые ей нравились и получили ее разрешение. В противном случае, даже если это был император, им оставалось только стоять снаружи и смотреть на дворец.

Вот почему этот прием пищи ни в малейшей степени не был тихим. Императорская наложница Юнь наслаждалась черным куриным супом, беззаботно говоря:

— Вспоминая тот год, когда эта вошла в императорский дворец, императорская наложница-мать этого зверя нашла меня непригодной. Выбрав время, когда этого старика здесь не было, она отхлестала эту кнутом тринадцать раз. После этого твой дед по материнской линии прописал мне лекарство, чтобы исцелить мою кожу. Эта провела сорок девять дней, впитывая это лекарство, прежде чем исчезли шрамы на теле.

Императорская наложница Юнь, казалось, сказала это небрежно, но в ее глазах промелькнуло болезненное выражение, которое не ускользнуло от внимания обоих.

Сюань Тянь Мин мягко произнес несколько успокаивающих слов, заставив имперскую наложницу Юнь посмеяться:

— Все хорошо. Уже прошло много лет, и эта женщина была избита до смерти этим стариком. Эта не имеет никаких обид. Я просто чувствую, что А-Хэн довольно хорошо обращается с кнутом. У некоторых людей кожа довольно туга, а ты можешь помочь им немного расслабиться.

Пока мать и сын разговаривали, Фэн Юй Хэн думала о целебном лекарстве, о котором говорила императорская наложница Юнь.

Ее дед по материнской линии, Яо Сянь, которого она никогда не встречала, по слухам, был божественным врачом. Он на самом деле смог выдать такой рецепт?

Некоторое время она обдумывала это, а потом посчитала, что так называемое «лекарство для лечения кожи» было преувеличением древних людей. Заживление кожи не было невозможным. В двадцать первом веке существовала операция по пересадке кожи, но это было не так чудесно, как полагали люди. Что касается полного избавления от шрамов императорской наложницы Юнь, то Фэн Юй Хэн считала, что в этом случае у Яо Сяня имелось некое сильное лекарство, которое использовалось для избавления от шрамов. Это лекарство не было чудодейственным. По правде говоря, в пространстве у нее его хватало с избытком. Кроме того, оно не было настолько раздражающим в использовании и не имело таких сложностей с пополнением.

Пока она думала об этом, она услышала, как императорская наложница Юнь сказала:

— А-Хэн, эта должна напомнить тебе, что очень скоро должны появиться новости, связанные с материнской семьей этого ублюдка. Хотя Мин’эр и Хуа’эр послали людей, чтобы остановить распространение информации, такого рода вещи невозможно остановить полностью. Если посчитать дни, то они должны скоро прибыть в столицу.

Фэн Юй Хэн застыла. Это был первый раз, когда она услышала об императорской наложнице, которая приходилась матерью Сюань Тянь Е; однако она не думала, что там окажется материнская семья, способная заинтересовать даже императорскую наложницу Юнь.

Она успокоилась и спросила:

— А-Хэн создала проблемы его высочеству?

Императорская наложница Юнь пожала плечами и улыбнулась:

— Ты действительно доставила неприятности, но его высочеству нечего бояться.

Она была озадачена:

— Какой является семья третьего принца по материнской линии?

Сюань Тянь Мин сказал ей:

— Его дед по материнской линии — военный чиновник трех северных провинций. Три северные провинции Да Шунь не были частью Да Шунь в то время, когда страна была основана. Только после того, как второй император взошел на трон, они были присоединены благодаря победе в шестилетней войне. Если подумать, они уже на протяжении пяти поколений императоров принадлежат Да Шунь, но большинство людей севера произошли от людей Цянь Чжоу. Они скажут, что они люди Да Шунь; тем не менее у них все еще есть ощущение, что в их венах течет кровь Цянь Чжоу. На протяжении многих лет отношения между Цянь Чжоу и Да Шунь никак не развивались. Даже если у них иногда возникало желание спровоцировать Да Шунь, мы не имели права посылать солдат, чтобы не запутать народ севера.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 367.2. Сплетни во дворце Зимней Луны**

Фэн Юй Хэн слушала, анализируя ситуацию:

— Я видела карту Да Шунь. Хотя на севере только три провинции, они занимают значительную по площади территорию. Если мы посмотрим на это, основываясь на центральном регионе, то этой области достаточно для семи провинций.

— Правильно, — Сюань Тянь Мин кивнул. — Это большая территория с высокой численностью населения. Если придет день, когда в сердцах этих людей возникнет путаница, это определенно не будет сулить ничего хорошего для Да Шунь.

— Точно! — пожаловалась она. — Из-за происхождения граждан севера их можно считать потомками Цянь Чжоу. Боюсь, что когда Да Шунь выразит недовольство Цянь Чжоу…

— Я боюсь, что север восстанет.

— Тогда почему ты все равно сказал отцу-императору, что я хочу Цянь Чжоу? — спросила Фэн Юй Хэн, посмотрев на него: — Когда ты сказал это отцу-императору сегодня утром, мне не хватало понимания. Цянь Чжоу действительно отвратительна, но мы не можем вести войну без какой-либо подготовки. Раньше я не знала о происхождении людей севера, иначе я не стала бы связываться с этим делом.

Императорская наложница Юнь смогла понять, что произошло, когда спросила Сюань Тянь Мина:

— О чем вы просили старика?

— Не так много, — тот махнул рукой в ответ. — Он наказал Хэн Хэн стоянием на коленях без причины. Разве мне не нужна была компенсация? Я просто сказал, что, поскольку мы находим Цянь Чжоу очень раздражающей и нам нужно будет рано или поздно сразиться с ними, то пусть просто отдаст ее Хэн Хэн как приданое после нашей победы!

— Это отличная идея, — засмеялась императорская наложница Юнь.

Фэн Юй Хэн обреченно прикрыла ладонью лицо. Разве эти мать с сыном не создают себе лишние хлопоты?

Она напомнила Сюань Тянь Мину:

— Я сильно избила третьего принца. Его материнская семья определенно будет искать мести. Три северных провинции очень далеко от центрального региона. Скажу кое-что очень неподобающее, но разве тамошний военный чиновник не похож немного на местного тирана? Неизбежно, что в будущем они нападут на нас. Вот почему в случае нападения на Цянь Чжоу нам нужно подумать о долгосрочных планах.

— Нам определенно нужно думать в долгосрочной перспективе, — сказал Сюань Тянь Мин. — По крайней мере, этот вопрос нужно отложить, пока ты не изготовишь стальное оружие и не обеспечишь им большую часть армии. Это станет первым шагом. Только после завершения производства мы сможем постепенно начать думать о том, что делать дальше.

Императорская наложница Юнь утешила Фэн Юй Хэн:

— Не думай слишком много об этом. Что может сделать военный чиновник из трех северных провинций? Разве тебе не показалось, что старик особо не возражал? — она всегда называла императора «стариком». Это звучало очень невежливо, но Фэн Юй Хэн видела в глазах императорской наложницы Юнь намек на тепло, когда та упоминала его.

Так что она кивнула и сказала:

— Действительно, если бы отец-император возражал, он бы назначил дополнительное наказание после столь сильного избиения этого человека.

Императорская наложница Юнь подняла свою чашу вина, сделала глоток и, улыбаясь, сказала:

— Вот почему этот бой рано или поздно случится. И пусть Цянь Чжоу не верит, что никто не знает о том, что они сделали за эти годы! — сказав это, она перевела взгляд на ноги Сюань Тянь Мина, и в ее глазах появилась ярость.

Этот прием пищи долго не заканчивался. Когда Фэн Юй Хэн вытолкала Сюань Тянь Мина из дворца Зимней Луны, служанка дворца, которая провожала их, сказала ей:

— Эта слуга хочет кое-что сказать и надеется, что окружная принцесса не будет винить эту слугу за то, что она слишком много говорит.

Она остановилась и посмотрела на дворцовую служанку, ответив:

— Тетя так долго была рядом с императорской наложницей-матерью, заботясь о ней. Если тебе есть что сказать, я выслушаю.

Поначалу та не осмеливалась заговорить, но затем произнесла:

— Эта слуга просто хотела сказать: когда у окружной принцессы появится немного свободного времени и вы сможете прийти во дворец, приходите и навестите императорскую наложницу. Живя здесь, во дворце Зимней Луны, в одиночестве, императорская наложница довольно сильно скучает, но никогда не показывает этого. Эта слуга была рядом с императорской наложницей пятнадцать лет и может видеть, что ей нравится принцесса округа. Каждый раз, когда вы приходите, она становится еще счастливее, чем когда видит его высочество. Есть также дары, которые вы приносите. Каждый раз императорская наложница может возиться с ними по полгода и даже более. Эта слуга очень беспокоится за императорскую наложницу. Принцесса округа, пожалуйста, приходите немного чаще.

Эти слова заставили Фэн Юй Хэн ахнуть. Императорская наложница Юнь всегда была свободна, а непринужденный внешний вид достаточно хорошо вводил людей в заблуждение. Это приводило людей в замешательство, никто не знал, чувствовала ли она на самом деле счастье, злость, грусть или радость. Она приходила несколько раз. Хотя она могла понять, что императорская наложница Юнь была рада ее видеть, она никогда бы не подумала, что отправленные ею вещи будут использоваться так долго.

Фэн Юй Хэн вздохнула и сказала дворцовой служанке:

— А-Хэн запомнила это. Большое спасибо, тетя за напоминание. В будущем А-Хэн определенно станет чаще посещать дворец Зимней Луны.

Благодарная служанка проводила их обоих. Фэн Юй Хэн забралась в императорскую карету Сюань Тянь Мина и попросила его отвезти себя в усадьбу окружной принцессы.

Сюань Тянь Мин увидел, что она не в лучшем настроении, и понял, что девочка, скорее всего, задумалась о словах той служанки, поэтому проявил инициативу и сказал:

— Тебе не нужно относиться к этому слишком серьезно. Путь, по которому она идет, она выбрала для себя сама. Я полагаю, что она с самого начала знала об этом. После всех этих лет она, должно быть, уже привыкла к этому.

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Это не так. В любом случае я ее будущая невестка. Есть некоторые обязанности, которые я должна выполнить.

— Невестке для исполнения обязанностей дочери нужно подождать, пока мы не поженимся.

— Я считаю, что-то, что я начну выполнять их раньше, будет правильно, ты со мной не согласен? — она подняла свое маленькое личико и улыбнулась. — В будущем я стану чаще приходить во дворец. У меня все еще есть множество новых вещей. Что касается лекарств для лечения кожи, о которых говорила императорская наложница-мать, у меня тоже есть кое-что. Кроме того, мое лучше, чем-то, что она использовала. Нет необходимости делать что-то столь хлопотное.

Сюань Тянь Мин ухмыльнулся и невольно перевел взгляд на ее рукав, на что Фэн Юй Хэн виновато подтянула его. Она не хотела ничего ему объяснять, чтобы просто удовлетворить его любопытство; однако она нахмурилась и сказала ему:

— По правде говоря, в отношении зависимости матери от наркотика, изменяющего дух, есть одна деталь, которой я пренебрегала…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 368.1. Там твоя жизнь будет сиять**

Фэн Юй Хэн сидела рядом с Сюань Тянь Мином, а обе ее руки лежали на подлокотнике кресла-коляски. С большим энтузиазмом она сказала:

— Только что я подумала вот о чем: кто сказал Сюань Тянь Е о том, что моя мать любит есть пирожные наложницы-матери Ань каждый день? Кроме того, кто рассказал, как Мэй Сян покидала поместье и возвращалась, а также о том, где жила ее семья? Я совсем не верю, что это было совпадение. Мэй Сян чуть не сбила карета, а Сюань Тянь Е оказался рядом и спас ее. Уже хорошо, если этот человек не наезжает каретами на людей, разве же он может спасать их?

Сюань Тянь Мин понимал Сюань Тянь Е лучше, чем она. Он кивнул и ответил:

— Это действительно невозможно. Слишком большое совпадение. Скорее всего кто-то создал необходимые условия. Это нужно расследовать со стороны поместья Фэн. Определенно кто-то помогает ему изнутри.

— Кто бы это мог быть? — она нахмурилась и продолжила размышлять вслух: — Ань Ши? Сян Жун? — она немедленно покачала головой. — Не похоже, что это они. Я всегда умела читать людей. Я много общалась с этими матерью и дочерью. Если бы они скрывали подобные вещи, я не верю, что они смогли бы скрыть это от меня.

Сюань Тянь Мин ласково погладил ее по голове:

— Существуют некоторые вещи и люди, которым ты не должна доверять слишком сильно. Это включает в себя и твою интуицию. Я не говорю, что они виновны, но сейчас они действительно кажутся самыми подозрительными. Ты не можешь ослаблять бдительность.

— Угу, — она кивнула, — я знаю.

Эта пара больше не разговаривала, пока экипаж продолжал двигаться к усадьбе окружной принцессы. Когда она проехала мимо поместья Фэн, то не остановилась, заставив домоправителя Хэ Чжуна вытянуть шею.

В павильоне Единого Благоденствия находились Сюань Тянь Хуа вместе с Сюань Тянь Гэ. Первый оставался в комнате с императорским врачом, осматривающим Яо Ши, что касается Сюань Тянь Гэ, то она принесла стул на середину двора и села напротив того места, где стояла Кан И.

Когда Фэн Юй Хэн вернулась, она услышала, как Сюань Тянь Гэ высокомерно громким тоном говорила:

— Госпожа Фэн, если у вас есть время прийти в усадьбу окружной принцессы, потратьте его на заботу о поместье. Госпожа Яо подвергалась воздействию наркотика, изменяющего дух. Хотя выяснилось, что это связано с принцем Сян, с ним сотрудничала слуга семьи Фэн, и если такая утечка информации исходила из поместья Фэн, то вам, как главной жене, действительно нужно немного очнуться.

Надо сказать, что Кан И была очень несчастна, с тех пор, как приехала в Да Шунь, чтобы выйти замуж. Достойная старшая принцесса Цянь Чжоу, она была драгоценнейшей старшей сестрой правителя. В своей стране она могла иметь все, что хотела. Разве мог кто-нибудь осмелиться говорить с ней так?

Но после того, как она вышла замуж в Да Шунь и вошла в поместье Фэн, все ее преимущества были отброшены, потому что именно этой стране Цянь Чжоу отдавала дань уважения. Ее титул старшей принцессы здесь не имел особого значения. Почти у всех, с кем она имела дело, ситуация была лучше, чем у нее. Например, Сюань Тянь Гэ была просто императорской дочерью; тем не менее она могла говорить с ней так под открытым небом, а она ни в коем случае не могла возражать.

Кан И подавила недовольство в сердце, и сказала, показав Сюань Тянь Гэ спокойное выражение лица:

— Я также получила приказ старейшей госпожи прийти и проверить госпожу Яо. Что касается предательства служанки из усадьбы, это все еще расследуется. Я надеюсь, что в скором времени смогу дать императорской дочери удовлетворительный ответ.

Сюань Тянь Гэ махнула рукой:

— Почему вы собираетесь давать ответ мне! Вы должны дать ответ А-Хэн, — сказав это, она встала и поприветствовала Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мина, появившихся во дворе. — Девятый брат, А-Хэн, вы вернулись!

Кан И пораженно обернулась, чтобы посмотреть. Конечно же, во двор входила Фэн Юй Хэн, толкающая инвалидную коляску Сюань Тянь Мина. Они выглядели вполне прилично и совершенно не казались уставшими. Их внешний вид полностью отличался от растрепанного вида Фэн Цзинь Юаня, который вернулся днем. Она действительно задавалась вопросом, действительно ли Фэн Юй Хэн простояла на коленях целую ночь в императорском дворце, как описывал Фэн Цзинь Юань? Почему он совершенно не мог ходить, в то время как она казалась совершенно здоровой и даже могла везти инвалидную коляску?

Пока ее переполняли сомнения, эта группа людей, даже не глядя в ее сторону, прошла мимо и направилась прямо в комнату.

Кан И немного смутилась и хотела было последовать за ними, но Сюань Тянь Гэ остановила ее:

— Вы сказали, что получили приказ от старейшей госпожи Фэн прийти и увидеть госпожу?

— Действительно, это так, — кивнула Кан И.

Сюань Тянь Гэ очень невежливо цыкнула и закатила глаза:

— Что за шутки! Какое она имеет право отправить сюда всех этих людей? Да даже если бы она пришла сама, то вряд ли смогла бы войти в павильон Единого Благоденствия. Хорошо, возвращайтесь. Нынешняя жена навещает бывшую жену, на мой взгляд, это уже болезнь, разве нет? — сказав это, она, не оглядываясь, вошла в комнату и закрыла дверь изнутри.

Кан И осталась стоять снаружи. Отказ был пощечиной. Даже она, старшая принцесса, которая привыкла видеть такие сцены, все же почувствовала, что у нее не осталось никакого достоинства.

Последовавшая за ней служанка, Ся Чань, посоветовала ей:

— Госпожа, давайте вернемся. Старейшая госпожа знает, какой характер у этих людей. То, что мы не смогли увидеть их, к лучшему. Она не станет винить госпожу.

Что могла сказать Кан И? Даже если основательница захочет сделать ее виноватой, она могла только принять это. Так что она повернулась и решила уйти. Уходя, она сказала:

— Дело не в том, что я не приложила никаких усилий. Ты тоже слышала, что императорская дочь У Ян сказала о старейшей госпоже. Старшая принцесса чужой страны ничего не может сделать.

Конечно, Ся Чань поняла, что она имела в виду. Эта женщина хотела, чтобы она пересказала основательнице слова императорской дочери У Ян, чтобы спровоцировать ее гнев. Ся Чань беспомощно сказала:

— Эта слуга сообщит об этом, но что можно сделать, просто рассказав? Сможет ли старейшая госпожа сразиться с императорской дочерью У Ян? Госпожа может не знать, но ни одного человека из императорской семьи Да Шунь нельзя назвать разумным.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 368.2. Там твоя жизнь будет сиять**

Кан И была отослана Сюань Тянь Гэ. Если вернуться в комнату Яо Ши, то в этот момент Сюань Тянь Хуа говорил им:

— Госпожа бодрствовала весь день, ничего не случилось.

Фэн Юй Хэн была приятно удивлена и спросила императорского врача:

— Вы владеете каким-то странным приемом для лечения зависимости от наркотика, изменяющего дух?

У императорского врача было горькое выражение на лице, когда он ответил, покачав головой:

— Как могут существовать приемы для лечения зависимости от наркотика, изменяющего дух! Принцесса округа тоже искусный медик, поэтому этот старый доктор не будет ничего скрывать. Я только использовал определенное лекарство, чтобы задержать время следующей атаки госпожи. Это лекарство оставил лорд Яо. Он сказал, что его можно использовать не более трех-пяти раз, если больше, то оно навредит телу.

Фэн Юй Хэн была разочарована. Сидя рядом с кроватью, она схватила Яо Ши за руку:

— Мама, простите. А-Хэн не смогла позаботиться о вас.

Яо Ши несколько раз покачала головой:

— Как в этом можно винить тебя? А-Хэн, ты не должна обвинять наложницу-мать Ань и Сян Жун. Это не связано с ними. Сначала они не отправляли выпечку каждый день. Именно потому, что я хотела поесть их, я попросила их приготовить еще немного. Ты не должна…

— Мама, не волнуйтесь, — она погладила тыльную сторону ладони Яо Ши, — я тщательно исследую этот вопрос. Я не стану никого обвинять. Вы просто должны позаботиться о том, чтобы вылечиться. Это не значит, что нет никакого способа лечения зависимости от наркотика, изменяющего дух. У А-Хэн, естественно, есть способ помочь вам.

Она позаботилась о том, чтобы помочь Яо Ши лечь, затем пронаблюдала, как она медленно засыпает. Только тогда она вышла из комнаты вместе со всеми.

Императорский врач оставил немного лекарства, а затем ушел. Сюань Тянь Гэ встревоженно поспешила спросить ее:

— А-Хэн, ты действительно сможешь вылечить это?

Она вздохнула и сказала себе, что было бы странно, если бы она смогла ее вылечить. Зависимость никогда не была чем-то, что полагалось на лечение. Можно рассчитывать только на то, чтобы пациент бросит принимать наркотик, а потом сможет вытерпеть ломку. Если Яо Ши выдержит, то все будет в порядке. Если нет, то все это было бы бессмысленно.

— Все в порядке. У меня, естественно, есть свои методы, — она не хотела заставлять Сюань Тянь Гэ волноваться, поэтому поспешила сказать: — Уже стемнело. Быстрей возвращайся. Когда вернешься, скажи тете Лань, что я могу справиться с этим. Не заставляй ее беспокоиться, — договорив, она повернулась и посмотрела на Сюань Тянь Хуа. — Седьмой брат, пожалуйста, проводи ее.

Тот кивнул:

— Не волнуйся.

Только после проводов этих двоих оставшийся Сюань Тянь Мин сказал:

— Хэн Хэн, я никогда не думал, что ты подходишь для того, чтобы оставаться во внутреннем дворе и участвовать в этих окольных боях с другими девушками. Поедем со мной в военный лагерь. Только там ты сможешь вернуться к тому виду, который должен у тебя быть.

Когда она не думала об этом? Когда она не думала о том, что приведет свою армию Божественного Намерения в горы, чтобы тренироваться до конца года?

Сюань Тянь Мин продолжил:

— Семья Фэн занимается расследованием, и это происшествие не из тех, что может быть тщательно расследовано за день или два. Кроме того, в каком большом поместье нет нескольких душ, которые умерли несправедливо? В какой семье нет драки между женами и наложницами? Когда ты будешь бороться с ними, разве останешься в выигрыше? Раньше, когда я впервые увидел тебя, вернувшуюся с северо-запада, ты была сильно возмущена, поэтому я позволил тебе вернуть все те годы, которые семья Фэн задолжала тебе. Теперь, хотя ты еще не закончила взыскание этого долга, ты можешь немного успокоиться. Чем меньше исследуешь некоторые вещи, тем больше начнет появляться улик. Когда истина раскроется, может быть поднята вся сеть. Это сэкономит тебе немного усилий. Также пришло время посмотреть на нашу армию Божественного Намерения. Фэн Юй Хэн, в военном лагере твоя жизнь будет ярко сиять.

Ее тело снова начало излучать энтузиазм и предвкушение. Она повернулась, чтобы посмотреть в сторону поместья Фэн. В одно мгновение она вспомнила все, что случилось с того момента, как она вернулась в усадьбу в прошлом году. Это было похоже на цветной озвученный фильм двадцать первого века. Она видела ожесточенную и лживую Чэнь Ши. Видела основательницу, жаждущую наживы. Она видела зловещую Фэн Чэнь Юй и своевольную, упрямую Фэн Фэнь Дай. Было там и похотливое лицо Фэн Цзы Хао, и слабая семейная любовь Фэн Цзинь Юаня.

Когда-то она ненавидела эту семью. Однажды она пообещала первоначальной владельце тела отомстить. Теперь она не знала, считалась ли эта месть завершенной или нет, но поместье Фэн было тем же поместьем Фэн, что и раньше. Под ее огромным давлением многие уже получили возмездие. Ей казалось, что этого достаточно в обмен на жизнь первоначальной владелицы тела.

— Ты прав, — она отвела взгляд и посмотрела на Сюань Тянь Мина. — Раньше я боялась, что до пятнадцатилетия мне придется постоянно проживать в этой усадьбе. Но ты подарил мне другую жизнь. Ты дал мне место, в котором меня с нетерпением ждут. Ты прав. В военном лагере я буду сиять. Раз уж я решила жить яркой жизнью, как я могу спокойно проводить дни, живя в большой усадьбе?

Пока она говорила, ее глаза загорелись. Ее губы изогнулись в красивой улыбке. Как будто она уже сейчас видела невероятную, великую армию; со стороны казалось, что она стала свидетельницей завоевания всего мира.

— Дай мне три дня! — сказала она. — Мне нужно организовать все в павильоне Единого Благоденствия, чтобы стабилизировать состояние матери. Также… Сюань Тянь Мин, я хочу взять с собой маму. Это нормально?

— Почему бы и нет, — кивнул Сюань Тянь Мин.

— Я слышала… женщинам не позволяется входить в армию.

— Действительно, такое правило существует, но в северо-западной армии мое слово — закон, — сказал он, улыбнувшись.

— Хорошо! — она подняла свое личико и протянула руки к Сюань Тянь Мину. Видя, как он протягивает свои в ответ, она первой схватила их и сказала: — Я обещаю тебе. Через три дня мы вернемся в военный лагерь!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 369.1. Подготовка к производству стали**

На протяжении этих трех дней Фэн Юй Хэн не покидала усадьбу окружной принцессы, отказываясь принимать гостей. Она спряталась в хранилище лекарств и нырнула в свою аптеку. Оценив наличие лекарств в своем пространстве, она достала специальные препараты, которые могли бы ослабить последствия наркомании, и кое-какие иглы.

Она разместила их на самом видном месте, так, чтобы суметь их извлечь в любой момент.

На этот раз, отправляясь в военный лагерь, Фэн Юй Хэн понимала, что ее самой важной миссией, помимо обучения армии Божественного Намерения, было производство стали. Этот процесс сильно отличался от производства железа. Люди Да Шунь никогда не сталкивались с этой технологией, а она сама не была профессиональным кузнецом. Она знала теорию, но ей не хватало опыта. Для выплавки стали ей нужно будет выбрать подходящих кузнецов для обучения. Также необходимо будет тщательно отобрать учеников. Мало того, что люди, обучающиеся производству стали, должны быть умными и усердными, они также должны уметь выдерживать трудности. И самое главное: они должны быть людьми с высокой моралью и твердыми жизненными принципами, абсолютно лояльными к Да Шунь.

Она сидела за столом в своей зоне отдыха. Положив перед собой лист бумаги, она мысленно прошлась по процессу изготовления стали. Затем достала ручку и записала его от производства шлака до плавки, рафинирования, добавления углерода и разливки стали, всего было записано почти два десятка шагов. В то же время она также записала метод для каждого шага вместе с вещами, которые требовали дополнительного внимания.

Это было равносильно тому, чтобы дать себе быстрый урок. Вообще-то эти знания передал ей армейский мастер-оружейник. Этот человек был довольно странным. В двадцать первом веке все было доступно в готовом виде, но все же он любил делать все с нуля. Он делал все сам, даже ковал и изготавливал сталь. Все его оружие было немного плотнее и жестче, чем любое другое.

Пока он занимался производством стали, она из любопытства следила за ним, но никогда не делала этого сама. Этот процесс был чем-то, что она запомнила, но, в конце концов, теория была просто теорией. Фэн Юй Хэн не знала, удастся ли это. Все еще нужно было проанализировать.

Она оставалась в своем пространстве в течение одного дня и одной ночи, выходя только для того, чтобы поесть. Она максимально подготовилась к производству стали и одновременно привела в порядок чертежи для некоторых типов оружия, которые разработала, выбрав несколько из более простых и практичных конструкций для использования. Это также улучшило бы оружие, которое в настоящее время использовали солдаты Да Шунь.

Когда она, наконец, закончила с подготовкой и вышла из своего пространства, Цин Юй стояла за дверью со стопкой счетов. Увидев ее, она быстро сказала:

— Это отчеты от магазинов после конца года. Молодая госпожа скоро отправится в военный лагерь, поэтому, пожалуйста, взгляните, прежде чем уехать.

Когда Фэн Юй Хэн увидела отчеты, она почувствовала, как ее голова распухает. Когда она управляла своей аптекой, счетами занимался профессионал, который просто показывал ей итоги. В основном ей нужно было только ставить подпись. Кроме того со всеми своими делами она работала с легкими для чтения и понимания формами. Если ей нужно было проверить счета, она полагалась на автоматизированное программное обеспечение для бизнеса. Здесь же каждый раз, когда Цин Юй приносила ей кипу счетов, она чувствовала, как ее голова распухает. Даже если она могла принести их в свое пространство, чтобы спокойно вычислить все необходимое, она все равно почувствовала бы раздражение.

Видя недовольство Фэн Юй Хэн, Цин Юй ничего не могла поделать:

— Эта слуга знает, что молодой госпоже не нравится видеть эти вещи, но я не знаю, когда молодая госпожа вернется. Только из-за этого я принесла счета.

Фэн Юй Хэн немного подумала и сказала ей:

— Я тоже думала об этом. Дела в военном лагере важны, но нельзя игнорировать вопросы внутри столицы. Меня не слишком интересуют Павильон Феникса и Чудесная Сокровищница. Это просто предприятия, которые существуют, чтобы зарабатывать деньги, но Зал Сотни Трав весьма важен. Цин Юй, в конце каждого месяца, отправляйся в военный лагерь. Я оставлю тебе двух скрытых стражей. Когда поедешь, бери с собой несколько императорских охранников из усадьбы окружной принцессы. Ты должна обеспечить свою собственную безопасность.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Цин Юй понимает, — девушка понимающе кивнула.

Фэн Юй Хэн забрала отчеты и сказала:

— Я посмотрю на них в последний раз. В будущем все это будет на тебе. Ты просто будешь рассказывать мне о ситуации в Зале Сотни Трав. Что касается других магазинов, то прибыль размещай непосредственно в сокровищнице принцессы округа.

Все время после полудня она провела, просматривая счета.

Фэн Юй Хэн вообще не думала о счетах. Она знала, что с Цин Юй точно не наделает ошибок. Ей не нужно было беспокоиться о своих предприятиях. Ее больше волновало поместье Фэн, с которым ей придется столкнуться. Она боялась, что у нее не хватит времени, чтобы заняться и разобраться с тем множеством дел. Она могла делать только что-то одно, решая проблемы по мере их поступления.

Той ночью Фэн Юй Хэн продолжала готовиться к отъезду. Она решила оставить императорских охранников, посланных императорским дворцом в поместье окружной принцессы. Еще двое скрытых стражей останутся, чтобы защитить Цин Юй, а остальные поедут вместе с ней. Яо Ши тоже уедет с ней. Цин Лань, которая обычно заботилась о ней, тоже собиралась. Были и Хуан Цюань с Ван Чуань… По грубым подсчетам выходило немало людей.

Она спала только полночи. Утром следующего дня она взяла Хуан Цюань и направилась в поместье Фэн, чтобы почтить основательницу.

Прибытие Фэн Юй Хэн немного удивило основательницу и заставило ее занервничать. Она не подготовилась к столь скорой встрече с Фэн Юй Хэн. Некоторое время она не знала, что ей сказать.

Фэн Юй Хэн пришлось взять на себя инициативу, чтобы разбить лед, сказав основательнице:

— Внучка завтра отправится в военный лагерь для производства стали. Эта поездка может занять полтора года или больше. Как минимум, она растянется на многие месяцы. В это время я смогу возвращаться только изредка, и не буду оставаться надолго. Я пришла сегодня, чтобы рассказать об этом и узнать, есть ли у бабушки какие-нибудь советы для 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 369.2. Подготовка к производству стали**

Слова Фэн Юй Хэн заставили всех удивиться. Все знали, что рано или поздно она собирается производить сталь для Да Шунь; однако никто не думал, что это произойдет так внезапно. Особенно после того, как Яо Ши пострадала, сама она избила третьего принца, а Фэн Цзинь Юань теперь немного хромал при ходьбе, потому что провел ночь, стоя на коленях. Люди поместья были ошеломлены, они считали, что Фэн Юй Хэн определенно останется в усадьбе подольше при таких обстоятельствах. Но, в конце концов, она взяла и сказала, что уедет на следующий день. Это было действительно слишком внезапно.

Основательница неловко спросила ее:

— Почему ты уезжаешь так внезапно?

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Это нельзя считать внезапным. От празднования Нового года до сегодняшнего дня прошло немало времени, если бы отец не женился, А-Хэн, возможно, уже давно была бы в военном лагере.

Основательнице нечего было сказать; однако она подумала, что-то, что она уезжает, это тоже хорошо. После этого она, наконец, сможет облегченно вздохнуть. Ей не нужно будет постоянно волноваться, что эта внучка придет для расследования.

По правде говоря, многие так и думали. Они боялись расследования, но не могли удержаться от причинения зла.

Фэн Юй Хэн посмотрела на основательницу, затем перевела взгляд на Кан И, сидевшую рядом с ней. Она не могла не улыбнуться:

— Поскольку бабушка не дает советы, хочет ли мама сказать несколько слов?

Кан И умела лить мед в уши. Увидев, что Фэн Юй Хэн заговорила с ней, она сразу же сказала:

— Ты очень хорошо разбираешься в ежедневных делах. Мать только посоветует тебе приложить все усилия для производства стали для Да Шунь. Это очень важно. Что касается семьи, тебе не нужно беспокоиться. Я обязательно позабочусь о старейшей госпоже и твоем отце.

— Это хорошо, — Фэн Юй Хэн кивнула. — Я уже дала все лекарства и методы лечения принцессы Жу Цзя императорским врачам. Я также попросила отца-императора разрешать матери заходить в императорский дворец каждые полгода, чтобы навещать ее.

Кан И в восторге несколько раз поблагодарила ее. Ее благодарность показалась настоящей иронией людям поместья Фэн. Фэнь Дай хотела сказать, что именно эта принцесса до такой степени избила ее дочь, но теперь она благодарит ее? Однако, вспомнив слова Хань Ши о том, что она никоим образом не должна обижать свою вторую сестру, она промолчала. Ее вторая сестра даже осмелилась избить принца, а кем была она?

Надо сказать, что обычно церемония выражения почтения во дворе Изящного Спокойствия была довольно оживленной. Будь то Чэнь Юй или Фэнь Дай, включая покойную Чэнь Ши, все они боролись за милость основательницы. После этого появилась Цзинь Чжэнь, которая всегда массировала старухе ноги или плечи. Но основательница постепенно начала все меньше и меньше наслаждаться всем этим. Как сегодня, например, после того, как Фэн Юй Хэн договорила, зал погрузился в молчание. Изредка слышался звук отставляемых в сторону чайных чашек и легкие вздохи окружающих.

Основательница заскучала и просто решила отослать всех взмахом руки:

— Хорошо, если больше ничего нет, то можете уйти.

Эти слова были настоящей амнистией, после них все облегченно вздохнули и, встав, поклонились и разошлись.

Основательница наблюдала за быстро уходящими фигурами, а затем внезапно почувствовала все лицемерие мира. Глядя на Кан И, который осталась, она начала чувствовать себя немного неловко и сказала ей:

— В любом случае у тебя есть разрешение на вход во дворец для посещения — это неплохо.

Кан И мягко вздохнула и сказала:

— Это проблема, вызванная Жу Цзя. Мама, не волнуйтесь. Кан И ни на кого не будет обижаться.

— Это верно, — основательница кивнула. — Если она сможет произвести эту сталь, возможно, Да Шунь сможет делать все, что пожелает.

Кан И хотела сказать, что Фэн Юй Хэн поступает так, как ей хотелось, прямо сейчас! Но эти слова можно было сказать только про себя. Как они могли быть высказаны вслух? Более того, в это время ей придется беспокоиться о другом, гораздо более важном деле. Фэн Юй Хэн собиралась уехать, чтобы произвести сталь.

Цянь Чжоу и Да Шунь всегда поддерживали видимость отношений а-ля «правитель и вассал», но реальная ситуация была одной из самых неблагоприятных, теряясь в темных волнах. Первоначально Цянь Чжоу делала все возможное, чтобы обрести способ производства железной сущности. К сожалению, еще до того, как они смогли его получить, та была скинута с пьедестала сталью Фэн Юй Хэн. Кризис Цянь Чжоу углубился, когда принц Цзун Суй поладил с августейшим принцем.

Женщина закрыла глаза. Она не могла позволить Фэн Юй Хэн преуспеть в производстве стали. Абсолютно не могла!

Небольшие лунные ворота во дворе Ивы, которые соединяли поместье Фэн с павильоном Единого Благоденствия, были опечатаны Фэн Юй Хэн. Когда она пришла в поместье Фэн, та вошла через главные ворота. Вот почему она должна была пройти через передний двор перед возвращением.

Сян Жун последовала за Фэн Юй Хэн после того, как покинула двор Изящного Спокойствия, даже дошла до входа в поместье Фэн. Фэн Юй Хэн была по-настоящему беспомощна и решила остановиться, чтобы спросить ее:

— Если ты хочешь что-то сказать мне, просто позови. Если бы ты только продолжала следовать за мной, как далеко бы ты зашла? Через некоторое время я войду в усадьбу окружной принцессы. Ты пойдешь со мной или нет?

Глаза Сян Жун сразу покраснели:

— Вторая сестра.

— Не плачь, — Фэн Юй Хэн указала на императорских охранников, стоящих перед усадьбой окружной принцессы. — Я уже сказала им, что если у тебя возникнут какие-то проблемы в будущем, просто иди и найди Цин Юй. Когда ты придешь, они не остановят тебя, но пока меня нет, будь немного более бдительной. Не допускай, чтобы люди этого поместья съели тебя заживо.

— Вторая сестра, ты не обвиняешь меня? — Сян Жун продолжала ронять слезинки.

— Этот вопрос не имеет к тебе отношения, — мягко вздохнула Фэн Юй Хэн. — Если бы я винила за любую мелочь каждого встречного, разве в будущем не принимала бы всех людей за зверей? Разве не бегала бы от них как от чумы?

Пока она говорила, Ань Ши тоже догнала их. Фэн Юй Хэн посоветовала ей:

— Если Кан И будет доставлять вам неприятности в усадьбе Фэн, то сестры Чэн Ши помогут вам. Если будет беспокоить что-то еще, то приходите и найдите Цин Юй. Она свяжется со мной.

Ань Ши не думала, что Фэн Юй Хэн будет так сильно им доверять. Она была очень тронута.

Фэн Юй Хэн, однако, улыбнулась и сказала им:

— Возвращайтесь. Мне еще нужно кое-что подготовить. Помните, хорошо, если у вас получится жить мирной жизнью. Все остальное может подождать, пока я не вернусь.

Прощаясь с Ань Ши и ее дочерью, Фэн Юй Хэн увела Хуан Цюань обратно в усадьбу окружной принцессы. По пути она сказала ей:

— Сообщи привратнику, что сегодня до вечера из поместья Фэн придут гости. Скажи им, чтобы впустили. Вы тоже должны подготовиться. Завтра мы отправимся в военный лагерь!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 370.1. Жизнь так коротка, а мир так хаотичен**

Все прошло так, как и ожидала Фэн Юй Хэн. Конечно же, перед ужином в павильон Единого Благоденствия из поместья Фэн кто-то пришел, и это был не один человек, а пара людей.

Фэн Юй Хэн ожидала появления сестер Чэн Ши. После того как эти двое вошли в поместье, они не слишком много общались с ней. Теперь, когда она собиралась покинуть столицу, им пришлось прийти.

Сестры Чэн Ши поприветствовали Фэн Юй Хэн, отдавая дань уважения и желая принцессе округа здоровья. Фэн Юй Хэн лично пригласила их в зал присесть, пока служанка готовила чай. Когда та ушла, закончив с напитками, она закрыла за собой дверь.

Они сразу же, не скрываясь и не таясь, заговорили о делах. Старшая сестра, Чэн Цзюнь Мань, сказала:

— Когда тетя приказала нам выйти замуж в поместье Фэн, она сказала, что рано или поздно принцесса округа должна будет уехать ради производства стали, поэтому нам, сестрам, определенно придется позаботиться о семье.

Чэн Цзюнь Мэй добавила:

— Тетя беспокоится о той старшей принцессе Цянь Чжоу, потому что шелк Лунного Дворца, привезенный в этом году, был пропитан мускусом.

Фэн Юй Хэн была слегка поражена: — «Мускус? Он увеличивает силу и частоту схваток, прерывает раннюю беременность. Шелк Лунного Дворца — ценная вещь. Да Шунь после получения этой ткани определенно вручит ее императрице или любимой наложнице. Цянь Чжоу вынашивала такие ужасные идеи?»

Видя ее молчаливое созерцание, сестры Чэн не торопили ее. Они терпеливо дождались, пока Фэн Юй Хэн слегка не вздохнула, вернув на лицо свою обычную спокойную улыбку. Затем они услышали, как она сказала:

— У Цянь Чжоу злые амбиции. Рано или поздно им придется самим съесть свои отравленные фрукты. Разве отец-император не вручил Жу Цзя два рулона шелка Лунного Дворца? Вам следует подумать о том, как отправить их во дворец для ее использования. Помните, она должна сама его использовать.

Молодые женщины переглянулись. Получив инструкции от Фэн Юй Хэн, они не могли не улыбнуться:

— Принцесса округа, не волнуйтесь. Мы понимаем.

— Прекрасно, — Фэн Юй Хэн кивнула, затем сказала: — Вы должны позаботиться о беременности Хань Ши. Убедитесь, что она сможет безопасно родить. Убедитесь, что никто не сможет сделать что-нибудь с этим ребенком.

Чэн Цзюнь Мэй была озадачена:

— Хань Ши одна из людей окружной принцессы?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Нет, но ее ребенок должен родиться. После родов эта семья станет более интересной.

Сестры Чэн не понимали, что означают эти слова, но перед тем, как покинуть императорский дворец, императрица сказала, что после переезда в поместье Фэн они должны слушаться принцессу округа Цзи Ан. Фэн Цзинь Юань не будет их поддержкой. Их поддержкой будет Фэн Юй Хэн.

Чэн Цзюнь Мань быстро заявила:

— Хорошо, мы, сестры, обязательно защитим беременность Хань Ши. За последние несколько дней из дворца пришли новости. Безумие наложницы Ань усилилось. Удивительно, но она заставила людей из ее дворца исполнить танец, его величество, увидев это, приказал ее казнить. Я слышала, что до казни о ней заботился его высочество пятый принц. Хотя он мог сидеть рядом с наложницей Ань, к сожалению, она продолжала считать его третьим принцем.

Фэн Юй Хэн большую часть последних нескольких дней находилась в своем пространстве, изучала счета и организовывала дела в павильоне Единого Благоденствия. Разве у нее были время или энергия, чтобы беспокоиться о ситуации снаружи? Она действительно ничего не слышала о наложнице Ань.

Но, если подумать, то наложница Ань не должна была жить хорошей жизнью после ее визита в Спокойный дворец. Сойти с ума, а потом умереть, возможно, было для нее лучшим концом. Что касается этой женщины, она проявила настоящее милосердие. Если бы она сообщила императору, что ее изумрудные колибри отравили армию, то конец наложницы Ань определенно был бы намного хуже, чем безумие.

— Говоря о наложнице Ан, я кое-что вспомнила, — сказала Фэн Юй Хэн. — В Спокойном дворце есть дворцовая служанка по имени Инь Лань. Однажды я пообещала, что в критический момент защищу ее жизнь. Можете ли вы придумать способ решить этот вопрос?

Они немного подумали, а затем согласно кивнули, в унисон ответив:

— Да.

— После того как спасете ее, просто отпустите, но пусть кто-нибудь понаблюдает за ней некоторое время. Она может жить так, как ей нравится, пока не связывается с кем-либо из семьи Фэн. Это не будет иметь к нам никакого отношения, — Фэн Юй Хэн успокоилась, наконец-то решив все свои дела, после этого она посмотрела на сестер Чэн и спокойно сказала: — В настоящее время я мало что могу вам дать; тем не менее я могу обещать вам помощь в дальнейшем. Считайте, что это моя благодарность за вашу заботу о поместье Фэн в мое отсутствие.

Сестры Чэн Ши встали, а затем торжественно поклонились Фэн Юй Хэн. Так, ответственность за управление поместьем Фэн была передана в их руки.

На следующий день Фэн Юй Хэн встала рано. Сняв свою обычную яркую и красивую одежду, она надела простой зимний комплект. Помимо всей ее одежды с характерными широкими рукавами, остальная идеально подходила ей, придавая опрятный вид.

Ван Чуань и Хуан Цюань собрали для нее небольшой сундук с одеждой и уже забрались в карету. Рядом с Яо Ши были служанки, которые помогали ей сесть в императорскую карету Фэн Юй Хэн.

В это время Яо Ши не спала. Хотя ее сознание было слабым, она все еще могла узнавать людей.

Цин Лань плотно завернула ее в плащ и сказала ей:

— Молодая госпожа сказала, что госпожа не должна простудиться. Давайте сядем подальше. Ветер не должен попадать на вас.

Яо Ши слушала, но как будто не слышала. Она не отреагировала слишком сильно, и Цин Лань оставалось только подтолкнуть ее внутрь.

Когда Фэн Юй Хэн забралась в карету, она увидела немного пустой взгляд Яо Ши. Из-за зависимости женское лицо иногда неловко дергалось, из-за чего ее сердце начало болеть. Казалось, что в ее груди свирепо бушевало пламя.

— А-Хэн, — Яо Ши внезапно заговорила, выражение ее лица стало слегка смущенным. Ее взгляд никак не мог сфокусироваться, но ее разум был чист, когда она продолжила, — то, что я еду в военный лагерь, — нехорошо. В нем не позволяется присутствовать женщинам. Не доставляй его высочеству девятому принцу лишних хлопот.

— Мама, не волнуйтесь, — Фэн Юй Хэн взяла ее за запястье, прежде чем сказать: — Все уже организовано. Мы не будем жить на виду и не побеспокоим его.

Яо Ши ойкнула, и ее дыхание стало немного прерывистым. Она обратилась к Фэн Юй Хэн:

— Можешь принести мне пирожное? Я просто хочу один кусочек! Один кусочек! Достаточно одного кусочка!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 370.2. Жизнь так коротка, а мир так хаотичен**

— Мама, не вините А-Хэн за жестокость. Как только вы откусите кусочек, все страдания, пережитые вами за последние несколько дней, станут напрасны, — покачала головой Фэн Юй Хэн, затем прикоснулась к запястью и вытащила две иглы. Подняв руку, она вставила одну в шею Яо Ши.

Яо Ши медленно уснула. Цин Лань утерла слезы и накрыла ее приготовленным парчовым одеялом. Фэн Юй Хэн похлопала ее по плечу и посоветовала ей, прежде чем развернуться и покинуть карету:

— Позаботься о ней.

Снаружи ее все еще ждал Сюань Тянь Мин, а Бай Цзэ сказал ей:

— Этот слуга лично позаботится об этом и сам поведет императорскую карету, в которой находится госпожа. Принцесса округа должна сидеть с его высочеством. Как только мы доберемся до подножия горы, вы перейдете через гору с его высочеством, а этот слуга доставит госпожу и багаж.

Она кивнула и подошла к Сюань Тянь Мину:

— Состояние матери все еще не очень хорошее. Мне неспокойно на душе.

Тот потянул ее за руку и сказал:

— Северо-западная армия находится в горах Пин Сюй. Ты была там раньше. Это гористая и холмистая местность. Я верю, что госпоже там будет лучше, чем в поместье окружной принцессы. Возможно, изменение обстановки будет полезно для ее здоровья.

Фэн Юй Хэн думала так же, поэтому кивнула и, наконец, улыбнулась:

— Я знала, что у тебя найдется способ заставить меня почувствовать себя лучше.

— Это не для того, чтобы ты почувствовала себя лучше, — улыбнулся Сюань Тянь Мин. — Это правда. Хэн Хэн, жизнь так коротка, а мир так хаотичен. В этой ограниченной жизни я всегда буду заботиться о тебе и твоей семье. Это моя ответственность, и я очень рад это сделать.

Улыбка на ее лице стала еще ярче, казалось, что камень у нее на сердце стал немного легче. В одно мгновение ее невинная внешность была восстановлена:

— Сюань Тянь Мин, давай сядем в карету!

Две императорские кареты, две кареты с багажом и сопровождающие их на конях слуги сформировали могучую группу, которая направилась прямо к городским воротам.

Незаметно для них перед усадьбой Фэн Сян Жун высунула свою маленькую головку из-за угла и проводила отъезжающих полным зависти и надежды взглядом. Небеса знали, как сильно ей хотелось походить на свою вторую сестру и не быть привязанной к поместью Фэн. Ей хотелось иметь возможность уехать вместе со своим возлюбленным, но Ань Ши, которая стояла позади нее, вернула маленькую девочку обратно в реальность, сказав:

— Я должна напомнить тебе о том, что вторая молодая госпожа проявила широту души, не возложив этот долг на нас; тем не менее ты определенно не должна выходить за рамки. Не надейся, что она продолжит помогать тебе. Свою судьбу можно изменить только своими собственными руками, а не полагаясь на других. Если ты хочешь сбежать из этой усадьбы, тебе нужно придумать что-то самой. Мне все равно, какие методы ты используешь, пока ты не вредишь другим, все нормально. Если ты действительно когда-нибудь преуспеешь, эта наложница лично проводит тебя через эти ворота. Я позволю тебе быть счастливой и свободной. Даже если ты не добьешься успеха, пока ты прилагаешь все усилия, тебе не придется ни о чем сожалеть.

Сян Жун обернулась и посмотрела на Ань Ши. Девочка, повзрослев на год, могла обдумывать все более тщательно. Она знала, что наложница-мать делает это для ее же блага, и понимала, что все зависит от ее собственных усилий. Но ей не хватало уверенности. Это поместье Фэн было, словно огромный глубокий омут. Что она должна сделать, чтобы выбраться из него?

— Давай вернемся, — Ань Ши протянула ей руку. — Еще рано. Ты можешь поспать еще. Как проснешься, нам нужно будет почтить старейшую госпожу и госпожу. Это самое важное, что нужно сделать сейчас.

Ань Ши утянула Сян Жун обратно в усадьбу. Она не хотела отводить взгляд; однако уже не могла видеть людей, уехавших вместе с Фэн Юй Хэн.

Путь из столицы в военный лагерь занял весь день от рассвета и до вечера, только тогда они, наконец, прибыли в горы. Императорская карета начала раскачиваться и подпрыгивать. Фэн Юй Хэн сонно поднялась с колен Сюань Тянь Мина и спросила его:

— Мы въехали в горы?

Он протянул руку, чтобы убрать с ее лба распущенные волосы и ответил:

— Через некоторое время мы окажемся у подножия гор. Просыпайся потихоньку. Я перенесу тебя через горы!

Экипажи, наконец, остановились, и Сюань Тянь Мин усадил маленькую девочку себе на колени. Когда он использовал свой цингун и взмыл в небо, холодный ветер яростно хлестнул ее по лицу, чуть не поранив щеки; однако она все равно почувствовала себя невероятно счастливой. Она даже открыла рот, чтобы как можно глубже вдохнуть этот холодный воздух.

Сюань Тянь Мин улыбнулся, втянул ее в свои объятия и снова использовал свою внутреннюю энергию. Пролетев над горой, они вошли в долину, где располагался военный лагерь.

Когда они приземлились, Фэн Юй Хэн заметила, что что-то изменилось. В пустой долине никого не было. Чем дальше они шли, тем тише становилось. Это молчание заставляло людей чувствовать легкое беспокойство.

Она немного заволновалась и спросила Сюань Тянь Мина:

— Это единственный путь в лагерь. Разве здесь обычно нет вооруженной охраны? Что-то случилось?

Она сказала это; однако она не чувствовала угрозы. Вместо этого она была спокойна, как будто шла через свой собственный двор.

Они двинулись вперед по небольшой тропинке, пока не достигли пустого поля в военном лагере; однако они до сих пор никого не увидели.

Там стоял бамбуковый столб. Он был очень толстым и очень длинным. Видимо, много бамбуковых стволов взяли и связали вместе. Это было похоже на Посох исполнения желаний с золотыми обручами (1) из Восточного моря, стоящий там без движения.

Внезапно прямо им в лицо подул сильный ветер. Он бил им в лицо и громко свистел.

Глаза Фэн Юй Хэн расширились, когда в десяти шагах от себя она увидела рой приближающихся стрел; они летели прямо к ним.

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

1. Посох исполнения желаний с золотыми обручами — это оружие Сунь Укуна в «Путешествии на Запад», полученное им у Царя драконов Восточного моря, весом 13 500 цзиней (6 750 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 371.1. Принцесса округа, пожалуйста, посмотрите армию Божественного намерения!**

Шокированная, она неосознанно сделала шаг вперед, желая встать перед Сюань Тянь Мином.

Но ее движения были не такими быстрыми, как у кое-кого с искалеченными ногами. Она сделала один шаг, но прежде чем ее нога коснулась земли, его рука схватила ее за талию и, не прилагая особых усилий, потянула назад.

Она села на колени Сюань Тянь Мина, заставив этого человека издать стон. Наклонившись к ее уху, он прошептал:

— Ты действительно знаешь, где сидеть.

Фэн Юй Хэн немедленно покраснела, но румянец пробыл на ее лице только мгновение — оно быстро вернулось к своему прежнему виду. Протянув руку назад, она, не колеблясь, сильно ущипнула его за бок и яростно прошипела:

— Если ты умрешь от того, что сидишь, то это твоя собственная вина!

Однако ее настроение улучшилось, потому что, хотя Сюань Тянь Мин оттащил ее назад, она в конечном итоге села на него. В таком положении, она была защищена сзади. Если бы существовала какая-то опасность, Сюань Тянь Мин определенно не использовал бы ее, чтобы заблокировать стрелы. Вот почему это означало, что стреляющие были их собственными людьми.

Думая так, она еще раз посмотрела на стрелы, но уже не была так насторожена, как раньше. Вместо этого она смотрела на них с любопытством и восхищением.

Было, по крайней мере, два десятка стрел, которые Фэн Юй Хэн увидела своими глазами за одно короткое мгновение. Они летели к ним, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это не так. Казалось, что наконечники стрел были направлены вверх. Чем ближе были стрелы, тем выше они указывали.

Но это изменение не смог бы увидеть нормальный человек. Если бы их скрытые стражи не находились рядом с ними на протяжении столь долгого времени, они не смогли бы выдержать это давление. Наблюдение за приближением стрел без попытки уклонения требовало значительной степени доверия к стрелявшим.

Все пристально следили за этими двумя десятками стрел, пока они становились все ближе и ближе. Когда они должны были достичь их, Фэн Юй Хэн внезапно протянула руку и указала на стрелы, говоря:

— Поднимитесь!

Стрелы повели себя так, как будто находились под ее контролем, они без колебаний взмыли ввысь, изменив направление и улетев к большому бамбуковому шесту, возвышающемуся перед ними!

Двадцать стрел окружили бамбуковый шест и полетели к его вершине. Постепенно проявилось еще одно изменение в их движении: так, эти два десятка стрел, которые летели близко друг к другу, внезапно разошлись. С увеличением расстояния между ними из наконечника одной из стрел что-то появилось, это выглядело как какая-то ткань.

Это казалось чем-то сложным, но эти вещи произошли слишком быстро, за время, которое требуется, чтобы высечь из кремени искру. Многие так и не смогли понять, что произошло. На стрелах полыхнула темно-красная ткань, которую они прикрепили к вершине бамбукового шеста. Затем они развернулись и полетели обратно в том направлении, откуда прилетели. В мгновение ока они исчезли в поднятой пыли.

Сюань Тянь Мин указал на флаг, реющий на шесте, и громко сказал:

— Хэн Хэн, посмотри, что там написано.

Фэн Юй Хэн прищурилась и увидела крупный белый иероглиф. Это было ее имя: «Хэн».

Даже она не могла не стать эмоциональной. Схватив руку Сюань Тянь Мина, она из-за волнения слишком сильно впилась в нее пальцами и практически выкрикнула:

— Это армия Божественного намерения! Это наша божественная команда лучников! Им удалось научиться следящему выстрелу!

После этого она внезапно обернулась и посмотрела в направлении исчезновения стрел. И увидела, что там даже больше пыли, чем раньше — она могла слышать стук лошадиных копыт, однако никого не видела.

Перестук копыт все приближался и приближался. Камешки, разбросанные по земле, начали подпрыгивать в воздух, создавая нечто, похожее на настоящий хаос. После нескольких изменений все преобразовалось в сложный массив.

В мгновение ока пыль превратилась в бурю. Откуда-то из неизвестного места донесся рев, резонирующий с булыжниками. Гул потряс их и заставил невольно закрыть уши; однако вся эта звуковая какофония продолжалась, и сбежать от нее было невозможно.

Радостная Фэн Юй Хэн вскочила с колен Сюань Тянь Мина, указала на нечеткие фигуры солдат, виднеющиеся сквозь пыль, и громко сказала:

— Это новый рассеянный звездный массив, который я улучшила. Сто восемьдесят один опорный пункт! Все размещены так, как надо! Сюань Тянь Мин, наша армия Божественного намерения — лучший отряд в мире. Просто подожди и сам все увидишь! С ними мы завоюем весь мир!

Как только она договорила, из пыльной бури появились сами солдаты. Две тысячи божественных лучников, две тысячи солдат поддержки. За ними следовало более двадцати тысяч солдат северо-западной армии.

Пустое поле немедленно заполнилось. Даже Бай Цзэ удивленно сказал:

— Они как будто упали с неба, не оставив никаких следов. Рассеянный звездный массив слишком страшен!

Заместитель генерала северо-западной армии Цянь Ли выступил вперед откуда-то из задней части войск. Когда он проходил мимо группы поддержки, за ним последовал заместитель генерала Си Фан, а когда поравнялся с первыми рядами лучников, к ним присоединился заместитель генерала отряда божественных лучников Хэ Гань. Все трое встали перед Сюань Тянь Мином и Фэн Юй Хэн, затем встали на одно колено и громко в унисон выкрикнули:

— Этот скромный генерал приветствует генерала! И приветствует окружную принцессу Цзи Ан!

После этого тридцать тысяч солдат, выстроившихся позади них, встали на колени и также в унисон поприветствовали их:

— Этот слуга приветствует генерала! И приветствует окружную принцессу Цзи Ан!

Это был еще не конец, четыре тысячи солдат армии Божественного намерения добавили:

— Команда божественных стрелков и команда поддержки просят принцессу округа провести смотр!

Сюань Тянь Мин засмеялся и использовал свою внутреннюю энергию, чтобы громко прокричать:

— Вы все можете подняться!

Эти слова услышали даже солдаты, стоящие дальше всех, поэтому они с радостными улыбками на лицах встали.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 371.2. Принцесса округа, пожалуйста, посмотрите армию Божественного намерения!**

Цянь Ли сделал шаг вперед и сказал:

— Этот скромный генерал получил известие о возвращении генерала и окружной принцессы в военный лагерь и быстро обсудил с остальными, как мы будем приветствовать вас. Первоначально, приветствие должно было получиться еще более грандиозным, потому что заместитель генерала Си и группа поддержки изучили новый боевой массив, но у нас действительно было слишком мало времени, чтобы подготовить его.

Фэн Юй Хэн с удовлетворением посмотрела на Хэ Ганя и Си Фана. Она лично выбрала этих двоих заместителями генерала. Она была по-настоящему довольна: они научили солдат следящему выстрелу, и те за короткий промежуток времени стали так искусны в обращении с рассеянным звездным массивом.

Она сказала им обоим:

— Вы смогли полностью использовать рассеянный звездный массив и хорошо овладели отслеживающим выстрелом. Покинув военный лагерь, я сказала, что по возвращении проведу ревизию армии Божественного намерения. Теперь, кажется, вы полностью прошли оценку!

Она повысила голос, когда говорила «вы полностью прошли оценку». Эти четыре слова смогли услышать все. Солдаты, которые каждый день проводили в жестких и горьких тренировках, сначала были немного не уверены, что все в порядке. Они не знали, достаточно ли преуспели. Теперь, когда они услышали, как Фэн Юй Хэн лично сказала, что они прошли, их мгновенно накрыло ликование!

Все они были взрослыми мужчинами, некоторым из них было за тридцать, а некоторым — за двадцать. Были и совсем еще подростки. Все они счастливо подпрыгивали с искренними улыбками на лицах. Это зрелище заставило Фэн Юй Хэн почувствовать себя немного неловко. Как будто она вернулась в прежнюю жизнь. После завершения многочисленных специальных миссий те солдаты улыбались точно также.

Она повернула голову, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Мина, и обнаружила, что он тоже оглядывается на нее. Их глаза встретились. Помимо любви в его глазах было восхищение напополам с преклонением.

Фэн Юй Хэн внезапно моргнула. Улыбнувшись, она закрыла Сюань Тянь Мину лицо и правой рукой потянулась к левому рукаву.

Сюань Тянь Мин удивился, но интуиция подсказывала ему, что эта девушка определенно собирается что-то вытащить.

Конечно же, он увидел, как она странным образом вытащила из рукава поясной кинжал.

У Сюань Тянь Мина дернулись уголки губ. Хотя у него все же был определенный иммунитет к тому, как Фэн Юй Хэн вытаскивает из своего рукава странные вещи, он все же находил, что от случайных ударов трудно защититься. Особенно сейчас, когда он узнал этот кинжал. В первый день Нового года она использовала этот кинжал, чтобы сломать оружие из железной сущности Цзун Суй. Кроме того, она принесла людям Да Шунь что-то под названием «сталь». И в то же время раскрыла, что такое железная сущность Цзун Суй на самом деле.

Вытащила стальной кинжал в такое время, это могло быть…

Конечно же, после того, как он увидел стальной кинжал в руках Фэн Юй Хэн, та немедленно повернулась к тридцати тысячам солдат и подняла оружие, сказав Цянь Ли:

— В тот день, когда я вошла в военный лагерь и завершила испытания, никто из вас не пожелал бороться со мной. Тогда моим боевым партнером стал его высочество августейший принц Юй. Но сегодня я использую этот стальной кинжал, чтобы пригласить вас опробовать это оружие!

Цянь Ли застыл. Его глаза смотрели прямо на кинжал. Солдаты, стоящие позади него, услышали эти слова и постепенно стали замолкать. Они точно также перевели взгляд на руку Фэн Юй Хэн.

Сталь, они только слышали о ней; однако никогда не видели. Железная сущность Цзун Суй сотрясала мир на протяжении сотни лет, но сталь разрезала ее, как будто она была грязью. Все хотели увидеть демонстрацию. Теперь, когда они услышали, как Фэн Юй Хэн сказала, что они могут испытать это оружие, все желали его опробовать.

Сюань Тянь Мин беспомощно улыбнулся:

— Группа игривых идиотов, вы так взволнованы при упоминании драки. Почему у вас всех такие горькие выражения на лицах, когда вам говорят стирать одежду?

Солдат, который был немного храбрее остальных, ответил:

— Генерал! Если нам позволят опробовать это стальное оружие, мы позаботимся о стирке одежды окружной принцессы в будущем!

— Брысь! — Сюань Тянь Мин поднял с земли первый попавшийся камешек и бросил его, он попал прямо в лоб говорившему. Бросок не был ни слишком слабым, ни слишком сильным, мужчина поморщился от боли, но засмеялся, держась за голову. — Вам не нужно стирать одежду этой великой жены! Все в сторону! — после броска Сюань Тянь Мин обратился к Цянь Ли, Хэ Ганю и Си Фану: — Мы заставим вас троих проверить его! Возьмите лучшее оружие, которое используют солдаты!

Цянь Ли немного колебался:

— Генерал, если наше лучшее оружие будет сломано окружной принцессой, что мы будем использовать в будущем?

Бай Цзэ, который стоял и слушал со стороны, фыркнул, затем рассмеялся:

— Старый Цянь, что за «если»? Оно определенно сломается. Но раз так, то разве это не будет означать, что подобные вещи не смогут защитить твою жизнь? Поэтому это хорошо, что их не будет! На этот раз основная цель приезда окружной принцессы в военный лагерь — производство стали. Будет создано новое оружие, а ты все еще собираешься использовать железное?

Цянь Ли подумал об этом. Вот как! Имея в распоряжении сталь, кто еще захочет пользоваться железом? Так что он махнул рукой и сразу же вытащил большую саблю:

— Принцесса округа! Эта длинная сабля много лет сопровождала этого скромного генерала в битве. Она спасала меня бесчисленное количество раз. Сегодня этот генерал использует ее, чтобы принцесса округа проверила свое оружие!

Хэ Гань и Си Фан также обнажили оружие, которое спасало их жизни. Среди трех клинков один был саблей, а два других — мечами. Все они сияли холодным светом; однако это мерцание не могло сравниться с теми искрами, которые появились, когда Фэн Юй Хэн обнажила свой кинжал, и тем чистым блеском, что отражало от его лезвия.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 372.1. Следовать до самой смерти**

Все трое были экспертами, прошедшими через поля смерти; они давно потеряли счет количеству отобранных их руками жизней. Их свирепость ощущалась кожей, и, хотя не была направлена на Фэн Юй Хэн, она, естественным образом рассеявшись, все же сумела заставить ее вздрогнуть.

Фэн Юй Хэн по сравнению с этой троицей обладала совершенно другой аурой. Она не источала никакого убийственного намерения; однако это не означало, что она никого не убьет. Это также не означало, что она никогда не видела, как кто-то умирал. В прошлой жизни она была хирургом. Ей удалось спасти бесчисленное количество людей, но число людей, погибших на операционном столе, было еще выше. Она повидала на своем веку и трагические сражения, и отвратительные раны. Фактически еще школьницей она лично вскрывала трупы.

Вот почему убийственные намерения, как на поле битвы, не испугали ее. Неважно, сколько жизней забрали эти сабля и два меча, она не боялась.

Слегка пригнувшись, она смотрела вперед. Подняв свой стальной кинжал, она бросилась к трем мужчинам.

Оставшийся позади Бай Цзэ ухмыльнулся:

— Трое взрослых мужчин и одна маленькая девочка. Это действительно… слишком позорно.

Хуан Цюань услышала это и улыбнулась:

— Подожди, пока не увидишь трех взрослых мужчин, которые не могут победить эту маленькую девочку. Это будет еще более постыдно.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Одна часть боевых искусств Хэн Хэн — та, что она уже знала. Другая — то, чему этот принц лично научил ее. Ты веришь, что она окажется в невыгодном положении?

Бай Цзэ, естественно, понимал это. Он тоже не думал, что Фэн Юй Хэн проиграет. Он просто чувствовал, что за этой ситуацией было немного трудно наблюдать.

Но трое мужчин так не думали. Они смотрели прямо на кинжал, находящийся в руках Фэн Юй Хэн. Их глаза были полны радости, как будто они превратились в ястребов, нашедших цыпленка. С громким криком они бросились на стальной кинжал.

Фэн Юй Хэн сражалась в одиночку против троих; однако не похоже было, что она находилась в невыгодном положении. Когда их оружие практически достало ее, она выпрямилась, а затем слегка откинулась назад, сохранив силы. Только тогда она выставила кинжал вперед, чтобы заблокировать саблю и два меча.

В тот момент, когда три клинка ударили по стальному кинжалу, раздался чистый и четкий звон, сопровождавшийся снопом искр. Фэн Юй Хэн держала кинжал обеими руками и использовала свою силу, чтобы заблокировать атаки трех человек. Неожиданно она вернула холодную ауру этим троим.

Из стального кинжала снова донесся гул. Мужчины всмотрелись и увидели, что внешний вид стального кинжала совершенно не изменился. Он все еще блестел, как и до этого. На нем не осталось ни единого следа. Но когда они посмотрели на оружие, что держали в руках, то обнаружили на клинках небольшие зазубрины.

Все трое были чрезвычайно шокированы, особенно Цянь Ли. Эта сабля была выкована специально для него. Он когда-то соревновался с солдатом из Цзун Суй. Хотя это был товарищеский поединок, и противник не сражался в полную силу, его можно было рассматривать как кого-то, бившегося с оружием, сделанным из железной сущности, но избежавшего поражения. Он верил, что эта сабля на поле битвы была его жизненной силой. Она была символом Цянь Ли и его гордостью.

Эта гордость теперь постепенно улетучивалась. Цянь Ли был немного расстроен, но в то же время чрезвычайно потрясен. Он никогда раньше не встречал такого твердого оружия. Ему было немного любопытно: если этот стальной кинжал атакует их, сможет ли он его заблокировать?

Пока он размышлял, Фэн Юй Хэн продолжала двигаться, внезапно буквально взлетев вверх. Хотя она не прыгнула слишком высоко, она смогла скомпенсировать разницу в росте с тремя взрослыми мужчинами. Кинжал в руках девушки просвистел, рассекая воздух. Это было то же самое движение, которое использовала эта троица раньше. Они удивились и тоже скопировали ее предыдущие действия, вынеся мечи вперед, чтобы заблокировать атаку; однако увидели, как эта юная девушка внезапно покачала головой, изогнув губы в странной улыбке. Сделав переворот, она отвела кинжал и выбросила вперед другую руку.

Она потянулась к их оружию, прямо к их запястьям. Начиная с самого левого — Си Фана, она внезапно подтолкнула его вправо. Все тело этого заместителя генерала команды поддержки сместилось вправо, он неосознанно отступил к Хэ Ганю. Затем она двинулась на другую сторону и подтолкнула Цянь Ли справа налево, соединяя их оружие. Эти трое стояли в шахматном порядке, и с толщиной трех скрещенных клинков определенно не стоило шутить.

Ее противники сразу поняли, что делала Фэн Юй Хэн. Это было сделано для того, чтобы сломать все три клинка одновременно!

Цянь Ли шокировано подумал, что это невозможно! Как только он открыл рот, чтобы озвучить эту мысль, стальной кинжал Фэн Юй Хэн снова начал движение. У них не было возможности отреагировать, они только и могли, что покрепче ухватить свое оружие и просто стоять и ждать удара.

Этот второй удар кинжала Фэн Юй Хэн одновременно поразил три клинка. На этот раз удар не вызвал чистого и четкого звона. Стальное оружие как будто резало грязь. Прошло всего мгновение, а сломанные лезвия упали на землю. Казалось, что железо вообще не могло сопротивляться стали.

Один стальной кинжал пробил саблю и два меча, соединенные вместе. Он был таким чистым и острым, что совершенно не оставил им места для маневра. На ее собственном кинжале не осталось никаких повреждений.

В это время эти трое больше не чувствовали себя расстроенными из-за сломанного оружия, они буквально пожирали горящими глазами кинжал в руках Фэн Юй Хэн, чуть ли не капая слюной.

Затем девочка, держащая кинжал, улыбнулась и несколько раз помахала им, прежде чем развернуться, чтобы спросить Сюань Тянь Мина:

— Это было круто или как?

Как мог Сюань Тянь Мин знать, что значит «круто»? Однако он иногда слышал подобные вещи от нее, и каждый раз она искала его похвалы. Его способность к пониманию всегда была довольно хорошей. Он считал, что у слова «круто» должно быть то же значение, что и, например, у «свирепости». Так что он согласно кивнул:

— Круто! Очень круто!

Фэн Юй Хэн радостно улыбнулась, а затем подбежала обратно к нему, держа в руках стальной кинжал:

— Смотри, на нем вообще нет никаких повреждений!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 372.2. Следовать до самой смерти**

Сюань Тянь Мин взял клинок и внимательно осмотрел. Конечно же, на нем не было ни царапины.

Он высоко поднял кинжал и крикнул тридцати тысячам солдат:

— Используя это оружие, мы будем завоевывать все виды земель. Вы, ребята, готовы?

И все эти тридцать тысяч солдат встали на колени и громко в унисон прокричали:

— Мы будем следовать за генералом до самой смерти! Мы будем следовать за окружной принцессой до самой смерти!

Улыбка Фэн Юй Хэн стала еще шире, да и Сюань Тянь Мин тоже заулыбался. Суровость пропала с его лица, когда он сказал:

— Да вы как дети! Вы свободны!

Как солдаты могли захотеть уйти? Все они остались на месте и начали обсуждать произошедшее. Цянь Ли и двое других заместителей вышли вперед. Хэ Гань и Си Фан были заместителями генерала армии Божественного намерения, выбранными Фэн Юй Хэн. Чувства, которые они испытывали к ней, были не очень обычными. На самом деле по отношению к Фэн Юй Хэн они были даже сильнее, чем к Сюань Тянь Мину. Хэ Гань был первым, кто заговорил:

— Принцесса округа, команда Божественных стрелков на восемьдесят процентов освоила следящий выстрел. Остальные двадцать — самые трудные и критичные, требуется, чтобы окружная принцесса лично давала советы.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Вы уже очень хорошо справились. Вы стали такими опытными за такой короткий промежуток времени, я горжусь вами. Теперь, когда у вас есть эта техника, остается только наращивать умение и силы. И практиковаться до бесконечности. Теперь, когда я здесь, в военном лагере, у меня будет достаточно времени, чтобы четко объяснить оставшиеся двадцать процентов. Не нужно беспокоиться.

— Большое спасибо, окружная принцесса, — Хэ Гань с благодарностью церемонно сложил руки.

Си Фан сразу же последовал его примеру и сказал:

— Команда поддержки совершенно естественно может активировать все аспекты рассеянного звездного массива. Кроме того, два других массива, которые оставила принцесса округа, также изучаются. Один из них, камуфляжный массив, изучен уже на семьдесят процентов. Оставшиеся тридцать нуждаются в советах окружной принцессы.

Фэн Юй Хэн засмеялась и искренне ответила:

— Вы, ребята, преуспели. Вы лучшие солдаты, которых я когда-либо видела! Божественные команды лучников и поддержки не потратили впустую ни мое время, ни большие надежды его высочества.

Они немного смутились от ее слов. Они опустили свои покрасневшие лица; однако их сердца были тронуты. Чем больше они практиковали и изучали методы и массивы, которые оставила Фэн Юй Хэн, тем больше тонкостей находили. Они становились еще счастливее, когда практиковались. Они были так счастливы, что не могли остановиться. Другие солдаты уже спали, но люди армии Божественного намерения продолжали обдумывать новые знания. Как только они выучивали очередной шаг, то с безумным рвением торопились узнать следующий. Они наслаждались процессом от начала и до конца, удивляясь своему прогрессу.

Таким образом, скорость обучения армии Божественного намерения была такой же, как у ракеты. Это действительно было потрясающе. С конца года за два месяца они уже стали такими опытными. Как Фэн Юй Хэн могла не гордиться ими?

Гордилась не только Фэн Юй Хэн. Сюань Тянь Мин тоже был счастлив. Эта команда действительно стала настоящим спецназом армии. Хотя нельзя было сказать, что с ними их армия превратится в непобедимую, определенно не найдется битвы, в которой они не смогут выиграть.

Какое-то время лица солдат переполняли волнение и надежда.

Хуан Цюань наклонилась вперед и сказала Фэн Юй Хэн:

— Юная госпожа, вы обязательно должны наказать Бай Цзэ. Он сказал, что проведет госпожу долгим путем. В результате, ради того, чтобы увидеть это занимательное зрелище, он на самом деле прыгнул через гору прямо за нами и перенес госпожу. Он прибыл практически сразу после нас.

Фэн Юй Хэн уже знала, что Бай Цзэ должен был перенести Яо Ши и перелететь через гору, когда услышала, как он говорит. Хотя это было немного рискованно, это не оправдывало наказание Бай Цзэ. Она сказала:

— Бай Цзэ хорошо владеет цингуном. Поскольку у него хватило смелости взять с собой маму и парить над горой, он должен был быть в состоянии обеспечить ее безопасность. Иначе он не посмел бы пойти на этот риск.

Бай Цзэ услышал ее слова и, неловко почесав голову, сказал:

— Принцесса…

— Забудь об этом, — она улыбнулась. — Сначала я думала о том, что произойдет, если мама пойдет длинным путем. Что бы произошло, если бы она проснулась по пути? Если бы это случилось, она, скорее всего, уступила бы своей зависимости, и я беспокоилась, что ты не справишься с ней.

Бай Цзэ посмотрел на Хуан Цюань:

— Ты слышала это? Хорошо, что я взял госпожу и перелетел над горой!

Хуан Цюань тоже посмотрела в ответ, но больше ничего не сказала.

Фэн Юй Хэн не собиралась дуться вместе с ними и только спросила:

— Мать уже обустроили?

Бай Цзэ откровенно сказал:

— Принцесса, не волнуйтесь. Ее уже отправили в лагерь. За ней присматривает служанка по имени Цин Лань!

Она кивнула, затем повернулась к Сюань Тянь Мину, начиная обсуждение уже с ним:

— Я все еще беспокоюсь о производстве стали. Район подготовлен?

Сюань Тянь Мин, не ответив, посмотрел на Цянь Ли:

— Как идут приготовления в пещере Сюй Тянь (1)?

— Генерал, окружная принцесса, пещера Сюй Тянь уже полностью подготовлена, — быстро ответил Цянь Ли. — Она просто ждет прибытия принцессы округа. Кроме того, этот скромный генерал нашел несколько опытных кузнецов из столицы и окрестных областей и отправил их в пещеру Сюй Тянь. Они ждут выбора окружной принцессы.

— Ты хочешь сначала отдохнуть или отправиться туда прямо сейчас? — кивнув своему заместителю, Сюань Тянь Мин спросил Фэн Юй Хэн, но, даже не дождавшись, пока она заговорит, он сказал больше для себя: — Прямо сейчас тебя, должно быть, переполняет волнение, так что естественно, ты не сможешь сдержаться. Поехали! Я отведу тебя к пещере Сюй Тянь.

Фэн Юй Хэн засмеялась и подошла, чтобы подтолкнуть его инвалидную коляску:

— Это именно то, что я хотела. Сюань Тянь Мин, конечно же, ты понимаешь меня лучше всех.

Цянь Ли шел впереди, показывая дорогу к пещере Сюй Тянь. Фэн Юй Хэн не знала, что именно кроется под этим названием, но последовала за всеми через военный лагерь и вошла в долину. Они прошли мимо небольшого ручья и, сделав пару десятков шагов, наконец, достигли подножия чрезвычайно высокой горы.

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

1. 虚天 («сюй тянь»): значение первого иероглифа — «большой холм, гора», а второго — «небо, небосвод, небеса; небесный». То есть название «Сюй Тянь» переводится примерно, как «гора, подпирающая Небеса».

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 373.1. Пещера Сюй Тянь**

Над ними возвышалась каменная гора, которая была совершенно голой — на ней не росло ни одного растения. Эта гора была не только высокой, но и очень большой. Что еще более важно, у нее практически отсутствовал уклон. Она была почти отвесной.

Фэн Юй Хэн запрокинула голову и, только почувствовав боль в шее, увидела вершину горы. Она не могла не вздохнуть:

— Подпирающая Небеса, это, должно быть, та гора, о которой вы говорили.

— Эту гору называют «Сюй Тянь», и это самая высокая и самая опасная гора в горной цепи Пин Сюй. Она совершенно отвесная, а ее вершина теряется в облаках. Все четыре стороны — голый камень, поэтому не существует возможности подняться на нее, — объяснил ей Сюань Тянь Мин.

— А как же ты? Ты можешь пролететь над ней с помощью цингуна? — с любопытством спросила она.

— Мы не боги, — покачал головой Сюань Тянь Мин. — Даже если мы используем цингун, чтобы парить над горами, нам все равно нужно отталкиваться от большого количества опорных точек. Более того, хотя гора, над которой мы парили не так давно, была высокой, она по высоте не составляет даже трети высоты горы Сюй Тянь. Даже самый удивительный эксперт по цингуну не сможет взлететь над горой, вершина которой теряется в облаках.

— Вот оно что, — Фэн Юй Хэн продолжала смотреть на гору, и решила задать следующий вопрос: — Скажи, ведь военный лагерь не слишком далеко от столицы. Такая высокая гора должна быть видна оттуда. Почему раньше я никогда ее не замечала?

Сюань Тянь Мин указал вперед и сказал ей:

— Столица располагается к северу от горы. В этом направлении протекает большая река. Воздух там влажный круглый год, поэтому поднимающийся водяной пар сразу же становится облаками. Этого достаточно, чтобы полностью скрыть гору.

Фэн Юй Хэн после этих слов ощутила, что это слишком мистически. Теперь, стоя у подножия горы, она была в шоке. Однако ее потрясение стало еще больше, когда Цянь Ли указал на эту каменную громадину и сказал ей:

— Принцесса округа, пещера Сюй Тянь находится внутри этой большой горы.

— Чт… что? — Фэн Юй Хэн застыла на месте. Внутри горы? Может ли быть… — Эта гора полая?

Сюань Тянь Мин посмотрел на идиотское выражение ее лица и не смог удержаться от смешка, мягко ответив:

— Если тебе действительно любопытно, то можешь поднять ее и засунуть в рукав. Так ты сможешь медленно исследовать ее.

— Ни за что, ни за что, — помотала она головой из стороны в сторону. — Мои рукава не такие большие. Это гора!

Пока они разговаривали, Цянь Ли уже ушел дальше. Впереди стояли солдаты-стражи. Она внимательно присмотрелась и заметила, что в этой горе что-то не так; однако не могла сказать, что именно было по-другому. Она могла только подтолкнуть Сюань Тянь Мина и последовать за Цянь Ли.

Наконец, когда гора оказалась в пределах досягаемости, солдаты, стоящие на страже, увидели, как они подошли, и встали на колени, чтобы поприветствовать их. Сюань Тянь Мин поднял их и тихо приказал:

— Откройте гору, — после этих слов они увидели, как десятки солдат двинулись вперед и начали… толкать гору.

Фэн Юй Хэн держалась за лоб. Она слышала басню о Юй Гуне, который сдвинул горы (1). Теперь она наблюдала за сценой, когда гору толкают солдаты. Размышляя об этом, она почувствовала себя немного взволнованной!

В это время раздался грохот — в горе, в том месте, которое толкали солдаты, появилась трещина. Солдаты продолжали, и трещина становилась все шире и шире, в итоге образовав большой каменный проход.

Дверь, открытая в горе, была огромной. Увидев это лично, она была безмерно удивлена. В эту эпоху, не имея каких-либо механических производственных инструментов, создать такую дверь в горах было нелегко.

Но действительно сложная часть еще была впереди. Когда дверь в гору открылась, солдаты немедленно вернулись на свои позиции. Цянь Ли жестом пригласил всех войти, а затем большими шагами вошел в гору.

Сюань Тянь Мин цапнул Фэн Юй Хэн за маленькую ручку и сказал:

— Пойдем, пойдем внутрь. Взглянешь на героиню множества слухов — пещеру Сюй Тянь.

Ей было очень любопытно, так что она снова начала толкать инвалидное кресло. Следуя за Цянь Ли, она вошла в гору.

Холодный ветер бил ей в лицо, заставляя дрожать. Она неожиданно вспомнила природные известняковые пещеры на юге из своей прошлой жизни. Однажды она пошла в одну такую вместе с туристической группой. Тогда стояла середина лета, но внутри было холодно, как зимой; это походило на прекрасный рай.

Оглядевшись внутри, она поняла, что полая часть этой громадной горы Сюй Тянь была по размеру примерно с семиэтажное здание двадцать первого века. В середине этой выдолбленной горы было много странных сооружений. Вдоль внутренней стены располагалась винтовая лестница, по которой бесконечно взад-вперед ходили солдаты. Там была даже охранная башня, которая оказалась очень высокой. Солдат, который стоял наверху, должен был видеть всю эту пещеру Сюй Тянь как на ладони.

Это и было тем зрелищем, что предстало перед ней. Вокруг было еще много путей, которые вели только боги знают куда.

Кто-то изнутри пришел, чтобы встретить их. Поприветствовав их, он сказал:

— Шестнадцать кузнецов и их ученики уже доставлены в кузницу и ждут. Генерал пойдет туда, чтобы встретиться с ними, или мы должны привести их сюда?

— Мы пойдем в кузницу, — Сюань Тянь Мин выбрал первый вариант.

Мужчина кивнул и повел их в нужном направлении.

Фэн Юй Хэн так и не оправилась от первоначального шока. Сюань Тянь Мин же начал объяснять ей происхождение пещеры Сюй Тянь:

— Ее начал создавать император-основатель Да Шунь. Используя тридцать процентов рабочей силы Да Шунь, эту гору модернизировали до такой степени. После этого следующие правители больше интересовались строительством на этой горе, чем возведением своих собственных мавзолеев. Только с поколением моего прадеда эта пещера Сюй Тянь стала считаться действительно пригодной для использования.

Фэн Юй Хэн могла представить упорство древних людей, когда дело дошло до таких огромных конструкций, но не могла понять. Почему именно они выдолбили гору?

Сюань Тянь Мин знал, что ее интересует, и сказал:

— На самом деле, когда Да Шунь была основана, это место создали, чтобы избежать катастроф. В то время территории Да Шунь не были столь обширными, как сейчас. Сражения затягивались, приходилось решать слишком много проблем; в то время четыре окружающие страны смотрели на нас, как тигры на свою добычу. Если была бы допущена хоть малейшая оплошность, страну бы уничтожили. Вот почему правитель должен был выбрать трудно атакуемое место, чтобы защитить свою жизнь. В то время и подняли вопрос о раскопках пещеры Сюй Тянь. Первые несколько правителей Да Шунь жили недолго, так что вопрос престолонаследия не был чем-то стабильным. Именно поэтому над пещерой Сюй Тянь продолжали работать. Страна стабилизировалась только после восшествия на престол четвертого правителя, но работа на этом месте стала привычкой и убеждением.

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

1. «Юй Гун передвигает горы» — это рассказ, не имеющий под собой реальной истории. Он содержится в книге «Ле Цзы», автором которой является философ Ле Юйкоу, живший в IV–V вв. до н. э.

Ходили предания о том, что некогда две горы Тайханшань и Ванушань, покрывавшие территорию в 700 ли и имевшие высоту в 7-8 тысяч чжанов, находились на юге провинции Цзи, к северу от северного берега реки Хуанхэ.

У подножья этих северных гор жил один старик по имени Юй Гун (дословный перевод — «глупый старик»). У него было большая семья, хозяйство. И лишь одно омрачало его жизнь: перед входом в дом находились две огромные горы, препятствовавшие входу-выходу. И однажды Юй Гун собрал все свое семейство и объявил, что с завтрашнего дня они начнут передвигать горы. Все очень обрадовались, и лишь жена Юй Гуна не поверила мужу и недоверчиво произнесла: «Ты стар. Как же мы будем передвигать горы? И куда будем скидывать камни?» На это Юй Гун отвечал: «Нас много, и все мы сможем сравнять горы. А камни можно скидывать в море». И все поддержали его.

На следующий день принялись за работу. Соседи, увидевшие это, тоже пришли помогать. Даже дети не отлынивали от дела. Все с энтузиазмом, невзирая на холод и зной, дожди, снег и ветер, изо дня в день тяжко трудились. И однажды там появился старик по имени Чжисоу (дословный перевод — «мудрый старик»). Он с удивлением посмотрел на работы, потом обратился к Юй Гуну: «Ты, глупый старик, как же ты мог взяться за такую работу? Тебе уже скоро девяносто лет, ты едва передвигаешься, как можешь двигать горы?» Юй Гун усмехнулся в ответ: «Ты, конечно, мудрый старик, но твой ум не сравнится даже с ребенком. Я скоро умру, но у меня есть дети. Умрут они, но есть внуки. У моих внуков тоже будут внуки. Чем дальше, тем больше нас будет, а камней, слагающих горы, будет становиться все меньше и меньше». Чжисоу ничего на это не смог сказать и ушел.

Об этом деле узнал горный бог, который повелевал змеями, и испугался, что Юй Гун без остановки продолжит копать, он доложил об этом верховному божеству. Приверженность Юй Гуна потрясла верховное божество, и он приказал своим двум сыновьям-титанам на своих спинах перетащить эти две горы, одну гору поставить на северо-востоке, другую поставить на юге провинции Юн.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 373.2. Пещера Сюй Тянь**

— Пещера Сюй Тянь превратилась в символ, — поняла Фэн Юй Хэн. — Пока с этим местом все хорошо, правитель может чувствовать себя непринужденно. Она также представляет собой лицо страны. Теперь Да Шунь — самая большая и сильная страна, на границах которой стоят крупные армии. Даже если на самом деле произойдет битва, правитель, естественно, не подумает посетить пещеру Сюй Тянь. Вот так это место стало твоим, верно?

— Она стала нашей, — исправил ее Сюань Тянь Мин. — Я решил заняться здесь производством стали. Боюсь, что в ближайшие дни именно тут ты будешь проводить большую часть своего времени.

— Неплохо, мне нравится это место, — засмеялась Фэн Юй Хэн.

За разговором они пришли к тому месту, которое солдат назвал «кузницей». Это было индивидуально обустроенное пространство, соединенное с главной пещерой узкой дорогой. Следуя по этой маленькой тропинке, они оказались в пещере меньшего размера.

Это пещера была меньше, но только по сравнению с огромной пещерой снаружи. По правде говоря, она была совсем не маленькой. По расчетам Фэн Юй Хэн общая площадь этого места составляла не менее двух сотен квадратных метров. В стенах было множество отверстий, и кто-то уже установил печь для производства железа.

Цянь Ли хлопнул в ладоши людям в кузнице, а затем громко сказал:

— Подойдите все сюда. Поприветствуйте нашего генерала и окружную принцессу!

Все знали, что генерал северо-западной армии — девятый принц, самый любимый сын нынешнего императора. Все также знали, что окружная принцесса Цзи Ан была будущей принцессой девятого принца. Очевидно, она была даже лучшим доктором, чем ее дед по материнской линии — божественный доктор Яо Сянь. Еще больше людей знали, что окружная принцесса Цзи Ан была единственным человеком в Да Шунь, способным производить сталь.

Так что все шестнадцать кузнецов вместе с учениками вышли вперед, услышав, что они прибыли. И встали на колени, чтобы поприветствовать их, говоря в унисон:

— Долгой жизни его высочеству и окружной принцессе!

Это был первый раз, когда Фэн Юй Хэн услышала, как люди добавляют ее в список людей, которым желают долгой жизни. Она к такому совершено не привыкла. Сюань Тянь Мин, естественно, был более привычен к этой сцене. Подняв руку, он сказал:

— Вы можете подняться!

Все с трепетом встали. Фэн Юй Хэн окинула взглядом этих кузнецов. Большинство из них оказались людьми преклонного возраста, самому младшему было, по крайней мере, сорок пять лет. Что касается их учеников, они все были очень молоды и выглядели подростками.

Затем она осмотрела свое окружение. Рядом с печью лежали инструменты. Там были большие меха, груды древесного угля и кричного железа (1). В конце концов, они ведь кузнецы. Все готовилось для производства железа, но инструменты, которые они привезли, были тщательно отобраны ими, профессионалами своего дела.

Она заговорила первой, спросив их:

— Вы знаете, почему вас сюда привели?

— Мы знаем, — кивнули кузнецы. — Мы пришли производить то, что называется «сталью».

Один из более смелых мастеров спросил:

— Я слышал, что-то, что называется «сталью», чрезвычайно твердо и может резать железо, как грязь. Это правда?

Он спросил, но выжидательные выражения были на лицах у всех, они ждали, когда Фэн Юй Хэн ответит.

Однако она сознательно не ответила сразу. Вместо этого она воспользовалась этой возможностью, чтобы посмотреть им в глаза. Оглядев их, она удовлетворенно кивнула. Они действительно были лучшими кузнецами. Хотя она не видела их работы, этот чистый энтузиазм по поводу чего-то нового не был подделкой. Только тот, кто обладает достаточной степенью любви к своей профессии, может выразить такое отношение, когда ему скажут, что можно добиться улучшения. Эти кузнецы были именно такими людьми.

Она немного успокоилась. Когда дело касалось производства стали, она боялась людей с мастерством, но без энтузиазма. В эту эпоху никто никогда не испытывал настоящую сталь. Было вполне вероятно, что первые десять, двадцать или даже сто попыток будут неудачными. Без убежденности и настойчивости невозможно развить необходимый характер, способный справиться с такого рода страданиями. Она хотела именно таких людей. Даже если бы им немного не хватало таланта, она смогла бы постепенно научить их. Все было возможно, пока имелся энтузиазм.

Она ответила им всем:

— Сказать, что она может резать железо, как грязь, — преувеличение, но между сталью и железом действительно много различий. Сталь — это металл, который тяжелее железа. С теоретической точки зрения сталь считается сплавом, а железо — отдельным элементом. Основное различие между ними заключается в содержании углерода. Проще говоря, сталь — это просто металл, в котором содержится определенное количество углерода с железом в качестве основы. Мои слова могут быть вам не совсем понятны, но это так, — договорив, она передала стальной кинжал Бай Цзэ. — Бай Цзэ, позволь всем опробовать его. Пусть поймут разницу между сталью и железом.

Бай Цзэ радостно забрал кинжал и вышел вперед; однако услышал, как один из пожилых кузнецов внезапно выкрикнул:

— Подождите минутку!

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

1. Кричное железо (древесноугольный чугун).

До начала индустриальной эпохи кузнецы ковали железо, созданное и очищенное на горящих углях. Железо, объединяясь с элементами огня, в результате давало новый материал, которому не было равных в производстве декоративных кованых изделий. Большинство кованых изделий 18 века были сделаны из этого металла. В наше время также можно найти этому массу примеров таких, как кованые экраны в Хэмптон Корт, бывшей резиденции английских королей и ворота работы братьев Дэвис в поместье Чирк Касл.

Древесноугольный чугун способен сопротивляться действию коррозии на протяжении сотен лет, что доказывает тот факт, как много сохранилось кованых исторических изделий из него. За ними все это время ни кто не ухаживал, а некоторые элементы дизайна зачастую бывает очень сложно или даже практически невозможно покрасить. Особенно это относится к металлическим элементам, состоящим из листьев или рельефных листьев, когда они расположены очень близко друг к другу. Для их замены необходимо использовать материал не подверженный коррозии.

После отжига листы древесноугольного чугуна становятся мягкими и податливыми, поэтому даже при работе с холодным материалом можно получить четкие контуры деталей без образования трещин. Он мягче, поэтому с ним приятней работать, чем с мягкой сталью, к тому же он отлично подходит для штамповки. Листы древесноугольного чугуна имеют гладкую поверхность и не покрываются окалиной. Их можно шлифовать и полировать, поэтому они прекрасно подходят для производства доспехов и оружия.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 374. Сюань Тянь Мин, просто смотри**

Бай Цзе в замешательстве посмотрел на старого кузнеца:

— Что это значит, старый господин?

Старик вышел вперед и встал на колени перед Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мином, сказав:

— Этот старик всю жизнь работал над железом. Все говорили, что я лучший кузнец в Сяо Чжоу. Однако в железе есть только железо. Мое величайшее желание в этой жизни — сделать оружие крепче железа. Железная сущность Цзун Суй не была чем-то, что мы могли достать, но у Да Шунь теперь есть нечто, называемое сталью. Даже если этот старый должен отбросить свою жизнь, я хочу последовать за генералом и окружной принцессой, чтобы помочь моей Да Шунь. Но… — он замолк и повернулся, чтобы посмотреть на своего молодого ученика, в его глазах появилось нежелание.

— Что же заботит старого господина? — спросила Фэн Юй Хэн, поняв, что происходит, а потом повернулась к Цянь Ли: — Когда ты пошел искать кузнецов, что ты сказал?

— Мы только что сказали, что они будут производить сталь для Да Шунь, — немного смущенно ответил Цянь Ли, а потом добавил, подумав еще немного: — Ох, мы говорили, что они будут отсутствовать в течение длительного периода времени. Мы сказали им уладить домашние дела, потому что они не смогут вернуться, по меньшей мере, в течение полутора лет. В худшем случае они вернутся через три-пять лет. Генерал заставил нас дать семьям кузнецов достаточно денег, чтобы они смогли прожить полгода. Если они не смогут вернуться спустя это время, мы просто дадим больше.

Фэн Юй Хэн кивнула, затем посмотрела на старика:

— Старый господин, производство стали будет похоже на то, когда человечество впервые обнаружило железо. Это процесс проб и ошибок. Хотя у меня есть метод, все будет совсем по-другому, когда вы лично займетесь производством. Вот почему слова заместителя генерала правильны. Это очень сложная и горькая работа. Вполне возможно, что вы в течение многих дней не сможете увидеть солнце. Если вы сожалеете об этом, еще не слишком поздно. Конечно, если вы решите остаться и участвовать в написании истории, мы позаботимся о том, чтобы ваши семьи смогли жить безбедно. Кроме того, о вашем вкладе в развитие человечества будут помнить вечно.

Слова Фэн Юй Хэн заставили всех снова взволноваться. Во-первых, они получили обещание, что их семьи смогут жить безбедно. Во-вторых, «написание истории» подогрело их энтузиазм. Они дадут Да Шунь и даже всему миру совершенно новое начало. Это было бы славным делом для их последующих поколений!

Старик, который все еще стоял на коленях, поклонился Сюань Тянь Мину и Фэн Юй Хэн. Несмотря на то, что он тоже был тронут, он все же не без беспокойства сказал:

— Этот старый понимает, что, как только мы решили участвовать в этом вопросе, чтобы защитить страну, после завершения работ нас обязательно нужно заставить замолчать. Точно так же, как мастера, которые работали над императорским мавзолеем, мы не сможем избежать смерти. Этот старый не боится. Работа со сталью хоть раз в этой жизни стоит того; однако мой внук еще молод. Если нас действительно заставят замолчать навечно, я надеюсь вернуть его обратно. Пока он еще ничего не знает, пусть вернется и спокойно проживет свою жизнь.

Как только он сказал это, другие кузнецы поддержали его:

— Это верно! Мы не боимся смерти. Мы хотим производить сталь, но пусть эти дети возвращаются!

Был даже кто-то, кто вскричал:

— Старые товарищи! Давайте относиться друг к другу, как к ученикам. Мы должны преуспеть в производстве стали для Да Шунь! Как это звучит?

Все в унисон прокричали в ответ:

— Хорошо!

Некоторое время Фэн Юй Хэн тоже чувствовала себя разгоряченной; однако всерьез задумалась о том, что они сказали. Она повернулась, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Мина, и тихо заговорила:

— Я тоже слышала об этом правиле, но…

Сюань Тянь Мин знал, что она хотела сказать, и громко ответил всем:

— Со времен четвертого правителя Да Шунь императорский мавзолей строился открыто. Ни один из ремесленников и рабочих, вовлеченных в реконструкцию, не был убит. Хотя производство стали на этот раз связано с национальной обороной, этот принц никогда не собирался убивать вас, чтобы заставить замолчать.

Как только эти слова были сказаны, Фэн Юй Хэн поняла ситуацию и не смогла сдержать вздох облегчения. Производство стали было невероятно важной вещью, но она не могла использовать жизни этих людей, как цену.

Девушка обернулась и подняла голос, говоря кузнецам:

— Я — доктор, Должно быть, многие об этом слышали. Причина, по которой его величество присвоил мне титул окружной принцессы Цзи Ан, заключается в моих медицинских навыках. Именно потому, что у меня сердце врача, я должна сделать все возможное, чтобы найти способы сохранить людские жизни. Как я могу заставить вас умереть ради производства стали? Защита секрета, безусловно, важна, но мы будем думать о том, как решить этот вопрос, под другим углом. Мы определенно не сделаем ничего, чтобы причинить вам вред. Вот почему, если вы пожелаете отправить своих внуков обратно, мы организуем это. Если вы захотите, чтобы они остались, не беспокойтесь и попросите их остаться. Производство стали для Да Шунь и работа на девятого принца не приведут к гибели.

— Это правда? — практически никто из мастеров не осмелился поверить своим ушам, все они переспросили ее: — Правдивы ли слова окружной принцессы?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Это правда.

Сюань Тянь Мин тоже поддержал ее:

— Настоящий мужчина всегда держит свое слово.

— Это здорово! — все сразу же взбодрились. Молодые ученики даже начали подпрыгивать, а кто-то громко сказал: — А ведь верно! Прошло много времени с тех пор, как рабочие, трудившиеся над императорским мавзолеем, были убиты в последний раз, поэтому мы тоже не умрем! — после этих слов они снова преклонили колени и поклонились Сюань Тянь Мину и Фэн Юй Хэн.

Сюань Тянь Мин спросил Фэн Юй Хэн:

— Они уже здесь. Тебе нужно еще что-нибудь им объяснить? Или проверить их способности?

Она покачала головой:

— Нет необходимости. Они состарились, будучи кузнецами, как им может не хватать способностей? Я доверяю способностям заместителя генерала Цяня по поиску умелых людей, но… их недостаточно.

— Этого множества людей недостаточно? — Цянь Ли был шокирован, а потом сказал с беспокойством: — Если еще кто-нибудь придет, сохранить секрет станет еще сложнее.

— Этот секрет можно сохранить только при большем количестве людей, — ответила Фэн Юй Хэн. — Иди, найди еще. Нам нужно, как минимум, в два-три раза больше.

Цянь Ли щелкнул языком. Он не мог понять, почему легче хранить тайну при большем количестве людей, но знал, что, если Фэн Юй Хэн сказала что-то сделать, ему, естественно, нужно просто подчиниться. Больше не возражая, он кивнул в знак согласия.

Фэн Юй Хэн же обратилась к кузнецам:

— Я только что прибыла в военный лагерь, и мне понадобится несколько дней, чтобы приспособиться. Этот парень покажет вам кинжал из стали. Каждый сможет тщательно подумать об этом. Когда будут решены вопросы армии, я приду помочь изготовить сталь.

Счастливые кузнецы окружили Бай Цзе. Что касается Фэн Юй Хэн, она толкнула кресло Сюань Тянь Мина и вышла из кузницы. Прогуливаясь, она сказала Цянь Ли:

— Не собирай вместе всю следующую группу людей, которую приведешь. Раздели их на группы по пять человек. Устрой так, чтобы у каждой была своя кузница. Убедись, что группы не узнают друг друга. Убедись, что они никогда не встретятся.

Цянь Ли был немного взволнован, казалось, он обдумывал что-то:

— Окружная принцесса имеет в виду, что…

— Раздели их и сформируй сборочную линию. С одной стороны, это облегчит их контроль. Кроме того, они не будут знать, как именно работают другие части. Поскольку в будущем все равно произойдут утечки, я осмелюсь гарантировать, что никто в мире не будет знать, как правильно использовать эти кусочки информации.

— Принцесса округа действительно удивительна. Этот скромный генерал пойдет и сделает это, — радостно кивнул Цянь Ли.

— Иди! — она отослала Цянь Ли, затем сказала Ван Чуань и Хуан Цюань: — Вы двое, присмотрите за матерью. Его высочество и я прогуляемся по пещере Сюй Тянь.

Служанки кивнули и ушли, ни о чем не беспокоясь. Для Фэн Юй Хэн не было ничего безопаснее, чем находиться рядом с Сюань Тянь Мином. Более того, они в военном лагере. Им совершенно не нужно было волноваться.

Увидев, что он отослала своих людей, Сюань Тянь Мин улыбнулся и поддразнил ее:

— Ты готовишься сблизиться с мужем?

— Да ты оптимист, — Фэн Юй Хэн закатила глаза, однако, не смогла удержаться от улыбки: — Эта пещера Сюй Тянь слишком впечатляющая. Я просто хотела немного побродить и сделать свое лицо более известным. Так все будут знать меня и не станут создавать мне трудности при передвижении.

Сюань Тянь Мин не понял:

— Сделать свое лицо более известным?

— Да, — она начала свое объяснение: — просто стать более узнаваемой. Убедиться, что солдаты, которые стоят здесь на страже, все будут знать меня, чтобы я могла войти, даже если тебя не будет. Кроме того, мне нужно убедиться, что ко мне относятся так же, как и к тебе, — говоря об этом, она немного сомневалась. Остановившись, она обернулась к инвалидной коляске и спросила его: — Могу ли я получить такое же отношение, как и ты? Как насчет того, чтобы сказать мне сначала, есть ли в этом месте какие-либо запрещенные зоны? Куда я могу пойти? Это избавит меня от необходимости потерять лицо, когда меня отвергнут.

Они случайно остановились перед постом охраны, и слова Фэн Юй Хэн услышал дежуривший охранник. Этот человек не выдержал и начал смеяться.

Сюань Тянь Мин смеялся над ней:

— Смотри, даже охранник не может продолжать слушать. Этот военный лагерь мой. Ты — моя жена. Как может существовать такое место, куда ты не можешь пойти?

— Ну, а вдруг! — Фэн Юй Хэн вскинула брови, посмотрев на охранника: — Тебе нельзя смеяться, — сказав это, она снова повернулась, чтобы спросить Сюань Тянь Мина: — Неужели в военном лагере нет места, куда бы я не смогла пойти?

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Для тебя здесь не существует запретной зоны и того, что ты не можешь сделать. Ты не только моя будущая принцесса, но и командующий армией Божественного намерения, и ты единственная, кто способен производить сталь для Да Шунь. Здесь любая сила, которой владею я, есть и у тебя. Все солдаты, которые уважают и восхищаются мной, тоже так относятся к тебе. Хэн Хэн, даже если наступит день, когда ты тайком утащишь эти тридцать тысяч солдат, чтобы сражаться с миром, я не скажу «нет», и они тоже не будут возражать.

— Но… ты не беспокоишься, что я восстану? Ты действительно не волнуешься, что я когда-нибудь возьму и уведу их? — Фэн Юй Хэн немного боялась поверить в то, что у нее так много власти. Озадаченная, она спросила Сюань Тянь Мина: — Так думаешь только ты или все солдаты?

Сюань Тянь Мин не ответил напрямую. Вместо этого он перевел взгляд на солдата, который только что рассмеялся, и приказал:

— Скажи, что ты думаешь!

Тот сразу же ответил:

— Этот слуга верен генералу и окружной принцессе. Окружная принцесса в сознании этого слуги такая же, как и генерал!

Фэн Юй Хэн была немного тронута и горда. Прикрывая свой маленький рот, она не знала, что сказать.

Сюань Тянь Мин продолжил:

— Что касается того, будешь ли ты бунтовать, Хэн Хэн, даже если ты это сделаешь, у тебя будут свои причины. Я повторю снова, если у тебя действительно есть плохие намерения, только я, Сюань Тянь Мин, могу быть обвинен в том, что плохо судил о твоем характере. Я не смогу винить тебя.

Улыбка на ее лице исчезла и сменилась торжественным выражением, когда она сказала ему:

— Я никогда не буду делать что-то без причины. Пожалуйста, не беспокойся. Я, Фэн Юй Хэн, определенно стану достойной доверия солдат. Я также буду достойна тебя, Да Шунь и всего мира. Сюань Тянь Мин, просто смотри, рано или поздно наступит день, когда наши солдаты будут держать в руках стальное оружие. Из ста битв не будет ни одного поражения! Просто подожди и увидишь, рано или поздно придет день, когда все, кто пытался навредить нам, получат возмездие, которого они заслуживают!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 375. Она знает, что я не ее дочь**

Пещера Сюй Тянь была очень большой. Фэн Юй Хэн толкала Сюань Тянь Мина уже в течение, по крайней мере, двух часов, но они не обошли и трети.

Вдоль стен горы располагались пандусы, и все они вели в другие пещеры. Она действительно не могла продолжать идти и просто села на лестницу.

Сюань Тянь Мин смеялся над ней:

— Интересно, кто же пообещал прогуляться по всей пещере Сюй Тянь? Прошло совсем немного времени, но ты уже не можешь продолжать.

— Кто бы мог подумать, что это место будет таким большим! — она откровенно признала свою тревогу и утерла пот: — Это холодный зимний день, и темная, и холодная гора, но я потею. Если бы это место смогло бы сохраниться до более поздних поколений, оно могло бы стать объектом Всемирного наследия.

— Что? — он не понял ее слова. Он никогда не мог понять, что говорила эта девушка.

— Просто хочу сказать, что это место очень впечатляющее и может привлечь внимание всего мир, — быстро объяснила Фэн Юй Хэн. Не имея намерения задерживаться на этой теме, она протянула руку и потянула краешек одежды Сюань Тянь Мина: — Есть вопрос, связанный с производством стали, о котором я хотела бы услышать твои мысли.

— Говори, — он посерьезнел.

— Это также связано с вопросами защиты секрета. Хотя мы можем организовать сборочную линию, за каждой деталью которой я смогу следить лично, я не профессиональный мастер. Существует много вещей, которые я не понимаю. Вот почему рядом со мной должен находиться мастер. То есть метод производства стали еще должен быть передан ремесленнику. Только так мы добьемся успеха. Но где нам найти такого человека?

Сюань Тянь Мин тоже думался о том, что она сказала:

— Мало того, что этот человек должен быть опытным, он также должен быть абсолютно лояльным к Да Шунь … Как ты думаешь, я мог бы это сделать?

— Ты? — Фэн Юй Хэн была удивлена: — Ты умеешь ковать?

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Когда я был маленьким, я некоторое время был одержим этим. Меня целый год учил императорский кузнец. Через год я умел выплавлять железо и ковать оружие. После того, как я закончил свой первый меч, кузнец, который учил меня, пошел к моему отцу-императору и подал в отставку. Его оправданием было то, что этот принц разбирается в кузнечном деле даже лучше, чем он, поэтому у него действительно не было мужества, чтобы продолжать работать в кузнях дворца.

— То, что он сказал, было правильным, — признала Фэн Юй Хэн. — Если мастер способен на все, какой смысл иметь слуг? Не мог бы ты оставить ему пространство для маневра? Но… Если ты знаешь кузнечное дело, это здорово! Сюань Тянь Мин, раз ты будешь рядом, мне не нужно будет ни о чем беспокоиться!

Сюань Тянь Мин кивнул и очень радостный ждал, пока эта девушка еще немного похвалит его. Мысленно он уже подготовил слова, которые скажет потом: «Хэн Хэн, не волнуйся. Муж рядом, бояться нечего».

Но его жена не продолжила. Она не только не продолжила, она даже не смотрела на него. Вместо этого ее голова была опущена — она держала странную ручку, к которой привыкла, и странную книгу, в которой писала.

У Сюань Тянь Мина дернулись уголки губ:

— Откуда ты это взяла?

Она вела себя так, как будто это было совершенно естественно, отвечая:

— Из моего рукава.

Уголки его губ дернулись еще сильнее. Рукав Фэн Юй Хэн! Хм-м-м! Рано или поздно, в тот день, когда они поженятся, он определенно разглядит его.

Фэн Юй Хэн продолжала писать. Через некоторое время она исписала целую страницу, а затем вытащила еще один листок бумаги из своего рукава. После она громко позвала:

— Бан Цзу!

Мелькнула темная тень, и перед ними появился Бан Цзу.

Она вырвала заполненную страницу, положила на нее два других листа бумаги и отдала ему:

— Иди, лично позаботься об этих вещах. Помни, все купленное должно быть высокого качества, — сказав это, она не забыла посоветовать: — Я не говорю, что чем дороже, тем лучше. Ты должен внимательно смотреть на качество.

Бан Цзу посмотрел на список на листах бумаги. Все записанное было инструментами, используемыми мастерами, и выглядело довольно профессионально. Немного подумав, он сказал ей:

— Лучше мне взять с собой кузнеца.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Хорошо. Иди в кузницу и выбери одного. В любом случае, возвращайся с этими вещами как можно быстрее. Все они должны быть в нашем распоряжении.

— Мастер, не волнуйтесь, — подумав еще немного, он добавил: — Я оставлю при вас еще двух скрытых охранников.

— Не нужно, не нужно, — Фэн Юй Хэн замахала руками. — В эти дни я никуда не собираюсь. Я останусь в военном лагере. Я все время буду с его высочеством. О чем беспокоиться, если здесь более десяти тысяч солдат?

Бан Цзу тоже думал, что это так, поэтому не стал больше ничего говорить и в мгновение ока исчез.

Фэн Юй Хэн сказала Сюань Тянь Мину:

— Я подумала, что когда Бан Цзу вернется с нужными вещами, мы должны попробовать сделать все с самого начала. Шаг за шагом, мы сделаем это лично. Мы рассмотрим твои навыки и увидим, насколько трудно будет производить сталь.

Сюань Тянь Мин тоже ждал этого. Ему не терпелось спросить ее, что именно необходимо для производства стали, чтобы приготовиться заранее. Но прежде чем он успел что-то сказать, к ним торопливо подбежал солдат. Не успев отдать честь, он спешно сказал:

— Генерал, окружная принцесса, быстрее! У госпожи Яо приступ!

Пара быстро вернулась. Когда они прибыли к палатке Яо Ши, то, еще не войдя, услышали, как та кричит:

— Я больше не могу! Пирожные! Дайте мне пирожных!

Девушка встала как вкопанная, у нее так болело сердце, что трудно было дышать.

Сюань Тянь Мин похлопал ее по руке:

— Быстро войди и посмотри. Не думай слишком много.

Она также знала, что сейчас не время задумываться над этим. Толкнув инвалидную коляску, она вошла в палатку.

В это время Ван Чуань и Хуан Цюань все еще держали Яо Ши. Люди, которые практиковали боевые искусства, были сильны, но даже так, они все же подустали от безумных движений Яо Ши. Другие служанки не могли даже приблизиться. Цинь Лань могла только волноваться, стоя в стороне и утирая слезы. Она ничего не могла сделать.

Увидев возвращение Фэн Юй Хэн, все с облегчением вздохнули, а Ван Чуань сказала:

— Молодая госпожа, быстро взгляните на госпожу. Мы, слуги, действительно ничего не сможем здесь поделать.

Она же в ответ только вздохнула. По правде говоря, она тоже ничего не могла сделать, но не могла этого сказать.

— Госпожа уже давно не спала и уже легко перекусила. Как насчет того, чтобы она продолжала спать? — спросила Хуан Цюань. Она знала, что обычно Фэн Юй Хэн делает укол Яо Ши. После инъекции Яо Ши засыпала и могла проспать не менее нескольких часов.

Фэн Юй Хэн ничего не сказала. Пройдя вперед, она вытащила из рукава иглу и футляр. Как обычно, она сделала инъекцию, а затем положила и то, и другое обратно.

Никто не задумывался над тем, как она могла сунуть такой большой футляр в рукав. Все ждали, что Яо Ши, как обычно, уснет. Но на этот раз по какой-то причине та все еще была настороже после укола. Она продолжала кричать и поднимать шум, но ее безумие утихло раньше.

Ван Чуань была озадачена и подумала, что болезнь Яо Ши стала еще более серьезной, так что она с беспокойством спросила:

— Разве нельзя заставить госпожу заснуть?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Дело не в том, что инъекция не сработала. Дело в том, что я не сделала маме укол, чтобы она заснула.

— А? — шокировано выдохнула Хуан Цюань. — Но что нам делать, если она не уснет? Разве мы можем позволить госпоже продолжать в том же духе? — она сказала это, пройдя вперед, чтобы утереть Яо Ши испарину, но в итоге та укусила ей руку.

Фэн Юй Хэн тихо вздохнула и покачала головой:

— Даже если это нехорошо, она должна оставаться в сознании. Нехорошо заставлять ее спать. Ее тело не сможет с этим справиться, — она стиснула зубы и приказала: — Заверните ее в одеяло, а затем привяжите к кровати!

Служанки не смогли среагировать и тупо уставились на Фэн Юй Хэн. Беспомощная, она могла только повторить приказ; однако Хуан Цюань возразила:

— Как мы можем это сделать!

— Это надо сделать, — на этот раз Фэн Юй Хэн была очень решительна. — Это самый прямой метод, чтобы преодолеть воздействие наркотика, изменяющего дух. Быстрее, действуйте. Эта последняя инъекция облегчит симптомы только на некоторое время. После того, как действие лекарства закончится, вы не сможете связать ее.

— Давай послушаем молодую госпожу, — первой высказалась Ван Чуань. — Хуан Цюань, иди, принеси одеяло.

Хуан Цюань принесла одеяло и насильно завернула Яо Ши. Затем она привязала ее кровати веревкой. В глазах Яо Ши мелькнул ужас, но они быстро помутнели. Она продолжала отчаянно бороться; но не могла освободиться от крепко обвязавшей ее тело веревки.

Фэн Юй Хэн подошла к кровати и села. И заговорила с ней о жизни на северо-западе и возвращении в усадьбу Фэн. Она рассказывала о слабых семейных узах семьи Фэн и о том, что Фэн Цзинь Юань действительно не был человеком. Она говорила о том, как император уже разрешил внукам семьи Яо участвовать в имперских экзаменах, и как Фэн Цзы Жуй стал лучшим в своем классе по всем предметам в школе. В конце она сказала:

— А-Хэн подумала вот о чем. Когда маме станет лучше, я отправлю вас в Сяо Чжоу, чтобы вы могли быть с Цзы Жуем. Так он сможет позаботиться о вас и сделать счастливой.

Услышав о Цзы Жуе, глаза Яо Ши заметно прояснились. Фэн Юй Хэн воспользовалась этой возможностью, чтобы спешно сказать:

— Мама, это лучший способ борьбы с наркотиком, изменяющим дух. Вы должны терпеть. После этого все изменится в лучшую сторону. Мама, ради Цзы Жуя, вы обязательно должны поправиться!

Реакция Яо Ши становилась все более и более интенсивной, она отчаянно пыталась говорить своим и без того хриплым голосом:

— Я правда смогу поехать в Сяо Чжоу, чтобы сопровождать Цзы Жуя?

Она кивнула в ответ:

— Правда, если мать сможет выдержать это время, А-Хэн гарантирует, что, как только вы поправитесь, я прикажу кому-нибудь купить жилье в Сяо Чжоу и отправлю вас туда.

Эта вера была как кардиотоническая инъекция для сердца Яо Ши. Несмотря на затуманенный разум, она все еще была в состоянии сказать «сопровождать Цзы Жуя». Переполненная этой мыслью — быть рядом с Цзы Жуем в Сяо Чжоу — она прекратила сопротивляться:

— Хорошо, ради Цзы Жуя, моего собственного ребенка, я определенно выдержу.

Фэн Юй Хэн увидела, что она терпела и сдерживала приступ. Все ее тело дрожало, а челюсти были плотно сжаты. На ее лбу даже проступили синие венки.

Она, не переставая, подбадривала Яо Ши:

— Да, вот так. Мама хорошо справляется. Нынешние трудности рано или поздно закончатся. Когда вы поправитесь, мы поедем в Сяо Чжоу!

Примерно через час этот раунд борьбы с симптомами был, наконец, окончен. Яо Ши больше не могла терпеть и уснула.

Фэн Юй Хэн облегченно вздохнула и посоветовала служанкам заботиться о ней. Она не осталась в палатке, взяла Сюань Тянь Мина и покинула ее вместе с ним. Только вдохнув прохладный горный воздух, она почувствовала, как ее сердце немного успокоилось.

Сюань Тянь Мин видел, что что-то не так:

— Кажется, твое сердце несчастно.

— Да, — она не скрывала этого — кивнула, признаваясь.

— Потому что госпожа думает о Цзы Жуе? — он был немного озадачен: — Это твой собственный младший брат. Почему ты ревнуешь?

Фэн Юй Хэн горько и беспомощно улыбнулась. Подойдя к небольшому мешку с песком перед ними, она села и сказала:

— Я не ревную. Я тоже думаю о Цзы Жуе. Если возможно, я надеюсь, что он сможет остаться с ней. Этот ребенок восхитителен. Помимо семьи Фэн, кто не любит его? Просто слова матери заставили меня внезапно вспомнить правду, — она подняла голову и, серьезно посмотрев на Сюань Тянь Мина, продолжила: — Так мама знала, что я не ее 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 376. Моя жена должна идти туда, куда ей угодно**

Сюань Тянь Мин сразу же нахмурил брови. Он просто поднял руку и остановил Фэн Юй Хэн:

— Не говори ничего больше.

Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами и, заупрямившись, сказала:

— Почему ты не позволяешь мне говорить? Тебя это сильно беспокоит? Поскольку вторая дочь семьи Фэн была обручена с тобой, я не верю, что ты меня не расследовал.

Она на одном дыхании выпалила все это; тем не менее, Сюань Тянь Мин сказал только:

— Ты гневаешься и не понимаешь, что говоришь.

— Я не гневаюсь! — Фэн Юй Хэн решила встать, раздраженная непонятно из-за чего. — Сюань Тянь Мин, что именно ты узнал?

Видя, что не может избежать этой темы, он мог только развести руками:

— Я обнаружил, что ты действительно вторая дочь семьи Фэн, Фэн Юй Хэн.

— Я тебе не верю! — она разозлилась и сердито нахмурилась: — Даже моя мать отгородилась от меня, признавая только Цзы Жуя своим собственным ребенком. Как могло случиться, что ты ничего не узнал?

Сюань Тянь Мин потерял дар речи:

— Тогда что ты надеялась, что я узнаю? Что ты подделка? Что ты выдаешь себя за нее? Тогда скажи мне, ты пользовались косметикой или только родилась, выглядя точно так же, как Фэн Юй Хэн?

— Я… — она запнулась. Это было тем, что она не могла продолжать обсуждать. С физиологической точки зрения, независимо от того, как он исследовал или проверял, она определенно была второй дочерью семьи Фэн, но… — Но разве ты не думал, что я сильно изменилась после возвращения в столицу?

Сюань Тянь Мин покачал головой:

— Нет. Мы не будем говорить о наших случайных встречах, когда были молоды. Ты та, с которой я встретился в тот раз в горах на северо-западе. Ты осмелилась вылезти из кучи трупов и бросать камешки в людей. Ты посмела спорить со мной и бросить меня на землю, потому что устала.

Очень хорошо, он должен был начать отслеживать изменения в ней еще до того, как она вылезла из этой кучи трупов, но в то время Сюань Тянь Мин не узнал ее. Естественно, он не знал, какой должна была быть предыдущая Фэн Юй Хэн.

С некоторым разочарованием она уселась на мешок с песком и, небрежно подняв ветку, начала рисовать на земле:

— Сюань Тянь Мин, ты и сам видел это только что. По правде говоря, мама любит Цзы Жуя. Она любит только Цзы Жуя. Конечно, она думает обо мне, но в глубине души признает своим ребенком только Цзы Жуя. Я сильно изменилась, и она не чувствует близости со мной.

Он развернул свое инвалидное кресло лицом к ней. Протянув руку, он схватил эту девочку за ее маленькую ручку, а Фэн Юй Хэн посмотрела на него и серьезно спросила:

— Если настанет день, когда ты узнаешь, что я не я, что ты будешь делать?

Этот вопрос был полон загадок; однако Сюань Тянь Мин просто задал свой вопрос:

— Ты сейчас и та, что лечила мои ноги в горах на северо-западе, один и тот же человек?

Она кивнула:

— Да, это я могу гарантировать. Это определенно я.

— Тогда все нормально, — он вдруг начал смеяться, затем махнул ей рукой, сказав: — Глупышка, между мной и семьей Фэн никогда не было никаких чувств. На самом деле, Фэн Цзинь Юань был моим противником. Для меня неважно, вторая дочь семьи Фэн ты или нет. Или, может быть, так даже лучше. Все, чего я хочу, — это девушка, которую я встретил в горах, которая спорила со мной, серьезно относясь к моим травмам. Мне все равно, какой была предыдущая Фэн Юй Хэн. Это не то, что я хочу. Я хочу только тебя.

Эта девушка, наконец, улыбнулась. Так, как будто она выиграла большой приз, и с улыбкой закружилась вокруг него, прыгая, как маленький белый кролик.

— Сюань Тянь Мин, твои глаза действительно великолепны! Ох-х, они действительно великолепны!

Бан Цзу ушел, чтобы купить необходимое, и будет отсутствовать, как минимум, пять дней. В эти дни Фэн Юй Хэн с головой погрузилась в тренировки армии Божественного намерения. Она снова обучала стрельбе из лука команду божественных стрелков днем и тактике — команду поддержки ночью. Она также каждый день успевала позаботиться о Яо Ши.

Яо Ши стала для нее откровением. Сначала она думала, что не сможет вынести симптомы абстиненции\*; однако не думала, что, простое упоминание Цзы Жуя заставит ее стискивать зубы и терпеть это ради своего сына. Ван Чуань волновалась, что женщина в конечном итоге прикусит свой собственный язык, поэтому каждый раз давала ей закусить деревянную палку. Даже если это была толстая палочка, за один день изжевывались три штуки. Было ясно, насколько это было сложно.

Эти дни у Фэн Юй Хэн выдались довольно суровыми. Она часто засыпала, сидя в лагере, после того, как заканчивала обучение команды поддержки. Солдаты тайком разжигали костер рядом с ней, чтобы согреть, и прикрывали толстым плащом. Сюань Тянь Мин оставался рядом с ней, чтобы составить компанию. Когда она впервые проснулась после этого на следующий день, то обнаружила, что он удерживал ее в своих объятиях, буквально окутывая ее теплом своего тела. Она даже могла слышать тихие смешки солдат.

Утром шестого дня Сюань Тянь Мин сказал ей, что Бан Цзу вернулся.

Они пошли вместе, чтобы посмотреть на купленное оборудование. Только тогда они обнаружили, что Бан Цзу, уходя, увел с собой того старика, который хотел защитить своего внука. Сейчас этот старик был полон энергии. Увидев их прибытие, он улыбнулся и громко сказал:

— Генерал, принцесса округа, скорее, взгляните. Все это было выбрано этим старым, и я могу гарантировать, что все они — инструменты и материалы высочайшего качества.

Фэн Юй Хэн подошла, чтобы осмотреть привезенное. Конечно же, все они оказались наивысшего качества, так что она искренне похвалила мастера:

— Конечно, у кузнеца, который работал с металлом всю жизнь, хорошие глаза, — договорив, она приказала Бан Цзу: — Позови людей, чтобы отправить эти вещи в пещеру Сюй Тянь, — затем девушка повернулась, чтобы спросить Сюань Тянь Мина: — Сколько времени заместителю генерала Цянь потребуется, чтобы вернуться с большим количеством людей?

— Десять дней, и я боюсь, что, может, и больше, — ответил тот.

Она немного подумала, потом откровенно сказала:

— Давай сначала попробуем сами? Ты не против?

— Прямо сейчас? — у Сюань Тянь Мина загорелись глаза.

— Этот день ничем не хуже другого, нет никакого смысла высчитывать для этого какой-то счастливый день, мне не нравится откладывать дела в долгий ящик, — кивнула она. — Надо ковать железо, пока горячо. Ты сможешь справиться с этим?

— Разве найдется то, чего я не могу сделать! — он приподнял бровь, а затем сказал Бай Цзе: — Иди и скажи солдатам в лагере, что этим негодникам следует продолжать делать все то, что они должны. Этот принц и окружная принцесса будут производить сталь. Если небо не упадет, никто не должен мешать нам, — он замолк на мгновение, задумался и повернулся, чтобы спросить Фэн Юй Хэн: — Есть ли какие-нибудь проблемы со стороны госпожи?

Та покачала головой:

— Нет. После первых пяти приступов, ее состояние с каждым днем будет становиться все лучше и лучше. Симптомы уменьшатся, а время между припадками увеличится. Я оставлю лекарство Ван Чуань и Хуан Цюань. Тебе также следует сказать врачам военного лагеря, чтобы они позаботились о ней.

— Хорошо, — согласился Сюань Тянь Мин, а затем приказал своему сопровождающему: — Ты слышал это? Делай, как сказала принцесса округа!

Сопровождающий сразу же сказал:

— Этот слуга немедленно пойдет, сообщит врачу, — во время разговора этой пары они немного заволновались. В конце концов, они собираются начать производство сталь. Кто из них не понимал, что это значит?

Фэн Юй Хэн вернулась в палатку и оставила лекарство для Яо Ши. Затем дала несколько советов Ван Чуань и Хуан Цюань о том, как справляться с неожиданными ситуациями.

После того, как все было улажено, она подтолкнула инвалидное кресло Сюань Тянь Мина и вошла в пещеру Сюй Тянь.

В ней было подготовлено много небольших пещер, как и просила Фэн Юй Хэн. Кузнецы не прибыли, так как их собрали в маленькой комнате. Солдаты уже отнесли купленные вещи в эту маленькую пещеру, и Сюань Тянь Мин приказал охраннику:

— Приведите в порядок мою зону отдыха, затем добавьте кровать и одеяла. Кроме того, не приходите и не мешайте нам, исключение — трехразовое питание.

— Этот слуга подчиняется, — торжественно сказал охранник, затем повернулся и вышел из пещеры, с лязгом за ним закрылась дверь. Единственными источниками света в комнате были факелы, закрепленные на четырех стенах.

Фэн Юй Хэн чувствовала, что недостаток освещенности не сильно подходит для длительных периодов работы. Более того, ей придется сначала объяснить Сюань Тянь Мину ряд вещей, связанных с теорией. Немного подумав, она просто решила вытащить из ее пространства полностью заряженный аварийный фонарь. У него было две лампочки, обе сорокаваттные, так что пещера сразу же оказалась полностью освещенной.

Сюань Тянь Мин был потрясен. Он никогда не видел такого чистого света, ему было боязно открывать глаза. Он неосознанно прикрыл рукавом глаза, и выкрикнул:

— Что это за штука?

— Это называется лампой, — терпеливо объяснила она. — Ее свет отличается от света свечи. Лампа горит с помощью специального ресурса. Этот ресурс называется электричеством. Я должна сказать тебе: то, что называется электричеством… не существует в этом мире.

Сюань Тянь Мин хотел спросить, что если этого не было в этом мире, то как ты это сделала? Но он не мог, потому что знал, что, как только он задаст этот вопрос, Фэн Юй Хэн должна будет объяснить слишком много вещей. Эти двое были вместе довольно долго, разве он не видел достаточно вещей, которых не существовало в этом мире? Сюань Тянь Мин утешил себя, что спокойно может пропустить еще одну. Было бы странно не увидеть больше. В будущем он постепенно привыкнет к этому. Его жена могла вытаскивать странные вещи в любое время. Этим стоило гордиться.

— Электричество, я запомнил, — кивнул Сюань Тянь Мин, стараясь не отставать от нее, а затем указал вверх: — Этот принц считает, что лучше повесить его повыше.

— Тебя можно научить, молодой человек! — Фэн Юй Хэн с улыбкой посмотрела на него. — Лампы именно так и используются. Но потолок этой пещеры очень высокий, поэтому я оставлю это тебе.

Сюань Тянь Мин не сказал ни слова. Взяв лампу из ее рук, он вылетел из инвалидного кресла и воспарил к потолку пещеры.

Фэн Юй Хэн не понимала, как он это сделал. В любом случае, в мгновение ока он вернулся к креслу, а аварийный фонарь висел на нужном месте. В пещере стало светло как днем. Она как будто вернулась в прежнюю жизнь.

Сюань Тянь Мин, однако, немного волновался:

— Свечи могут сгореть. Электричество тоже кончится?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Конечно, но не о чем беспокоиться. Электричество закончится, но у меня есть другое. Когда придет время, просто переключишь их. Фонарь без электричества может быть просто заряжен.

По правде говоря, Сюань Тянь Мин действительно хотел знать, что означает это ее «заряжен», но он стерпел. Его способность выносить нестандартные ситуации возросла на один уровень! Стерпев, он просто сказал:

— Давай начнем!

Фэн Юй Хэн, однако, еще раз улыбнулась и вытащила из рукава два листа бумаги:

— Не торопись. Хотя ты умеешь обращаться с железом, ты не знаешь сталь. Это материалы, которые я подготовила. Посмотри их сначала. Независимо от того, понимаешь ты или нет, просто прочти сначала. Я объясню тебе позже.

Сюань Тянь Мин кивнул и взял записи. И сразу же ошеломленно высказался:

— Дорогая жена, твои писательские привычки действительно плохие.

— А? — она не поняла, в чем дело, и спросила: — Что в них плохого?

Сюань Тянь Мин передал ей записи, чтобы она увидела:

— Не говоря уже о количестве неправильных символов, этот принц прожил так долго, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь писал горизонтально. Если бы я не был с тобой так долго и не знал твоих привычек, то я действительно не знаю, какой результат получился бы от чтения этих бумаг по вертикали.

— Ах, это… Слушай, ты можешь просто попытаться привыкнуть к этому? Я тоже хочу писать вертикально, но у меня криво получается. Это действительно неудобно.

— Все в порядке, — некто преувеличенно потряс страницы и продолжил: — если они горизонтальные, то горизонтальные. Дорогая жена, помни: в будущем пиши, как хочешь, и ходи, как хочешь. Моя, Сюань Тянь Мина, жена должна ходить, как ей заблагорассудится. Я хочу видеть, кто скажет нет!\*\*

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

\* Абстинентный синдром; абстинентное состояние; жарг. ломка (лат. abstinentia — воздержание) — группа симптомов различного сочетания и степени тяжести, возникающих при полном прекращении приёма психоактивного вещества либо снижении его дозы после неоднократного, обычно длительного и/или в высоких дозах, употребления. Существуют временные рамки, в течение которых абстинентный синдром может возникнуть и продолжаться, но они сильно зависят от типа принимавшегося больным психоактивного вещества и его дозы, непосредственно предшествовавшей воздержанию. Абстинентный синдром является составной частью синдрома зависимости

\*\* Оригинальный текст здесь значит «писать горизонтально и ходить горизонтально», но я перевела сам смысл, что Хэн Хэн может писать, как хочет и ходить, как хочет.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 377. Метод производства стали по фэн-шуй**

Фэн Юй Хэн очень интересовалась ходьбой, где ей будет угодно, но сейчас ей пришлось столкнуться с довольно неприятной проблемой: научить Сюань Тянь Мина читать упрощенные символы.

— Я постоянно так пишу, потому что мне лень. Я хочу при письме сделать чуть меньше штрихов. В любом случае, пока я понимаю смысл, все в порядке, — сказала она ему.

Сюань Тянь Мину не сильно верилось в это, так что он откровенно сказал:

— Ты можешь просто прямо сказать мне, что это персидский.

Она пожала плечами:

— Хотя я действительно хочу так сказать, но на самом деле это не персидский. Если ты настаиваешь на продолжении этого обсуждения, то рано или поздно это будет раскрыто.

Сюань Тянь Мин хотел сказать, что было довольно много вещей, которые она хотела раскрыть в будущем, но, в конце концов, он не захотел ее разоблачить. Под руководством Фэн Юй Хэн он начал привыкать к упрощенным символам, используемым в «Методе производства стали по фэн-шуй».

Так называемый «Метод производства стали по фэн-шуй» был просто рукописным руководством Фэн Юй Хэн по производству стали. Всего девятнадцать этапов, от создания шлака до заключительного этапа добавления кремния, все, вплоть до того, как сохранять контроль до конца производства стали. Каждый шаг был подробно объяснен и проинструктирован. Были также прописаны некоторые проблемы, которые не могли быть решены в нынешнюю эпоху. Она проделала некоторый анализ самостоятельно и нашла несколько альтернативных мер, записав их рядом с инструкциями. Но они требовали экспериментов. Было еще неизвестно, удастся ли это или нет. Это и была самая трудная часть в производстве стали.

Сюань Тянь Мин обладал очень хорошей способностью усваивать знания. Фэн Юй Хэн объяснила основы чтения упрощенных символов, а затем провела его через несколько строк. После этого он уже сам мог разобраться в тексте, но некоторые из более профессиональных терминов по-прежнему требовали объяснения Фэн Юй Хэн.

Через два часа он, наконец, отложил руководство и сказал Фэн Юй Хэн:

— Производство стали — задача не из легких. Прочитав это, я еще больше уверен в его сложности. Я не могу гарантировать, что мы обязательно добьемся успеха, но, по крайней мере, мы можем попробовать. Если одного раза будет недостаточно, мы попробуем второй. Если не получится со второго, то мы сможем попробовать хоть двадцать раз. Независимо от того, сколько времени это займет, я верю, что в конце мы добьемся успеха. Небеса не будут такими безжалостными по отношению к моей Да Шунь.

Она кивнула и, приступая к уборке кузницы, сказала:

— Это не связано с благосклонностью небес к Да Шунь. Хотя я лично не производила сталь, я видела, как это делал другой человек. Просто некоторые из необходимых инструментов еще не существуют, поэтому альтернативы — это то, что нам нужно проверить.

Сюань Тянь Мин посерьезнел и, сдвинув коляску, начал готовить все вместе с Фэн Юй Хэн.

Первым шагом в производстве стали было производство шлака. По сравнению с последующими шагами это довольно легкий процесс. В принципе можно было сказать, что все от создания шлака до его смешивания в печи было легко. Это просто требовало электропечи и воздуха. Кто знал, смогут ли большие меха справиться с этой работой? Особенно на следующем этапе плавления, окисления и удаления углерода, когда они действительно начнут свои эксперименты?

Пара не заботилась о том, как они выглядят со стороны, на самом деле Сюань Тянь Мин даже вылез из кресла-коляски и сел прямо на землю. Фэн Юй Хэн предоставила техническое руководство, а Сюань Тянь Мин был главным рабочим.

— Создание шлака — это момент, когда можно регулировать состав стали. При этом щелочность\* и вязкость шлака\*\* влияют на конечный продукт. Цель состоит в том, чтобы улучшить металл, который имеет желаемую температуру и состав, — она рассказала необходимые шаги, и он смог начать действовать. От количества материалов до того, как долго продукт должен находиться в печи, все было строго регламентировано. Он не смел отойти ни на шаг от инструкций. К сожалению, после получения шлака, Фэн Юй Хэн покачала головой: — Ничего хорошего, окисленный шлак недостаточно чист. При этом фосфору\*\*\* очень легко вернуться в металл, — сделав паузу и задумавшись, она вскоре продолжила: — Я чувствую, что все остальное в порядке. Это просто вопрос времени. Хотя мы рассчитали очень тщательно, этого было недостаточно.

Сюань Тянь Мин кивнул и просто сказал:

— Давай попробуем еще раз.

— Подожди минутку, — она схватила его за запястье, подумала еще… и просто сняла часы со стены в своем пространстве.

Сюань Тянь Мин наблюдал, как она вытащила некую большую вещь, которая совершенно не могла поместиться в ее рукав. У него волосы встали дыбом. К счастью, в конце прошлого года он видел, как эта девушка вытащила задницу из своего рукава, когда его солдат отравили. Хотя он все еще был в шоке, он не считал Фэн Юй Хэн монстром. Более того, Сюань Тянь Мин понимал, что что-то такое необычное будет рассматриваться как демоническое. Размышляя в этом направлении, эту маленькую жену считали бы божеством.

— Это называется часами, — Фэн Юй Хэн чувствовала себя виноватой и не посмела объяснить, откуда взялась эта вещь. Она предпочла избежать деталей и рассказала о тривиальном, объясняя, как использовать часы: — На часах три стрелки. Одна — это часовая стрелка, вторая — минутная, а третья — секундная. Принцип тот же, что и у солнечных часов, используемых в Да Шунь. Просто у солнечных часов двенадцать двухчасовых интервалов, а эти часы разделены на двадцать четыре часа. То есть один интервал на солнечных часах равен двум часам на этих.

Она терпеливо позаботилась о том, чтобы Сюань Тянь Мин понял, как использовать часы, и сказала:

— Процесс создания шлака занимает один час и сорок пять минут. На этот раз мы сделаем все точнее, используя часы. Давай попробуем еще раз.

— Хорошо, — он кивнул, указал на двенадцатичасовую позицию на часах и сказал: — когда минутная и секундная стрелки достигнут этой точки, мы начнем. На этот раз мы не можем упустить момент.

Они подготовили все необходимое еще раз и пристально смотрели на часы в течение оставшихся двух минут. Секунды бежали, и они наконец-то увидели, как нужная стрелка оказалась в нужной позиции. Тогда же Сюань Тянь Мин немедленно приступил к работе.

Фэн Юй Хэн нервно наблюдала за ним, снова давая инструкции.

Сюань Тянь Мин очень быстро все запомнил. Сделав это один раз лично, он смог полностью запомнить этот процесс. Его движения были умелыми, он, похоже, был ветераном. Даже Фэн Юй Хэн должна была похвалить этого человека за ум. Что бы он ни делал, он действовал очень умело.

Наконец, все процессы были завершены, оставалось только ждать. В прошлый раз они иногда говорили, но на этот, даже с часами, они нервничали еще больше. Они не сказали друг другу ни единого слова. Их глаза все время были устремлены на часы, они не смели отвести взгляд ни на мгновение.

Когда осталась всего одна минута, Фэн Юй Хэн тихо напомнила:

— Приготовься открыть печь. За две секунды до шлак нужно извлечь.

Сюань Тянь Мин кивнул, его рука лежала на ручке печи.

Наконец, последняя минута подошла к концу. Практически в тот момент, когда секундная стрелка достигла позиции в двенадцать часов, Сюань Тянь Мин открыл печь, и наружу вышла волна тепла. Когда лопата была извлечена из печи, он услышал крик Фэн Юй Хэн:

— Получилось!

Как только это слово сорвалось с ее уст, Сюань Тянь Мин тоже взволновался. Глядя на шлак на лопате, он с неуверенностью спросил Фэн Юй Хэн:

— Это правда получилось?

— Да! — Фэн Юй Хэн кивнула. — Мало того, что это был успех, ты произвел лучший шлак. Наши следующие шаги будут иметь прочную основу. Сюань Тянь Мин, ты действительно умел!

Она искренне похвалила его, и Сюань Тянь Мин вздохнул с облегчением. Это был только первый шаг. Если бы им пришлось слишком много раз повторять его, боевой дух упал бы слишком низко.

— Мы должны продолжать производить шлак, — сказала Фэн Юй Хэн. — Хотя мы только пытаемся изготовить кусок стали, промежуточные этапы закончатся бесчисленными неудачами. После каждой неудачи материалы превратятся в лом. Создание шлака — это первый шаг, и мы должны убедиться, что у нас есть достаточное количество материалов с этого первого шага, чтобы перейти к следующим.

— Хорошо, тогда давай создадим еще несколько партий. В любом случае, это не станет лишней практикой, — Сюань Тянь Мин кивнул, отодвинул удачный кусок в сторону и положил в печь больше материалов, начиная очередной раунд создания шлака.

На этот раз он был немного более практичным. Он также стал лучше читать время с часов. Фэн Юй Хэн больше не нужно было напоминать ему. Он был в состоянии справиться со всем процессом самостоятельно.

Однако Сюань Тянь Мин не думал, что когда вытащит кусок на этот раз, его жена покачает головой:

— Ничего хорошего, качество хуже, чем в прошлый раз. В начале, должно быть, возникла проблема с температурой. Мы немного поспешили. Тебе нужно быть немного спокойнее.

— Тогда повторим еще раз, — сказав это, он снова принялся за работу.

Четвертый раз — успех.

Пятый — успех.

Шестая попытка закончилась провалом.

Седьмой раз — снова успех.

Фэн Юй Хэн обдумывала ситуацию. В самом начале на каждую неудачу приходилось два успешных раза. Иногда было два сбоя подряд. После того, как Сюань Тянь Мин повторил процесс в шестнадцатый раз, его показатель успеха начал расти линейным образом, и он добился успеха десять раз подряд.

Фэн Юй Хэн сказала ему:

— Ты уже освоил суть создания шлака. Количество продукта, которое у нас сейчас есть, достаточно для свободного использования, за исключением непредвиденных проблем. Давай продолжим. Если нам не хватит, мы вернемся к первому шагу и создадим еще.

Сюань Тянь Мин кивнул и снова посмотрел на часы, говоря:

— Мы не можем продолжать. Ты должна отдохнуть, — он указал на циферблат и сказал: — Исходя из правил времени, которым ты меня научила, прямо сейчас время обеда. Кроме того, это обеденное время второго дня, как мы вошли в это место. Хэн Хэн, прошла ночь с тех пор, как ты в последний раз спала и ничего не ела.

— А? — она была немного удивлена. Находясь взаперти в этом месте и сосредоточившись на одном вопросе, она вообще не следила за течением времени. Однако она не думала, что уже прошли один день и одна ночь. Все было хорошо, если бы он не сказал про это, но после его слов ее живот заурчал от голода. Она не могла не пожаловаться: — Действительно, если мы не выйдем, никто не подумает прийти и отправить нам еду?

Сюань Тянь Мин беспомощно сказал ей:

— За это время они приходили шесть раз, и я даже чувствовал запах риса, но ты прогнала их.

— Я прогнала их? — Фэн Юй Хэн вообще не помнила, как делала это. — Как это возможно?

— А разве это не невозможно? — Сюань Тянь Мин указал на груду пустых бутылок от минеральной воды и сказал: — Если бы не эти вещи, я думаю, мы бы умерли от обезвоживания.

Фэн Юй Хэн растерялась!

Когда она принесла так много бутылок минеральной воды? Глядя на их количество, этого было недостаточно, чтобы заполнить полный ящик, но вполне — для целой половины. Проклятье, она взяла так много вещей из своего рукава, Сюань Тянь Мин определенно считал ее каким-то чудовищем.

Думая об этой чепухе, она повернулась, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Мина. Удивленная, она заметила, что он на самом деле…

— Что ты ешь? — Фэн Юй Хэн пришла в себя и бросилась к нему. Глядя на него глазами, полными ужаса, она отодрала от его рта свисавшую бумагу… И потеряла дар речи.

За прошедшие день и ночь, что именно она сделала?

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

\* Под щелочностью тут, скорее всего, имеется ввиду процесс щелочного обезжиривания поверхности металла. Под воздействием горячего щелочного раствора, содержащего эмульгаторы и вещества, понижающие межфазное натяжение на границе раствор-жир и раствор-металл, происходит разрыв жировой пленки, уменьшение ее толщины, образование отдельных капель масла и отрыв их от поверхности металла. При этом одновременно отделяются также мелкие механические загрязнения.

\*\* Вязкость — свойство шлака сопротивляться течению или внутреннему сдвигу, сильно влияет на скорость окисления примесей и переноса их в шлаке

\*\*\* Шлаковый режим плавки оказывает большое влияние на качество получаемой стали, а также на технико-экономические показатели процесса. Жидкий металл в процессе плавки и разливки непрерывно контактирует со шлаком и взаимодействует с ним.

Основная задача состоит в том, чтобы удалить из металла вредные примеси (обычно это сера и фосфор). Эта проблема решается путем перевода примесей в шлак и создания условий, препятствующих их обратному переходу из шлака в металл. Изменяя состав и количество шлака, можно добиться увеличения или уменьшения в металле различных примесей (например, марганца, фосфора и др.). Поэтому получение шлака необходимой консистенции, химического состава и количества является задачей первостепенной важности. Особенно большое значение все это приобретает для таких быстротечных процессов получения стали, каким является кислородно-конвертерный процесс.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 378. Не могу продолжать притворяться**

Не могу продолжать притворяться

— Дорогая жена, если ты не хочешь, чтобы муж умер от голода, было бы лучше вернуть мне это. Оно довольно неплохо насыщает.

Что это там такое насыщающее? Фэн Юй Хэн посмотрела на вещь в своей руке. Это был йогурт Yili\*. Да блин, что именно она сделала, производя шлак? Конечно же, ее старые привычки всплыли на поверхность. Как только она сосредотачивалась на чем-то особенном, то забывала о таких важных телесных потребностях, как еда и вода. Но это было только на сознательном уровне. Разум же продолжал посылать и получать информацию. В то же время мозг быстро заставлял тело реагировать на эти важные вещи. Часто она не замечала этого, потому что концентрировалась на чем-то. Например, производя шлак для стали, она пила, вытаскивая бутылку за бутылкой воды из своего пространства. Проголодавшись, она вынимала оттуда же еду, такую, как вот этот вот йогурт. В любом случае, все это было сделано неосознанно.

Фэн Юй Хэн продолжала думать. В ее пространстве также имелась лапша быстрого приготовления. К счастью, она не принесла лапшу быстрого приготовления.

— Это… — ей было немного трудно продолжать притворяться. По всей пещере стояли бутылки, даже виднелись несколько оберток от сэндвичей. Сюань Тянь Мин не идиот. Если она сейчас ничего не скажет, то не сможет дать никаких объяснений. Так что она беспомощно произнесла: — Если у тебя есть что-то, что ты хочешь спросить, то вперед. Вещи, в которых я могу признаться, я признаюсь. Если я действительно не смогу объяснить, не придирайся ко мне.

Сюань Тянь Мин горько улыбнулся и потянулся к ней. Фэн Юй Хэн была поражена. Немного подумав, она тоже протянула руку; однако в результате Сюань Тянь Мин сказал:

— Зачем ты мне даешь свою руку? Я хочу, чтобы ты позволила мне выпить больше этого сладко-кислого напитка. Муж очень голоден.

Просто прекрасно! Она признала свое поражение и послушно отдала оставшийся йогурт. Однако про себя подумала, что, когда у нее будет свободное время, ей нужно положить в свое пространство еще еды. Те же булочки на пару, пельмени, лапшу, выпечку и фрукты, как можно больше. В случае необходимости у нее будет больше выбора, когда дело дойдет до еды.

Сюань Тянь Мин очень серьезно закончил пить йогурт, прежде чем сказать Фэн Юй Хэн:

— Мне нечего спросить. Прошел всего день или два с тех пор, как я узнал о небесах в твоих рукавах. Уже в горах на северо-западе я начал чувствовать, что это странно. Тогда твои рукава уже были рваными, так как внутри них могло что-то находиться? Тем не менее, ты действительно вытащила странную бутылку. Естественно, я почувствовал, что это все довольно таинственно. До конца года ты помогала лечить отравленных солдат. Прямо перед нами ты начала доставать огромное количество вещей. Я не глуп и не слеп. Я видел все это.

Чем больше он говорил, тем сильнее Фэн Юй Хэн чувствовала себя неловко. Она не могла не подойти и не опуститься частично на колени рядом с Сюань Тянь Мином:

— Раз ты все это видел, почему не спросил меня об этом? Ты не думал, что это странно?

Сюань Тянь Мин, однако, ответил так, как будто это было само собой разумеющимся:

— Даже если бы ты была монстром, я бы хотел жениться на тебе. Более того, это просто совпадение, что ты получила такой небесный рукав. Или, может быть, я должен сказать, что это твое запястье.

Она вынуждена была восхититься наблюдательностью Сюань Тянь Мина. В то же время она чувствовала, что оправдание, которое он нашел для нее, было очень хорошим.

Так что девушка кивнула:

— Ты прав. Мне действительно довелось получить нечто, способное спрятать мир в моем запястье, но это большой секрет. Сюань Тянь Мин, в этом мире об этом знаем только ты и я. Третий человек никогда не должен узнать об этом. Даже если это седьмой брат, ты не должен говорить ему.

Сюань Тянь Мин неожиданно стал очень счастливым. Эта девушка сказала, что седьмой брат не должен узнать, а это значит, что, по ее мнению, седьмой брат не может сравниться с ним! Он всегда чувствовал, что Фэн Юй Хэн очень хорошо относилась к Сюань Тянь Хуа, и знал, что в ее сердце этот его страший брат на особом положении. Раньше он немного ревновал. Однако теперь, услышав это лично, он почувствовал себя очень довольным.

— Очень хорошо, я никому не скажу, — с радостью пообещал Сюань Тянь Мин, затем погладил эту девочку по голове: — Пойдем. Пойдем, поедим что-нибудь вкусное и хорошо выспимся. У нас впереди еще много трудностей. Если сейчас мы не будем есть и спать, то как наши тела справятся с этим?

Тело — основа жизни. Фэн Юй Хэн, естественно, понимала это, поэтому кивнула и послушно последовала за Сюань Тянь Мином из пещеры.

Видя, что они, наконец, вышли, солдаты снаружи вздохнули с облегчением. Бан Цзу быстро вышел вперед и сказал:

— Ваше высочество, мастер, еда приготовлена. Отправить ее в вашу спальню?

— Отправьте, — Сюань Тянь Мин кивнул, а Фэн Юй Хэн подтолкнула его к выходу из пещеры.

На этот раз они отдыхали, пока не проснулись в полдень на следующий день. В любом случае, Сюань Тянь Мин уже знал о пространстве, спрятанном в ее запястье, поэтому Фэн Юй Хэн перестала скрытничать и прямо приказала Бан Цзу:

— Иди, скажи поварам приготовить еще немного еды и разложить по коробкам. Лучше всего приготовить еду на три приема пищи. Его высочество и я возьмем ее в пещеру, чтобы поесть.

— Неужели она не остынет? — озадаченно спросил Бан Цзу, но, подумав о том, что в той пещере есть печь, он сказал: — Даже если ее можно будет разогреть, она потеряет свою свежесть. Это нехорошо, совершенно нехорошо. Вы продолжаете придумывать плохие идеи.

— Просто послушай ее и иди, приготовь нужное, — высказался, однако, Сюань Тянь Мин.

Бан Цзу уже привык шутить с Фэн Юй Хэн, но не осмелился сказать ни слова, когда говорил Сюань Тянь Мин, поэтому он быстро ответил, прежде чем уйти, чтобы передать приказ поварам приготовить еду:

— Этот слуга подчиняется.

Фэн Юй Хэн впала в депрессию:

— Он явно мой скрытый охранник, но почему он не слушается?

— Это потому, что ты его избаловала, — сказал ей правду Сюань Тянь Мин.

Вполне возможно, что она его испортила, но это было очень хорошо. Она не хотела, чтобы он изменился. Скрытый охранник не просто слуга. Ей хотелось, чтобы ее скрытый страж обладал способностью думать самостоятельно, а не вести себя как робот, только и зная, как выполнять приказы.

Менее чем через час они закончили обедать, и Фэн Юй Хэн положила коробки с едой в запястье прямо перед Сюань Тянь Мином. От этого зрелища у него широко открылись глаза, и отвисла челюсть.

Наконец, они снова вошли в пещеру для производства стали. На этот раз они решили, что продвинуться еще на три этапа, дойдя до стадии плавления, чтобы получить расплавленный шлак.

Когда каменная дверь пещеры закрылась, Сюань Тянь Мин снова взял в руки «Метод производства стали по фэн-шуй». Тщательно изучив следующие три шага и ознакомившись с ними, он спросил Фэн Юй Хэн:

— Что значит подавать энергию в плавильный бассейн?

— Этот метод производства стали — это то, что наше современное оборудование не позволит сделать прямо сейчас. У нас его нет, поэтому нам нужно как-то изменить этот шаг, — вздохнула Фэн Юй Хэн, затем указала на приписки немного дальше: — Посмотри на замечания, которые я записала. Этим источником энергии должно было быть электричество. Прямо сейчас я хочу изменить его с электричества на меха. Мы будем использовать меха для достижения этой цели. Я не знаю, сработает ли это, поэтому нам нужно будет попробовать несколько раз.

Сюань Тянь Мин указал на большие меха в пещере и сказал:

— Здесь есть вентиляционная шахта. Ветер, создаваемый этими мехами, не будет слабым, но я не знаю, будет ли этого достаточно. Я попробую, так что смотри внимательно.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн соединила воздуховод с печью, налила (вложила) шлак и кивнула Сюань Тянь Мину: — Хорошо, попробуй. Помни, ты должен медленно увеличивать силу. Не спеши.

Сюань Тянь Мин понимающе кивнул, развернул свое инвалидное кресло, подъехал к мехам и сказал, прежде чем начать двигаться:

— Начинаем приготовления.

Сначала его движения были медленными, но они постепенно начали набирать силу. Слушать стук мехов было довольно интересно, и создаваемый ими ветер оказался очень сильным, но беспокойство в сердце Фэн Юй Хэн, похоже, не исчезло.

Ветер действительно не мог сравниться с электричеством. Как можно сравнивать меха с высоковольтным электричеством? Она с разочарованием села на землю и помахала Сюань Тянь Мину:

— Ничего хорошего, остановись пока.

Он замер, но не выглядел уставшим, спрашивая:

— Ничего хорошего?

— Кажется, мне нужно переосмыслить все и изменить конструкцию печи, — Фэн Юй Хэн глубоко вздохнула, как только подумала об этом, но сразу поняла, что вырыла себе еще одну яму и закопалась в нее! Разве так уж легко сделать электропечь? Более того, даже если бы она могла создать ее, это был всего лишь небольшой эксперимент с участием ее и Сюань Тянь Мина. Она может вынести электрическую технику из своего пространства. Но что ей делать с массовым производством? У нее не было возможности производить столько электричества.

Фэн Юй Хэн сразу же отвергла свою идею.

— Это не сработает, — беспомощно сказала она: — Ее нельзя изменить. Мы должны придумать, как увеличить силу. Сейчас все плохо. Даже если ты вложишь все силы, что у тебя есть, в эти мехи, они не произведут достаточно энергии.

Сюань Тянь Мин немного подумал, а затем спросил ее:

— Хочешь сказать, что причина неудачи — меха? Если они смогут обеспечить еще больше энергии, все получится?

— В теории — да, — она не смела говорить слишком уж решительно. — По крайней мере, мы можем попробовать.

— С этим легко справиться, — сказал Сюань Тянь Мин. — Это место ограничено окружающей средой, поэтому сила ветра, который можно создать, тоже ограничена. Но если мы выйдем наружу, эта трудность будет немедленно решена. За пределами пещеры Сюй Тянь тоже есть печи. Но они не достаточно секретны, поэтому мы решили построить их внутри. Но вопрос о секретности может быть решен. В худшем случае мы просто увеличим защиту. В любом случае, это будет лучше, чем оставаться здесь.

У Фэн Юй Хэн зажглись глаза. Правильно, пещера Сюй Тянь ограничивала полет ее мысли, поскольку она думала только о том, как произвести сталь именно здесь. Она совершенно забыла, что может выйти наружу.

Она воодушевилась:

— Как я могла забыть об этом? Это прекрасно, мы используем эту возможность, чтобы разделить пространство. Вещи, которые могут быть завершены внутри, будут сделаны внутри. Для вещей, которые должны быть завершены снаружи, мы организуем процессы снаружи. Так нам почти не нужно уделять внимание секретности, потому что это всего лишь несколько шагов, а производство стали состоит из девятнадцати. Нет смысла изучать один или два шага.

Они достигли соглашения и быстро покинули пещеру. Сюань Тянь Мин немедленно приказал людям перенести необходимое к печи снаружи. Затем он велел начать создавать отдельные пространства и расчищать открытые.

Несколько солдат принесли еще большие меха. На этот раз Сюань Тянь Мин не был задействован в этой работе, поскольку солдаты выстроились в очередь, чтобы помочь.

Фэн Юй Хэн выбрала нескольких для работы. Эти меха были огромными и требовали соместной работы четырех человек для перемещения. Она дала несколько инструкций, и солдаты предприняли несколько попыток, прежде чем, наконец, смогли получить от семидесяти до восьмидесяти процентов максимальной эффективности.

Фэн Юй Хэн снова подключила воздуховод, затем притащила Сюань Тянь Мина, чтобы он сидел рядом с печью и внимательно наблюдал за происходящим. Время от времени она давала солдатам указания, сколько сил нужно прикладывать. Но даже так они все равно потерпели неудачу четыре раза подряд.

Фэн Юй Хэн не разочаровалась, сказав солдатам:

— Если производство стали было бы таким легким, то не смогло бы стать преимуществом Да Шунь. Прямо сейчас вы можете принять участие в первой попытке производства стали, это то, что запомнится вам на всю жизнь. Вы должны гордиться.

Услышав ее милостивые слова, солдаты приободрились и снова вернулись к работе.

Во время восьмой попытки, когда Фэн Юй Хэн наблюдала за печью, в ее глазах внезапно появился намек на радость.

Сюань Тянь Мин лично видел, как эта радость разгорается все ярче и ярче. Наконец, все услышали красивый и согревающий душу крик:

— Получилось!

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

\* Yili («Или») — китайская молочная компания. Продукция «Или» продается не только в Китае, но за границей, в таких странах, как Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Монголия и Россия

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 379. На мужчин действительно удобно полагаться!**

Ее «получилось» означало, что им, наконец, удалось заменить электричество ветровой энергией.

— Начнем плавление! — громко сказала Фэн Юй Хэн: — Энергия ветра возможна. Начнем плавление!

Солдаты, работающие на мехах, не понимали, что она имела в виду, но радость успеха уже подняла их боевой дух до предела. Даже если их руки устали и болели, они не чувствовали, что это тяжело, с уверенностью говоря:

— У нас много энергии. Мы продолжим работать с мехами для генерала и окружной принцессы. Мы это обеспечим столько ветра, сколько пожелает окружная принцесса!

— Хорошо! — Фэн Юй Хэн кивнула, затем сказала Сюань Тянь Мину: — Основной упор во время фазы плавления должен быть на мартеновской или электрической печах. Однако сейчас мы имеем дело с ветряной, но теория та же самая. Все, от заливки жидкого чугуна до расплавления шихты, считается частью фазы плавления. Целью фазы плавления является плавление шихты при высокой температуре при производстве коксового шлака для фазы плавления, — проговорив это, она лично пошла разливать жидкий чугун. В то же время она сказала: — Сказанное, может, и не слишком понятно, но это нормально. Я попробую первой. Ты должен понять, увидев это один раз.

На этот раз Фэн Юй Хэн лично позаботилась о работе, не относясь к ней, как к чему-то стандартному. Она сделала две попытки, и в третий раз, наконец, кивнула:

— Все в порядке. Плавление не сложно. Подойди и попробуй.

Сюань Тянь Мин взял работу на себя. В конце концов, у него был опыт в кузнечном деле, поэтому ему было проще, чем Фэн Юй Хэн. Ему удалось добиться успеха с первой попытки.

Они расплавили все предыдущие материалы. И вот так провели один день и одну ночь, занимаясь плавлением.

Для работы с мехами использовались четыре группы солдат, но ни один из замененных солдат не хотел возвращаться в лагерь и отдыхать. Они просто сидели в стороне в одной из временных палаток. Они спали по очереди и просыпались по первому же зову.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что эффективность была довольно высокой, и начала обсуждать с Сюань Тянь Мином:

— Как насчет того, чтобы часть солдат приходила работать за мехами? Это физическая нагрузка. Те, у кого нет сил, не смогут работать с ними. Более того, когда начнется массовое производство, одних мехов будет недостаточно. По крайней мере, мы должны обеспечить наличие одной группы для каждой печи. У нас должны быть и запасные люди на случай, если кто-нибудь получит повреждения.

Сюань Тянь Мин, естественно, понимал логику, поэтому спросил ее:

— Сколько примерно людей будет достаточно?

Она немного подумала:

— По крайней мере, сотня человек.

— Хорошо, — он обернулся и сказал одному из солдат: — Ты слышал, что сказала окружная принцесса? Иди и собери сто солдат и скажи им, чтобы они были готовы в любое время.

Этот солдат был просто рядовым. Обычно он смотрел на Сюань Тянь Мина на расстоянии и никогда не получал возможности поговорить с ним. За последние несколько дней он помогал работать с мехами и иногда мог сказать несколько слов. Этого уже было достаточно, чтобы он почувствовал, что получил великую славу. Он даже думал, что когда придет время чем-нибудь похвастаться, у него будет основание для этого. Независимо того сказанного он говорил с генералом и принцессой округа.

Теперь Сюань Тянь Мин на самом деле приказал ему выбрать солдат? Он немедленно застыл. Подумав немного, он пришел к выводу, что не исключено, что генерал хотел, чтобы он сообщил об этом заместителю генерала Цянь. В конце концов, когда дело касалось чего-то такого, как выбор солдат… обычно такие вопросы решал именно он, но…

— Генерал, заместитель генерала Цянь отправился на поиски кузнецов и не вернется еще на несколько дней.

— Какая связь между ним, ищущим кузнецов, и тем, что я говорю тебе выбрать солдат? — нахмурился Сюань Тянь Мин. Немного подумав, он вроде бы понял, в чем дело, и снял с тела пайцзу: — Слушай мой приказ: сто солдат будут доставлены, чтобы помочь принцессе округа производить сталь. Эта сотня останется под твоим командованием. Покажи мне немного боевого духа.

Фэн Юй Хэн увидела ошеломление этого солдата и не смогла сдержать улыбку:

— Твой генерал дал тебе повышение в должности. Разве ты не должен идти и быстро заняться работой?

Мужчина, наконец, сумел среагировать и упал на колени:

— Этот слуга благодарит генерала и принцессу округа! Этот слуга немедленно сделает это, — сказав это, он получил пайцзу от Сюань Тянь Мина и убежал.

Фэн Юй Хэн же сказала:

— Когда я погружаюсь в работу, я склонна забывать о том, что происходит вокруг меня. Ты действительно лучше воспринимаешь свое окружение.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Да, хотя это просто простая работа с мехами, для этого все равно нужен определенный навык. В то же время она проверяет выносливость человека. Хотя у нас нет недостатка в людях для работы с мехами, только у этих десяти человек есть опыт. Мы не можем научить всю сотню человек еще раз. Мы можем полагаться только на этот десяток, который научит их. Вот почему эта временно собранная команда по работе с мехами тоже требует лидера. Он будет не просто учить их технике, но и отвечать за сам выбор людей. Мы не можем допустить хаоса. Этот парень выглядел очень сообразительным. За последние несколько дней он был и самым усердным. Передача контроля за командой по работе с мехами ему даст мне душевное спокойствие.

Фэн Юй Хэн устало и немного лениво прислонилась к нему — расслабилась, и боль в руках и ногах дала о себе знать. Пребывая в таком полурасслабленном состоянии, она сказала:

— Если ты думаешь, что это хорошо, то это хорошо. Когда дело доходит до управления людьми, я намного хуже тебя.

Они разговаривали, не особо избегая других людей и не удосуживаясь понизить голос. Солдаты, которые находились рядом, слышали каждое их слово и были чрезвычайно тронуты. Один из них не смог сдержаться и подошел к ним, чтобы откровенно спросить:

— Генерал имеет в виду, что мы можем остаться здесь, чтобы продолжать помогать с производством стали?

Другие тоже подключились:

— Мы, правда, сможем участвовать в производстве стали?

Сюань Тянь Мин начал смеяться:

— Конечно, вы стали первыми, кто научился работать с мехами. Я надеюсь, что вы сможете научить ту свежеприведенную сотню!

Люди обрадовались и приободрились.

Фэн Юй Хэн смотрела на эту сцену и чувствовала, как улыбается уголками губ. Затем она сказала Сюань Тянь Мину:

— Военный лагерь действительно лучший. У солдат чистые сердца. Смех — это смех, а гнев — это гнев. Разозлившись, они пойдут и подерутся. После боя все будет хорошо. Это не похоже на внутренний двор большой усадьбы, в котором нет открытых сражений, и все делается тайно. У всех есть злые мысли. Отцы не являются отцами, дочери — дочерьми, пожилые люди не добры, а молодые не почтительны к старшим. Я действительно устала от такой жизни. Сюань Тянь Мин, действительно здорово, что ты смог меня увезти.

Он ухмыльнулся:

— Я давно знал, что тебе не нравятся люди во внутреннем дворе. Если бы я не защищал и не поддерживал тебя, ты действительно веришь, что могла бы действовать так свободно и высокомерно в этой бессовестной усадьбе Фэн? Что дворцовый премьер-министр был бы таким мягким и простым в обращении? Ты никогда не умела идти на уступки. У этих женщин найдется без малого сотня коварных планов с двойным-тройным дном. Ты так прямолинейна, если бы я не защищал тебя, мне было бы не по себе!

Фэн Юй Хэн фыркнула, а затем начала смеяться:

— Сюань Тянь Мин, ты не можешь не вести себя так бесстыдно? — но сказав это, она прикрыла рот.

По правде говоря, если подумать, его слова были правильными. На каком основании она смогла так быстро утвердиться в поместье Фэн? Что заставило этих людей ненавидеть ее и ревновать к ней? Что лежало в основании получения ею титула окружной принцессы Цзи Ан? Разве это произошло только из-за ее медицинских навыков? В конце концов, это было из-за ее отношений с августейшим принцем. А не из-за ее собственных навыков.

— Это тоже хорошо, — она обернулась и с большим удовлетворением сказала: — В прошлом я полагалась на себя и смотрела свысока на женщин, которые во всем полагались на мужчин. Если подумать, то это действительно удобно! Не нужно ни о чем волноваться. Пока я делаю, что хочу, мой мужчина поможет мне устранить все устроенные мной беспорядки. С этим чувством ничего не сравниться!

Сюань Тянь Мин не удержался от смеха:

— Обладать мужчиной, могущим всецело поддержать все твои мечты и до смерти сражаться за них, — это твоя собственная способность. Вот почему, в конце концов, ты все еще полагаешься на себя, — он погладил Фэн Юй Хэн по плечу: — Мы снова не спали два дня и ночь. Возвращайся в лагерь, проведай госпожу, затем прими горячую ванну и хорошенько выспись.

— Тогда что насчет тебя? — Фэн Юй Хэн могла видеть между строк. — Ты не собираешься отдыхать, будешь продолжать работать?

— В конце концов, я мужчина. Что бы ни говорили, у меня немного больше сил, чем у тебя. Я пойду к кузнецам и выберу некоторых, чтобы они изучили первые шаги. Мы заставим их производить шлак в пещере Сюй Тянь. Когда Цянь Ли вернется с большим количеством людей, мы сможем перейти к следующим шагам.

Немного подумав, она почувствовала, что это вполне нормально, но посоветовала:

— Если мы сначала выберем несколько кузнецов с большим опытом и сделаем так, чтобы они просто производили шлак, это стало бы излишними тратами. Было бы лучше научить этому их учеников, пусть молодые делают первые шаги. Оставь людей с опытом для дальнейших шагов.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— В этом есть смысл. Быстро возвращайся. Я пойду, займусь этим немедленно.

Когда Фэн Юй Хэн вернулась в лагерь, солдаты тренировались под присмотром офицеров. Она нашла Хе Гана и Си Фана и расспросила их о ситуации в армии Божественного намерения. Услышав, что проблем не было, она почувствовала себя спокойно и пошла навестить Яо Ши.

Яо Ши пережила эти несколько дней, и зависимость более или менее была взята под контроль. Ван Чуань сказала ей:

— За последние три дня у госпожи не было никаких припадков. Похоже, что она стала намного более энергичной.

Девушки отодвинули занавеску и, разговаривая, вошли в палатку. Яо Ши с помощью Хуан Цюань пила рисовый отвар. Увидев Фэн Юй Хэн, она быстро спросила:

— А-Хэн, ты что-нибудь ела? — затем она надавила на Хуан Цюань: — Быстро иди и принеси немного отвара для А-Хэн.

Она не стала скромничать. Присев рядом с Яо Ши, она тоже начала пить. Рассматривая в процессе Яо Ши, она обнаружила, что той действительно значительно лучше. Ее лицо немного порозовело, а глаза были не такими расфокусированными, как раньше. Хотя это все еще не могло сравниться с тем временем, когда она была здорова, можно было сказать, что в целом все шло довольно хорошо.

Фэн Юй Хэн глубоко вздохнула — камень, лежавший на ее сердце, стал немного легче — и честно сказала:

— Видя, как матери день ото дня становится лучше, дочь чувствует себя намного спокойнее. Я действительно переживаю, что не смогу вылечить мать и дать деду по материнской линии объяснения.

После того, как Яо Ши допила отвар, она поставила миску и вздохнула, сказав:

— А-Хэн, не нужно слишком беспокоиться. Семья Яо — это медицинская семья. Хотя я не получала каких-либо знаний по ремеслу, я выросла в этой среде. Я знаю, что даже если бы твой дед по материнской линии приехал лично, он чувствовал бы себя совершенно беспомощным из-за чего-то вроде наркотика, изменяющего дух. Теперь, когда ты смогла помочь мне восстановиться до такой степени, это действительно чудо.

Фэн Юй Хэн не знала, было ли это чудом, но все еще помнила, что Яо Ши могла вытерпеть свои припадки только из-за мыслей о Цзы Жуе, помнила, какую мощную поддержку они оказали. Поэтому она взяла на себя инициативу и сказала:

— Мама, сейчас вашему телу еще нужно немного поправиться. Хотя с момента последней атаки прошло некоторое время, мы еще не полностью избежали опасности. Я боюсь, что примерно через десять дней будет еще один легкий приступ. Он не потребует таких усилий, как раньше; однако, будет болезненным. Я подсчитала, что пройдет чуть меньше полугода, прежде чем вы полностью восстановитесь. После А-Хэн лично отправит маму в Сяо Чжоу. Как это звучит?

В глазах Яо Ши появилась надежда, которую невозможно было скрыть, и она несколько раз кивнула:

— Хорошо, хорошо.

Пока она говорила, в палатку вошла Ван Чуань и что-то прошептала ей на ухо. Выражение лица Фэн Юй Хэн на секунду изменилось, но быстро вернулось к нормальному виду. Затем она обратилась к Яо Ши:

— Его высочество послал кого-то, чтобы найти меня. В последнее время в лагере много дел, и я не могу проводить слишком много времени с мамой. Мама, не вините А-Хэн.

— Иди скорее, — быстро сказала Яо Ши. — Я в порядке. Не позволяй этому задерживать производство стали.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и кивнула. Поднявшись, она взяла Ван Чуань и вышла из палатки, но на лице ее теперь отражалась легкая паника…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 380. Уважаемый лорд, похоже, у тебя много проблем**

После того, как эти двое вышли из палатки Яо Ши, они направились прямо туда, где жила Фэн Юй Хэн. Идя, она спешно спросила Ван Чуань:

— Где в академии был пожар?

— На кухне, — сказала Ван Чуань. — После расследования выяснилось, что виноват ленивый повар, не заметивший, что вода в горшке выкипела, что и привело к пожару. Но в то время несколько детей хотели научиться работать с огнем, чтобы суметь приготовить для себя супы. Молодой мастер был среди них.

Фэн Юй Хэн уже была на грани. Услышав, что Цзы Жуй также был частью этой группы, ее надежда на то, что это просто совпадение, была немедленно уничтожена. В академии Юнь Лу начался пожар, и на месте происшествия оказался Цзы Жуй. Какое же это совпадение?

— Его ранили? — спросила она Ван Чуань. — Когда пришло известие?

— Весть прибыла только что с почтовым голубем. Молодой мастер в порядке. У академии нет недостатка в опекунах на местах. Как только начался пожар, они сразу же взяли детей и убежали.

Она немного успокоилась. Казалось, это только предупреждение для нее. Но это только первый раз. Неизбежно, что скоро будет и вторая попытка. Испытав то, что случилось с Яо Ши, Фэн Юй Хэн никогда не переставала думать о том, стоит ли ей отправлять кого-то в Сяо Чжоу, чтобы защитить Цзы Жуя. Но она чувствовала, что это было бы неуважительно по отношению к академии, так как Цзы Жуй жил в ней. Теперь же оказалось, что уважение — всего лишь пустой звук. Жизнь и безопасность Цзы Жуя уже были под угрозой.

Она подняла голову и нежно, но звонко позвала прямо в воздух:

— Бан Цзу.

Перед ней колыхнулась тень, и появился Бан Цзу. Она не успела начать — он высказался первым:

— Вы хотите, чтобы я поехал в Сяо Чжоу?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Только ты можешь это сделать. Если мы не можем играть в открытую, остается только сделать это скрытно. Бан Цзу, мне было бы не по себе, если бы это был кто-то другой. В любом случае, я сейчас в военном лагере. Нет никакой необходимости в защите.

— Сможете ли вы остаться в военном лагере на вечность? — холодно посмотрел на нее Бан Цзу.

Она беспомощно сказала:

— Ты не сможешь оставаться в Сяо Чжоу целую вечность. На этот раз возьми с собой одного скрытого охранника, но помни, что не можешь использовать людей его высочества августейшего принца. Сейчас критический этап в производстве стали. Прямо сейчас мы совершенно не можем отвлекаться.

Бан Цзу немного подумал:

— Тогда я возьму с собой кого-нибудь, посланного его высочеством седьмым принцем. Как долго вы хотите, чтобы я остался?

— Один месяц. После прибытия в академию Юнь Лу, останься там на месяц. После урегулирования дел возвращайся. С сегодняшнего дня ты, мой скрытый страж, отдан Цзы Жую. Ты обязательно должен объяснить ему это.

Бан Цзу кивнул:

— Не волнуйтесь. Его высочество седьмой принц послал сюда скрытых стражей и не намерен забирать их обратно. Они все ваши люди. Они будут защищать того, кого вы хотите защитить, — договорив, он сделал паузу и добавил: — По правде говоря, я такой же. Если бы вы действительно прогнали меня в Сяо Чжоу и сказали, чтобы я не возвращался, я это сделаю, — закончив, он не стал ждать ответа Фэн Юй Хэн. В мгновение ока он исчез, но в воздухе прозвучали его последние слова: — Берегите себя. Я уеду сегодня вечером.

Ван Чуань посмотрела куда-то в определенном направлении и через некоторое время неожиданно сказала:

— Юной госпоже следует подумать о том, чтобы взять нового скрытого охранника.

Фэн Юй Хэн вопросительно хмыкнула — она думала только о Сяо Чжоу и не обратила внимания на предыдущие слова Ван Чуань, так что переспросила:

— Что ты сказала?

Однако Ван Чуань покачала головой:

— Ничего страшного. Я просто говорила, что Бан Цзу становится все более и более неразумным. Где это видано, чтобы слуга осмеливался торговаться, получая приказы?

Фэн Юй Хэн не возражала против этого и просто сказала:

— Я никогда не рассматривала вас как слуг. Следуя за мной, вы мои товарищи, мои люди. Говорить более небрежно — удобнее, — она не собиралась что-либо исправлять, а потом еще раз напомнила Ван Чуань: — Помни, ты не должна рассказывать его высочеству о том, что произошло в Сяо Чжоу. Если бы он знал, то отвлекся бы. В худшем случае он заставит меня поехать и навестить его. Сейчас самое важное — производство стали. Нельзя тратить ни секунды впустую. Ты понимаешь?

— Эта слуга понимает, — Ван Чуань кивнула, а потом, подумав еще немного, добавила: — Эта слуга думала… уехать с Бан Цзу.

— Ты тоже хочешь поехать? — Фэн Юй Хэн была немного удивлена. Но, если подумать, Ван Чуань отправилась в Сяо Чжоу и в прошлый раз. Если бы она смогла поехать и сейчас, это определенно было бы лучше всего. Кроме того, Ван Чуань провела много времени с Цзы Жуем. Скорее всего, она заволновалась, услышав эту новость. Так что она, не задумываясь, согласилась: — Конечно, езжай. Будь осторожна по пути.

— Я знаю, не волнуйтесь, — во время разговора они достигли палатки. Ванна уже была готова, так что, приподняв полог, они встретились с клубами пара.

Но у нее не было настроения, чтобы принимать ванну. Хотя она залезла в нее, она постоянно мысленно возвращалась к пожару в академии Юнь Лу. Кто мог это сделать? Сюань Тянь Е? Или Цянь Чжоу?

Правильно!

Она прикрыла веки и откинулась на спинку ванны, но внезапно открыла глаза. Прикинув на пальцах время, она поняла, что, возможно, люди из Цянь Чжоу уже прибыли в Да Шунь. Сяо Чжоу располагался не слишком далеко от столицы, если они изменили курс, пока ехали от северных границ и сначала отправились в Сяо Чжоу, то этот вариант развития событий был вполне вероятен.

Но прямо сейчас она не могла привести Цзы Жуя в военный лагерь. В конце концов, этот ребенок все еще должен был посещать школу. Она могла только надеяться, что до того, как группа Бан Цзу прибудет в Сяо Чжоу, ничего не произойдет.

Она должна была вернуться и отдохнуть, но неожиданно получила такие новости. Несмотря ни на что, Фэн Юй Хэн не могла спать спокойно. Катаясь туда-сюда по кровати, она продолжала пытаться заснуть. Урывками ей снились вещи, связанные с Цзы Жуем или с Яо Ши, часть из них заставляла ее чувствовать крайнюю степень вины.

Наконец она не выдержала и просто села. Если хорошенько подумать, окажутся ли Яо Ши и Цзы Жуй в меньшей опасности, если она будет относиться к врагу с большей снисходительностью?

Но эта идея была отвергнута сразу же, как только пришла ей в голову. Это было невозможно. Не существовало людей, которые оставили бы ее в покое, если бы она не трогала их. Да и сколько уже раз враг начинал действовать первым? Когда она только вернулась в поместье и, прежде чем она успела что-либо сделать, Чэнь Ши послала Цзинь Цзен дать Цзы Жую то проклятое лекарство, чтобы попытаться причинить ему вред. Вот почему нельзя отступать, ведь мир так велик. Чтобы защитить тех, кто ей дорог, она могла только вооружиться и идти вперед. Она не могла избежать своих врагов и могла только давить их по одному за раз. Это был путь, по которому ей придется пройти.

Фэн Юй Хэн не могла больше продолжать спать, поэтому она просто встала с постели и переоделась. И пошла к кузнице после того, как умылась.

Когда она прибыла, солдат, которого Сюань Тянь Мин поставил руководить группой, объяснял, как работать с мехами и какую силу применить. Вся сотня внимательно его слушала.

Некоторое время Фэн Юй Хэн тайком слушала его и поняла, что этот солдат очень хорошо объясняет. В его инструкциях не было ошибок. Объяснив, он призвал людей к практике и громко добавил:

— Через некоторое время вы все трижды будете практиковаться в группах по четыре человека. Запомните, с кем вы будете в группах. В будущем они не будут изменяться. Позже я попрошу генерала поставить еще несколько палаток вокруг печи. Мы все будем работать здесь, вы справитесь с работой?

Все в унисон ответили:

— Да!

Фэн Юй Хэн улыбнулась и, не задерживаясь, повернулась в направлении пещеры Сюй Тянь.

Сюань Тянь Мина не было в спальне, поэтому он определенно с кузнецами, производящими шлак. Хотя в пещере Сюй Тянь очень холодно, из-за печей в маленьких пещерах было очень душно. Фэн Юй Хэн придумала кое-что. Когда у нее появится свободное время, ей определенно придется зайти в свое пространство, сделать несколько фруктовых мороженых и забросить их в морозилку; в противном случае те старые кузнецы, дожившие до своих лет, не смогут выдержать.

Вне этих маленьких пещер стояли охранники, следившие за ними. Увидев ее прибытие, они быстро открыли каменную дверь. Фэн Юй Хэн утерла пот и вошла. И увидела, что Сюань Тянь Мин сидит на земле и тщательно объясняет, как производить шлак.

В настоящее время они уже закончили с самыми основными вопросами. Она слышала, что они уже говорили о составе разлитого шлака, поэтому тоже пошла послушать.

Сюань Тянь Мин, увидев, что она немного отдохнула и вернулась, нахмурился. Он хотел сказать несколько слов, но это был критический момент, поэтому он мог только стерпеть и продолжать свои объяснения.

Наконец, настал момент, которого они ждали. Он использовал это короткое мгновение, чтобы объяснить людям, как использовать часы Фэн Юй Хэн.

Часы уже висели на стене, и все приподняли головы, чтобы посмотреть на них. Сюань Тянь Мин терпеливо объяснил, как их читать. Затем он сказал им, что они должны внимательно следить за временем. Начиная с двух минут, им следует быть готовыми, чтобы вынуть все из печей в любой момент.

Все сосредоточенно затаили дыхание, уставившись на часы. Только тогда нашли время. Оттолкнувшись руками от земли, он поднялся и приземлился в свою инвалидную коляску. Затем сдвинул ее в угол пещеры и помахал Фэн Юй Хэн:

— Иди сюда.

Она сдалась и подошла. Прежде чем он успел что-нибудь спросить, она высказалась первой:

— Я действительно не смогла уснуть. Я приняла ванну и выпила отвар. Мое тело уже восстановилось.

— Если ты такая, как я могу чувствовать себя спокойно? — Сюань Тянь Мин внимательно посмотрел на эту девушку. Она с самого начала не была особо пухлой. Казалось, что за последние несколько дней она стала еще худее, все это вызывало у него страдания.

— Ты тоже не позволяешь мне чувствовать себя спокойно, — Фэн Юй Хэн всей коже ощущала, что он очень беспокоится. — Послушай, во всяком случае, я пошла и немного отдохнула. А что насчет тебя? За все это время ты ведь не спал даже чуть-чуть!

Сюань Тянь Мин посмотрел на нее, и в его глазах промелькнула хитрость. Затем, не сказав ни слова, он переместил свою инвалидную коляску и вернулся к группе людей.

Фэн Юй Хэн не поняла. В чем был смысл его действий? Обсуждение было завершено, разве нет?

После долгого ожидания Сюань Тянь Мин так и не сказал ни слова. Только после того, как время истекло, и партия шлака была извлечена, он сказал кузнецам:

— Это и есть процесс производства шлака. Вы видели его целиком. После этого попробуйте сами. Не толкайтесь у одной и той же печи. Идите практиковаться самостоятельно. Не бойтесь неудач. Если материалов будет недостаточно, просто скажите нам, чтобы получить больше. В любом случае, после того, как вы хорошо освоите методы и привыкнете к ним, то сможете делать столько, сколько захотите.

Кузнецы с учениками были очень счастливы. Согласившись с его словами, они пошли искать свои печи.

Сюань Тянь Мин развел руками:

— Здесь действительно не чувствуешь превосходства от того, принц ты или генерал. Эти люди целиком и полностью заинтересованы в производстве стали. Они мало думают о власти. Поехали, — он потянул Фэн Юй Хэн за рукав: — дорогая жена, толкни меня, мы идем.

Фэн Юй Хэн окнула вытолкала инвалидную коляску из пещеры. В то же время она начала обсуждать с ним:

— Не мог бы ты не называть меня женой? Я до сих пор не замужем за тобой!

— Рано или поздно ты выйдешь за меня замуж, — он говорил так, будто воспринимал это как должное.

— Рано или поздно это все еще рано или поздно, — ответила Фэн Юй Хэн и продолжила: — Признай же, что устал! Даже кузнецы не могут справиться с такой нагрузкой!

— Я давно уже устал, — правдиво сказал он: — Но в последние несколько дней любимая супруга сопровождала этого принца спать. Когда ты уходишь, этот принц не может спать один!

— Ох, мой дорогой лорд, ты стал довольно избалованным и проблематичным, — она нарочно поддразнила его; однако не переставала двигаться, продолжая идти к спальне.

Сюань Тянь Мин довольный и счастливый сидел в своей инвалидной коляске. Он был очень счастлив. Фэн Юй Хэн могла видеть только его затылок, но все же могла сказать, что это так.

Она решила проявить недовольство:

— Я скажу, что твои ноги уже должны были зажить? Я вылечила их. Если ты просто продолжаешь расслабляться в этой инвалидной коляске, разве это не пощечина мне?

Сюань Тянь Мин утешил ее:

— Любимая супруга, не беспокойся. Ты этого не знаешь, но когда я встану, все не будет таким занимательным, или, возможно, им понравится появление этого принца в инвалидной коляске. Как насчет того, чтобы позволить им насладиться?

Разговаривая, они подошли к каменной двери спальни. Фэн Юй Хэн внезапно остановилась.

— Почему мы остановились? — озадаченно спросил он, а, обернувшись, обнаружил, что выражение лица Фэн Юй Хэн было крайне неприятным. Он не мог не удивиться и не спросить: — 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 381. Пара неторопливых шагов**

Пара неторопливых шагов

Человек, который несколько секунд назад улыбался, замер. Сюань Тянь Мин увидел, что она немного побледнела, заставив его подумать, что что-то не так. У этой девушки всегда прекрасно работала интуиция. Может быть, она заметила, что что-то пошло не так?

Он подумал еще. Это было неправильно, если бы что-то случилось, он первым бы узнал об этом. У него не было причин отставать от нее.

Сюань Тянь Мин протянул руку и поставил маленькую девочку перед собой. Фэн Юй Хэн на мгновение была ошеломлена, и это ее выражение лица заставило его растеряться:

— Почему ты вдруг не можешь ходить? У тебя онемели ноги?

— Нет, они не онемели.

— Если они не оцепенели, продолжай!

— Ноги, ноги онемели, — Фэн Юй Хэн ощущала, как по спине льется холодный пот. Она чувствовала, что оцепенели не ее ноги или ступни. Прямо сейчас немного онемел ее рот, она совершенно не могла говорить внятно. — Ты можешь пойти дальше самостоятельно? Я вдруг вспомнила кое-что, что должна напомнить кузнецам. Мне нужно вернуться, — сказав это, она начала уходить.

— А ну вернись! — взорвался некий человек, схватив ее за руку и потянув назад. — Все, что нужно объяснить, я уже объяснил. Я уверен, что достаточно четко осветил вопрос создания и извлечения шлака. Я ничего не забыл. Неважно, что ты должна им рассказать, тебе следует сначала поспать, прежде чем мы сможем поговорить о чем-то еще, — он одной рукой передвинул свою инвалидную коляску, одновременно утягивая за собой Фэн Юй Хэн: — Идем, поспишь с этим принцем.

Она взбесилась и отчаянно потянула рукава назад:

— Не буду! Я не хочу спать с тобой. Даже если я буду спать, я буду спать одна!

Сюань Тянь Мин был особенно смущен тем, что эта девушка вызывала суету. Солдаты, стоявшие на страже в стороне, не могли сдержать улыбки, и он чувствовал, что должен проявить мужественность, иначе какое бы лицо у него осталось?

Так что некий мужчина действовал решительно и просто, приложив некоторую силу, усадил сопротивляющуюся девушку к себе на колени.

Фэн Юй Хэн оказалась прямо на ногах Сюань Тянь Мина и даже случайно села на его ладонь. Ее разум взорвался — это было очень плохо. Но прежде чем девушка смогла отреагировать, она услышала, как Сюань Тянь Мин ахнул, а затем вытащил из-под нее свою руку. Взглянув на ладонь, он не мог не удивиться:

— Ты ранена?

Он растеряно смотрел на кровь на руке и, наконец, потерял всякий интерес к дурачеству. Обхватив девушку, сидевшую у него на коленях, он с тревогой спросил:

— Что случилось? Когда ты получила травму? Почему ты мне не сказала?

Фэн Юй Хэн хотелось умереть на месте. Ее маленькое личико стало ярко-ярко-красным, она так и не смогла поднять голову, чтобы посмотреть на него.

Сюань Тянь Мин пришел в бешенство:

— Посмотри на меня!

— Не буду, — она опустила голову еще ниже.

— Кто-нибудь! — громко крикнул он. — Идите, позовите врача!

— Ах! — Фэн Юй Хэн тут же сдалась и прикрыла ладошкой рот Сюань Тянь Мина. — Не нужно никого звать, не нужно! Какого черта ты зовешь врача? Я сама врач, так зачем звать еще! В этом нет необходимости, нет!

Он сердито отодвинул ее маленькую ручку:

— Тогда скажи мне, как именно ты получила травму?

— Я… — она посмотрела на Сюань Тянь Мина, затем оглядела паникующих солдат поблизости. Ей хотелось плакать, но слезы не шли. — Давай сначала зайдем в комнату. Давайте поговорим после, — на этот раз она сама заговорила о том, чтобы войти, потому что чувствовала: она не сможет больше смотреть людям в глаза, если эти солдаты продолжат наблюдать.

— Хорошо, — Сюань Тянь Мин быстро передвинул свое инвалидное кресло и въехал в комнату, удерживая ее. Затем он закрыл каменную дверь и еще раз спросил: — Скажи, что именно происходит?

Фэн Юй Хэн попыталась договориться с ним:

— Можешь ли ты сначала отпустить меня? Хотя ты носишь фиолетовые одежды, пятна крови все еще видны.

— Нет, — он покачал головой. — Сейчас я хочу знать, как именно ты получила травму.

Видя его серьезное выражение лица, Фэн Юй Хэн почувствовала, что действительно потерпела поражение. Разве этот человек вообще не знал, как переключаться на что-то другое? Он только думал, что она ранена, и даже не мыслил в другом направлении?

Фэн Юй Хэн схватилась за лоб и сказала:

— Я не пострадала. Я просто… моя двоюродная бабушка пришла.

— Кто пришел?

— Ха! Ко мне пришли месячные! — крикнула она сердито, отбросив в сторону всякое смущение. Она сердито уставилась на Сюань Тянь Мина, изо всех сил пытаясь сбежать с его колен. — У меня месячные, понимаешь? Мне уже тринадцать в этом году. Они могут прийти в любое время и в любом месте. У тебя нет никаких базовых знаний!

Этот крик ошеломил Сюань Тянь Мина. М-месячные! Он глянул на собственную руку и понял, что эта кровь, похоже, отличалась от той, что проступает на обычных ранах.

Фэн Юй Хэн нахмурилась, сверля его взглядом:

— Ты все еще смотришь? Тебе понравилось что ли?

Он не чувствовал ни капли смущения. Вместо этого он сказал довольно злодейскую фразу:

— Твои месячные означают, что ты теперь настоящая женщина. Ты понимаешь?

— Я доктор. Конечно, я это знаю, — что за чепуху он несет?

— Да, — некий мужчина кивнул. — Наша Хэн Хэн наконец-то выросла.

На этом моменте Фэн Юй Хэн начала мощную контратаку:

— Теперь, когда я выросла, мы не можем спать в одной постели. В противном случае ты будешь казаться совершенно бесстыдным!

— Бесстыдным? — он смеялся. — С тех пор как я с тобой, я никогда не заботился о стыде.

Что еще она могла сказать? Не то чтобы этот человек был бесстыдным. Он просто не знал, что значит стыд, а-а-а-а-а!

Фэн Юй Хэн сдалась!

К счастью, некий мужчина все же проявил сочувствие:

— Но раз у тебя наступили месячные, для этого принца было бы слишком жестоко пригласить мою любимую супругу спать в одной постели, — сказал он, а затем указал на вторую кровать, которая была добавлена позже, и продолжил: — Как насчет того, чтобы моя любимая, но страдающая супруга отдыхала на этой кровати в течение следующих нескольких дней?

Фэн Юй Хэн немедленно пришла в себя:

— Я не страдаю. Я не страдаю. У меня все хорошо, — ей очень хотелось проклясть Сюань Тянь Мина:- Ты можешь лечь первым. Я пойду помыть руки… Я пойду в уборную.

Закончив говорить, она попыталась сбежать; но была остановлена Сюань Тянь Мином.

Она закричала:

— Ну что ты еще хочешь?

У него на самом деле не было никаких дурных намерений, он просто напомнил ей:

— Спина твоей мантии испачкана кровью. Убегать так, наверное, неправильно.

Так и есть! Она почти забыла об этом. Прошло слишком много времени с тех пор, как ее двоюродная бабушка последний раз посещала ее. Она забыла о самых основных принципах.

Сюань Тянь Мин увидел ее раздраженное выражение лица и почувствовал, что это чрезвычайно забавно, но он не мог продолжать дразнить ее. Для девушек менструации часто были очень неудобным временем. Его же была сейчас так бледна. Как он мог продолжать издеваться над ней?

Он снял свой плащ и обернул его вокруг девушки. Затем затянул завязки и сказал:

— Иди. Так никто не сможет увидеть. Я прикажу прислать тебе новую одежду.

Она благодарно кивнула, прежде чем быстро покинуть комнату. Это означало, что она не смогла увидеть, как губы Сюань Тянь Мина разъехались в улыбке, которую было невозможно сдержать.

Его Хэн Хэн наконец-то выросла. Белый крольчонок, которого он растил, наконец, вырос. Хотя этот маленький белый кролик съедал людей, в целом, она вела себя довольно послушно, когда была с ним. Он должен еще немного позаботиться о ее развитии. Через два года он съест ее, только до этого ему стоит еще немного откормить ее. Ух, только так она будет восхитительно вкусной!

Что касается прихода двоюродной бабушки, то Фэн Юй Хэн изначально мысленно приготовилась. С этим телом, достигшим тринадцатилетнего возраста, это было просто вопросом времени. К этому времени она приготовила гигиенические прокладки вместе со специальным нижним бельем. Она поместила их в наиболее заметную часть своего пространства для использования в экстренных случаях. Но за короткое время, потраченное на производство стали, она на самом деле забыла об этом. Если вспомнить, то в ее предыдущей жизни месячные приходились на начало каждого месяца, и в этой жизни было то же самое. В этом аспекте эти два тела были фактически одинаковыми. Кто знал, проявится ли больше сходства в будущем.

В комнате рядом со спальней была туалетная комната только для них двоих. Войдя, Фэн Юй Хэн сразу же нырнула в свое подпространство и, схватив гигиенические прокладки на стойке, ушла в санузел.

Выйдя оттуда, она, наконец, вздохнула с облегчением. К счастью, у нее было пространство, в которое она могла войти в любое время. Если бы у нее было только обычное тело после переселения, возможно, в такие времена, она могла бы только копировать женщин древней эпохи — использовать хлопчатобумажную ткань и заворачиваться в нее.

Она одела пижаму из кораллового флиса и вышла из своего пространства. Пропитанная кровью одежда была брошена в стиральную машину. Плащ Сюань Тянь Мина она перекинула через локоть. В таком виде она вернулась в спальню под пристальным наблюдением солдат. Она про себя критиковала их: вы что, никогда не видели пижаму раньше?

Из-за того, что в гости пришла ее двоюрдная бабушка, Фэн Юй Хэн из-за боли совершенно не могла заснуть!

Сюань Тянь Мин смотрел, как эта чертова девушка катается по соседней кровати. Какое-то время она лежала на одном боку, потом переворачивалась на другой. Ее тело изгибалось, то в одну, то в другую сторону. Через некоторое время она просто-напросто села. Он беспомощно спросил ее:

— В конце концов, ты будешь спать или нет?

Фэн Юй Хэн задала свой вопрос, зыркнув на него:

— Ты знал, что живот девушки болит, когда начинаются месячные?

Сюань Тянь Мин покачал головой:

— Я не знал.

— Тогда я скажу тебе об этом сейчас. Мой живот болит. Очень болит. Так болит, что я не могу спать. Кроме того, попробуй-ка сам заснуть, когда твоя задница кровоточит. Посмотрим, сможешь ли ты лечь и спать спокойно.

Сюань Тянь Мин вздохнул еще раз:

— Дорогая жена действительно сильная и не соответствует общепринятым нормам о том, какой должна быть молодая госпожа. Но, дорогая жена, такого рода вещи следует говорить только дома. Ты не должна говорить их перед посторонними!

Она не идиотка!

— Я не хочу спать с тобой, — она надела туфли и встала с кровати. — Разве поблизости нет другой спальни? Я пойду спать туда.

— Как это может быть хорошо? — недовольно спросил Сюань Тянь Мин. — Мы только поспали совсем чуть-чуть, а теперь ты уходишь. Как ты хочешь, чтобы солдаты снаружи смотрели на меня?

Фэн Юй Хэн действительно была на грани взрыва от гнева:

— Мы еще не завершили наш брак. Мы просто каждый день спим в одной комнате. Как ты хочешь, чтобы солдаты снаружи смотрели на меня?

Он чувствовал, что немного не прав, но все еще не хотел отпускать ее:

— В любом случае, мы уже так долго спим вместе. Все, о чем они могли подумать, они уже давно подумали. Слишком поздно для тебя попытаться изменить это сейчас.

— Как это слишком поздно? — она недовольно глянула на него: — В любом случае, в течение семи дней, пока у меня месячные, я совершенно не хочу спать с тобой в одной комнате.

— А? — полностью погрузившись в озеро мрачности и безысходности, он, казалось, нашел проблеск надежды: — Ты имеешь в виду, что будешь спать одна только в течение семи дней, пока у тебя месячные? Через неделю ты вернешься?

— Да, — кивнула Фэн Юй Хэн.

— Тогда иди! — он больше не останавливал ее и размашисто махнул рукой: — Иди, иди! Этот принц тоже сонный и должен отдыхать.

Она стиснула зубы. Человек чести не будет ждать десятилетие, чтобы отомстить. Когда ей станет лучше, она обязательно приведет в порядок этого парня, который не знает стыда!

Фэн Юй Хэн обиженно вышла из спальни и прошла два поворота, прежде чем окончательно выйти. Провожавший ее солдат с горьким выражением лица сказал:

— Принцесса округа, вы уверены, что можете уйти? Не рассердится ли генерал, когда проснется?

— Ваш генерал не спит. Не волнуйся, он разрешил. Он вас не побеспокоит.

Только тогда солдат облегченно вздохнул. Затем он помог ей открыть каменную дверь и сказал:

— Тогда, принцесса округа, пожалуйста, отдохните хорошенько.

Конечно, ей нужно немного отдохнуть, но не так. Фэн Юй Хэн с улыбкой вошла в свое пространство. Когда она нырнула на кровать в своей комнате для отдыха, на ее лице, наконец, появилось удовлетворенное выражение.

Только сон в современной комнате с туалетом позволит ей чувствовать себя непринужденно!

Она закрыла глаза и начала думать о плане действий после того, как выйдет замуж за Сюань Тянь Мина. Ей определенно нужно придумать, как создать умывальную комнату со смывным туалетом в августейшем дворце. Кроме того, если она возьмет туалет в своей аптеке и вытащит его, будет ли он заменен автоматически?

В конце концов, она все же чрезмерно утомилась. Думая обо всем этом, она и заснула. Однако, как только она уснула, кто-то тихо пробрался в спальню из-за ее пределов…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 382. Дорогая жена, ты слишком героична**

Дорогая жена, ты слишком героична

Определенный человек ради чего-то плохого тоже был довольно рискованным. Сидя в инвалидной коляске, он долго ждал в углу. Он тщательно рассчитал, когда другая личность должна была лечь, и понял, что время пришло. Только тогда этот человек очень бесстыдно проник в комнату мимо двух охранников.

Закрывая дверь, он даже услышал бормотание одного из охранников:

— Генерал, действительно, если хотите войти, просто смело входите. Что вы делаете, действуя как преступник?

Другой охранник сказал ему:

— Очевидно, окружная принцесса Цзи Ан не хочет, чтобы он входил. Иначе, разве бы она ушла отдыхать, спрятавшись, в другую спальню?

— Тогда принцесса округа разозлится, что мы впустили генерала?

— Если бы мы его не впустили, генерал разозлился бы прямо сейчас. Так или иначе, это касается только этой почти семейной пары. Давай не будем встревать.

Сюань Тянь Мин ухмыльнулся. Эти два ребенка оказались вполне понимающими.

Когда Фэн Юй Хэн вошла в свое пространство, она потушила свечи в спальне. Сюань Тянь Мин осторожно переместился на своей инвалидной коляске к краю кровати, но он не мог ясно увидеть, в каком положении она спала. Он просто пошарил по кровати рукой, но так и не дотронулся до нее. Похоже, она лежала дальше. Прекрасно. Это сэкономит ему время.

Поднапрягшись, он переместился с инвалидной коляски на кровать. Сняв туфли и носки, он сбросил внешнюю одежду. Подумав, он снял и нательную рубашку.

Спать с женой действительно было очень приятно! Пока такие мысли прокручивались у него в голове, он улегся на подушку и протянул руку, готовясь втянуть эту чертову девочку в свои объятия. Кто же знал, что он так никого и не найдет?

Хм-м-м?

Сюань Тянь Мин был сбит с толку. Еще немного пошевелив рукой, все, что он обнаружил, была только пустота.

Сильно удивившись, он мгновенно сел. Из внешнего халата он вытащил кусочек кремня и зажег свечи на стенах, освещая комнату.

И обернулся, чтобы посмотреть на кровать. Где там был хоть какой-нибудь след Фэн Юй Хэн?

— Люди снаружи, входите! — вдруг вскричал он, оделся и уселся в инвалидную коляску. Когда охранники открыли дверь, он сразу же спросил: — Где принцесса округа?

Двое охранников заглянули в комнату и потрясенно ответили:

— Это невозможно. Эти подчиненные ясно видели, как принцесса округа входила. Зайдя, она больше не выходила.

Сюань Тянь Мин указал на кровать, а затем обвел комнату рукой:

— Тогда где она?

Сюань Тянь Мин указал на кровать, а затем обвел комнату рукой:

— Тогда где она?

Так что они твердо настаивали:

— Принцесса округа определенно все еще в спальне. Она не могла уйти!

— Как насчет более тщательных совместных поисков? Возможно, окружная принцесса просто дурачиться! — высказался один из них, указав на коробки и очень большие шкафы в комнате. Значение его слов было весьма ясным. Богомол преследует цикаду, не подозревая об иволге позади. Вы смогли подождать и понаблюдать снаружи, так почему бы ей не спрятаться, чтобы вас напугать?

Сюань Тянь Мин так не думал, но слова этого человека кое-что напомнили ему. Существовала только одна каменная дверь, через которую можно было выйти из комнаты. Это было гарантировано. Кроме того, он тоже ждал снаружи, но не видел, чтобы эта девушка выходила. А раз так… у этой чертовой девушки имелся рукав с большим пространством внутри. Она же не должна была запихнуть себя туда, верно?

— Хорошо, хорошо. Сейчас вы можете уйти, — он махнул рукой и выгнал их. Но не забыл напомнить: — Никому ни слова об этом.

Двое охранников быстро кивнули и удалились из спальни.

Сюань Тянь Мин не полностью проигнорировал слова охранника. Видя, что каменная дверь снова закрылась, он быстро пооткрывал все ящики и шкафы в комнате. Каждый раз, открывая очередную дверцу, он говорил себе:

— Я знаю, что ты здесь!

Однако, перерыв все ящики и шкафы, он так и не нашел ее следов.

В это время он мог практически со стопроцентной гарантией утверждать, что эта девушка вошла в пространство на ее запястье. В это время он понятия не имел, куда она делась. Сюань Тянь Мин снова уселся на кровать и снял с себя одежду. Ложе было сделано очень тщательно, оно было очень мягким. Если эта чертова девушка не собирается спать в нем, тогда на нем будет спать он.

Но закрыв глаза, он начал задаваться вопросом о том, что же за пространство скрыто в запястье этой девушки. Мало того, что оно может хранить вещи, оно может даже вместить живого человека. Сюань Тянь Мин был сильно озадачен. Может ли человек засунуть себя в свой собственный рукав?

Обдумывая этот вопрос, он уснул. За пределами спальни двое охранников, прижавшихся к двери, выпрямились и вернулись на свой пост:

— Не слышно никаких передвижений. Кажется, вопрос решен.

— Я же говорил: она вошла, но не вышла. Как ее может не быть там? Генерал действительно слишком тревожится.

В это же время некий человек растянулся на кровати. Ее осанка была ужасной, и она не знала, что кровать вне ее пространства уже занята.

По правде говоря, ей всегда нравилось спать в странных позах, но после перемещения в Да Шунь, ей пришлось вести себя, как добродетельная девушка, она смогла исправить свои привычки и спать спокойнее. В противном случае, если бы служанка зашла к ней в спальню и увидела одну из ее поз, в которой она спала, то умерла бы от смеха.

К сожалению, элегантность и подобные ей вещи были выброшены из ее головы, когда она заснула на этой знакомой кровати. Более того, пришла ее двоюродная бабушка.

Фэн Юй Хэн спала день и ночь. Когда она проснулась, то была немного более энергичной.

Она встала с кровати и умылась. И даже выпила чашку молока. Выпив его, она не стала много думать и села на стул внутри своего пространства. Мысленно поднапрягшись, она покинула свою аптеку. Неважно, как она рассчитала расстояние, но, выйдя, она фактически села на кровать.

Фэн Юй Хэн потерла нос. Какое совпадение, хе-хе, это было действительно совпадение, но…

Она немного пошевелилась. Что у нее под попой? Это было чем-то мягким и, казалось, могло двигаться. Да нет, как это что-то вдруг стало твердым?

Девушка сразу пришла в себя, поскольку ее медицинские знания вернулись в ее мозг. Она поняла, что под ее попой определенная часть мужского тела — та самая, что могла шевелиться и превращаться из мягкого в твердое.

Она сердито и яростно закричала:

— Сюань Тянь Мин, ты, проклятый зверь! Ты снова залез в мою кровать!

Этот крик был очень громким, заставив охранников снаружи вздрогнуть. Эти двое уже сдали смену и вновь вернулись. Они даже держали пари, когда эта пара встанет с постели, но тут вдруг услышали этот крик и сразу же задрожали от страха.

То, что она принцесса округа Цзи Ан, это не потеря! Существовало всего лишь несколько людей, которые, возможно, могли осмелиться оскорбить девятого принца, — император и она.

В спальне севший на кровати человек фыркнул, когда определенная часть его тела начала двигаться еще сильнее.

— Если ты не встанешь, этот принц не будет вежливым.

Фэн Юй Хэн немедленно вскочила. Ее лицо ярко пылало, когда она посмотрела на него и сквозь стиснутые зубы сказала:

— Ты — преступник!

Сюань Тянь Мину было довольно неудобно сидеть! Сначала ему снился сон, в котором он обнимал свою любимую жену, но тут на него внезапно обрушился сильное потрясение. Он был молодым мужчиной, полным сил. Как он мог справиться с такими вещами?

Он сел и посмотрел на младшего брата, которого Фэн Юй Хэн успешно разбудила, а затем беспомощно сказал:

— Между нами говоря, я действительно не знаю, кто тут на самом деле преступник. Я никогда не слышал о девушках, которые усаживаются прямо сверху на мужские тела.

— Это потому, что ты забрался в мою кровать! — Фэн Юй Хэн сердито уперла руки в бедра. — Кто же знал, что ты будешь здесь? Я сидела в своей собственной постели! Что не так?

У Сюань Тянь Мина тоже было, что сказать ей:

— В этом нет ничего плохого, но, моя любимая супруга, не могла бы ты рассказать этому принцу, как ты там оказалась? Или заменим этот вопрос другим: откуда ты вышла и вдруг оказалась на теле этого принца?

Эти вопросы поразили ее в самое слабое место.

Фэн Юй Хэн сжалась. Стоя сбоку от кровати, она переплела пальцы, лихорадочно пытаясь что-то придумать, ведь он уже был в комнате, на кровати, уже… Черт, в голову совсем ничего не лезло:

— Почему тебя волнует, откуда я? Прямо сейчас я спрашиваю, почему ты залез в мою кровать!

Сюань Тянь Мин давным-давно придумал оправдание:

— Этот принц давно проснулся и хотел прийти и разбудить тебя, чтобы поесть вместе. После мы могли бы продолжить производство стали. Кто же знал, что тебя не будет в комнате, а люди снаружи сказали, что ты не выходила. Этот принц ничего не мог поделать и мог только остаться здесь, чтобы подождать тебя. Кто же знал, что пока я буду ждать, я на самом деле засну? Этот принц признает, что не должен был заснуть, но, моя любимая супруга, ты немного странным способом разбудила меня. Это немного затрудняет процесс сдерживания! — на его лицо был легкий румянец. Конечно, не из-за смущения. Причиной была простая физиология.

— Ох, так ты заснул, ожидая меня, — она кивнула и посмотрела на его тело без каких-либо благих намерений. — Впервые слышу о том, чтобы кто-нибудь случайно заснул в чужой комнате, и ты даже смог заснуть в постели, да не просто так, а так хорошо сняв одежду. Сюань Тянь Мин, это не первый раз, когда я вижу твои способности ко лжи с невозмутимым лицом. Зачем ты притворяешься?

Он тоже стал недовольным:

— Черт возьми, твоя способность лгать с невозмутимым лицом ничуть не хуже моей! Я ждал тебя здесь один день и одну ночь. И тут ты внезапно появилась прямо из воздуха. Ты считаешь меня дураком?

Фэн Юй Хэн была в тупике. Черт, ее раскрыли?

— Это… что именно ты видел? — осторожно спросила она, обдумывая ситуацию. Если Сюань Тянь Мин будет настаивать на этом, как ей ответить?

— Я видел, как ты сидела на моем теле, смотрела на меня и вертелась. Ты даже использовала свои ручки, чтобы немного потрогать меня, — Сюань Тянь Мин сердито стиснул зубы. Черт возьми, он первый раз исправлял свою ложь для кого-то другого. Его любопытство уже убивало его, хорошо? Но, увидев беспокойное и нервное выражение лица этой девушки, он понял, что, если она захочет рассказать ему о чем-то, она, естественно, поделится этим с ним. Но если он допросит ее, все изменится. Он предпочел бы еще немного пострадать от своего любопытства, чем обеспокоить эту девушку. Он горько вздохнул и добавил: — В любом случае, когда я открыл глаза, ты уже сидела на мне.

Фэн Юй Хэн осторожно продолжила:

— Разве ты не сказал, что я внезапно появилась из воздуха?

Он сжал кулак:

— Преувеличение! Это бы всего лишь преувеличение. Понимаешь? Ты же не богиня, так как ты могла появиться из воздуха? Спишь еще что ли?

Она с облегчением вздохнула, ее лицо стало заметно более расслабленным. Улыбаясь, она села на край кровати и объяснила ему:

— Внутри пещеры нет цикла день-ночь. Здесь всегда темно, так как я могла знать, что ты тут? Что ж, это была моя ошибка. Быстро вставай. Я голодна.

Умышленно спихнув все на отсутствие дня и ночи, Фэн Юй Хэн зажгла свечи и силком вытащила его из постели. Затем она тщательно помогла ему одеться, включая носки и туфли. И, подойдя к углу комнаты, принесла ему умывальник:

— Дорогой муж, я помогу тебе умыться.

Сюань Тянь Мин увидел, что по бокам умывальника Фэн Юй Хэн положила мыло, зубную пасту и мягкое полотенце. Мужчина ухмыльнулся. До этого он несколько раз сдерживался, но в итоге не мог не сказать:

— Этот принц сейчас вспомнил, что в умывальнике в этой комнате не было воды.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 383. Полное уединение**

Фэн Юй Хэн ответила:

— Я сказала тебе умыться, так что умывайся. Зачем говорить столько глупостей?

Он смеялся. Эта чертова девушка, наконец, свихнулась. Временами он думал, что склонен добиваться насилия к себе. Когда эта девушка была добродушной, он чувствовал себя немного странно. Напротив, когда она проявляла храбрость, он чувствовал себя более непринужденно.

Окончательный вывод Сюань Тянь Мина был: этот принц тоже довольно странный!

После того, как эта пара закончила прибираться, Фэн Юй Хэн вызывающе сунула умывальник в рукав и опустошила его. Когда она вытащила его, он был совершенно чист.

Он оставался спокойным и в очередной раз почувствовал, что обладать такой женой действительно хорошо. В жизни так много сюрпризов!

— Хэн Хэн, — он потянул свою жену за рукав: — как насчет того, чтобы позже попытаться засунуть этого принца в рукав? Этот принц тоже хочет посмотреть, что там за пространство.

Фэн Юй Хэн с хитринкой посмотрела на него. Поизучав его некоторое время, она, наконец, сказала:

— Да ты оптимист.

В мгновение ока ее тонкое тельце оказалось у каменной двери. Открыв ее, она сказала охранникам снаружи:

— Вы приготовили еду? Я умираю с голоду.

Двое снаружи стояли, прислонившись к каменной двери, пытаясь подслушать происходящее. Фэн Юй Хэн, внезапно толкнувшая дверь, оставила их без защиты, заставив соскребать свои носы от дверного полотна.

Они прикрыли носы и с горьким выражением на лицах отрапортовали:

— Принцесса округа, еда уже приготовлена. Эти подчиненные заставит кого-нибудь принести ее.

— Похоже, нужно заменить тех, кто охраняет спальни, — заговорил, поигрывая своим кнутом, Сюань Тянь Мин, оставшийся в комнате. Никакой личной жизни!

Вскоре солдаты принесли еду, и Сюань Тянь Мин сказал ей:

— У этого принца есть еда, специально приготовленная для тебя. Посмотри, нравятся ли тебе блюда, — на этих словах выражение его лица ясно говорило: быстро посмотри, насколько близок к тебе этот принц.

Фэн Юн Хэн с сомнением посмотрела на посуду и сразу же смутилась: свиная печень, выпаренная свиная кровь, жареная свиная вырезка и тушеные свиные ножки.

Она могла понять первые три блюда. Пришла ее двоюродная бабушка, поэтому ей придется восполнить свою кровь, но для чего свиные ножки? Для… для кормления грудью\*?

У нее дергались уголки рта, когда она беспомощно спросила солдата, который принес еду:

— Есть что-нибудь полегче?

— Там есть отвар, — солдат кивнул.

Просто супер. Отвар из красных фиников с лонганом\*\* и лотосом.

Фэн Юй Хэн доедала эту еду с чрезвычайно сложными чувствами. Несмотря на бесконечную критику, она совершенно не собиралась жаловаться Сюань Тянь Мину. Она знала, что этот человек делал это для ее же пользы, но он был взрослым мужчиной и самым настоящим принцем. Как он мог знать, что нужно сделать, чтобы помочь женщине во время менструации? То, что он подумал о том, чтобы помочь ей восполнить кровь, уже было довольно хорошо. Если бы она сейчас придиралась, то показалась бы совершенно неразумной.

Пара ела в тишине, их палочки иногда натыкались друг на друга, но это было очень успокаивающе. Но атмосфера в спальне была немного подавленной. Она начала подумывать, что, возможно, в будущем ей следует во время еды включать музыку.

В это время Сюань Тянь Мин, который все это время ни проронил ни слова, внезапно заговорил:

— Куда именно ты пошла, я могу не спрашивать, но, Хэн Хэн, по крайней мере, дай мне знать, что ты в безопасности. Ты не представляешь, как я волновался, когда не мог тебя найти.

Она могла слышать в его голосе обиду, и у нее перехватило дыхание. Пару раз вдохнув, она серьезно кивнула:

— Это моя ошибка. В будущем, куда бы я ни пошла, я обязательно скажу, что у меня все хорошо и я в безопасности.

Он немного подумал и добавил:

— В то время, когда загорелся дом предков семьи Фэн в округе Фэн Тонг, ты избежала смерти таким же образом?

— Да, — она не скрывала этого от него. Она вышла только после того, как услышала голос седьмого брата.

— Тогда все нормально, — он облегченно вздохнул. — В будущем я смогу немного меньше беспокоиться о тебе.

Когда они, наконец, закончили есть, у Фэн Юй Хэн раздулся живот, но она все еще вела себя настороженно. Она сказала Сюань Тянь Мину:

— Пошли. Давай, продолжим производство стали.

Он немного волновался:

— Хочешь немного отдохнуть?

— Нет необходимости, — она покачала головой. — Я думаю о вопросах, связанных с производством стали. Как я могу заснуть? Я буду спать, когда действительно слишком устану. Пошли!

Девушка силой вытащила его из спальни. Сначала они пошли к печи в пещере Сюй Тянь, чтобы осмотреться. Кузнецы уже освоили процесс создания шлака, но ученики учились немного медленнее и получали инструкции от своих мастеров.

Фэн Юй Хэн сказал ему:

— Когда ученики хорошо овладеют первыми двумя шагами, один кузнец останется здесь для их контроля, а остальные разделятся на группы для других дел.

Они разговаривали, пока шли к печи снаружи. Сто шестнадцать солдат, отвечающих за работу мехов, были уже очень опытными. Видя их возвращение, они, счастливые, окружили их, а солдат, назначенный главным, спросил:

— Генерал, окружная принцесса, когда мы начнем?

Сюань Тянь Мин повысил голос и сказал:

— Начнем немедленно!

Солдаты взбодрились.

Она подтолкнула инвалидную коляску к печи, а затем села. Сначала она сказала этому солдату:

— Вначале нет нужды в таком количестве людей. Продолжайте, как раньше, с четырьмя людьми в группе. По очереди и отдыхайте, когда устали. Все остальные могут остаться, чтобы посмотреть, или пойти отдохнуть, но вы не должны создавать беспорядок или шуметь.

— Окружная принцесса, не волнуйтесь, — солдат кивнул и подчинился, затем повернулся, чтобы объяснить остальным.

Фэн Юй Хэн спросила Сюань Тянь Мина:

— Помнишь, каким будет на следующий шаг?

Сюань Тянь Мин торжественно сказал:

— Это окисление?

— Верно, — кивнула она: — далее будут два чрезвычайно важных этапа: окисление и удаление углерода. Основная цель процесса окисления — окислить углерод и фосфор в стали, удаляя газы и примеси. Это обеспечит равномерный нагрев расплавленной стали. На слух это, возможно, не понятно, поэтому давай работать, тщательно все обдумывая.

Она говорила, открывая печь. Сюань Тянь Мин знал, что скоро начнется очередной раунд испытаний.

— Удаление углерода на самом деле должно считаться частью процесса окисления, потому что это важная его часть. Чтобы гарантировать чистоту стали, необходимо удалить не менее двух десятых процента содержания углерода, — договорив до этого момента, она на мгновение сделала паузу, а потом продолжила: — Или, возможно, ты не понимаешь концепцию двух десятых процента. Я объясню это так: есть сто паровых булочек, одна из них — это один процент. Две десятых процента будут означать, что мы нарезали эту одну паровую булочку на десять частей, затем взяли две из них и сравнили их с исходной сотней. Это и есть две десятых.

Сюань Тянь Мин, даже не подумав, кивнул:

— Я понимаю.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн все больше и больше чувствовала, что работа с Сюань Тянь Мином приносит только радость. Было много современных концепций, которые он понимал с помощью простого объяснения, и он мог привыкнуть ко многим современным вещам, поиспользовав их некоторое время. Как, с часами, например. Она чувствовала себя очень довольной. — Тогда давай начнем.

После ее слов о начале, мысли окружающих потекли в рабочем русле. Даже оставшиеся солдаты смотрели на Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мина, затаив дыхание. Они не пропустили ни одного движения.

Фэн Юй Хэн сказала четырем солдатам:

— Этот шаг предъявляет высокие требования к команде, работающей с мехами. Вполне возможно, что у вас совсем не будет времени на отдых. Как только одна группа не сможет продолжить, другая должна немедленно включиться в процесс. Вы не должны работать, когда устали, иначе, если в количество приложенной силы закрадется какая-либо ошибка, то влияние, которое она окажет на вещь внутри печи, будет слишком большим.

Она не была паникершей. В конце концов, энергия ветра уступала электричеству в плане стабильности. Все зависело от физического труда, из-за этого было слишком много неопределенностей.

К счастью, люди, работающие на мехах, были солдатами. Неважно, было ли это в настоящем или в прошлом, солдаты всегда умели выполнять приказы. Когда дело доходило до чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, использовались именно солдаты. Когда дело касалось выступлений на церемониях открытия спортивных состязаний, также использовались солдаты. Потому что все знали, что только солдаты будут относиться к ним с уважением и действовать так, как если бы на кону стояла их собственная жизнь. По мнению большинства, подчиненные будут подчиняться своим начальникам, не задумываясь. Приказы должны быть выполнены. При наличии солдат возможно все.

Процессы окисления и удаления углерода израсходовали большую часть энергии Фэн Юй Хэн. Она вытерпела разрывающую нижнюю часть живота боль и села перед печью. Жар, исходящий от нее, заставил ее раскраснеться, сделав из нее настоящую красавицу. Но некому было восхититься ею. Даже Сюань Тянь Мин был полностью сосредоточен на печи. Этапы производства стали с каждым шагом становились все сложнее и сложнее. Вполне возможно, что они потерпят неудачу в самом последнем моменте. Этот результат он совершенно не хотел видеть.

Наконец, прошло достаточно времени, и печь можно было открыть. Фэн Юй Хэн подняла руку и крикнула солдатам, работающим с мехами:

— Остановитесь!

Меха замерли, и печь открыли. Она вытащила сталь, полученную из фазы плавления, и положила ее на землю. Затем, используя маленькую ложку, взяла немного, но после покачала головой:

— Жара было недостаточно. Количество удаленного углерода не составляет даже одной десятой процента. Еще раз!

Никто не выглядел удрученным. Из предыдущего опыта все знали, что добиться успеха с первой попытки невозможно. По мере развития все становилось только труднее. По меньшей мере, потребуется от восьми до десяти попыток. В худшем случае, возможно, потребуется восемь-десять дней.

Однако иногда так и происходит. Чем больше надеешься на что-то, тем больше терпишь неудач. Скорее, когда человеку все равно или он чувствует, что определенно потерпит неудачу, то ему наоборот станет легче добиться успеха.

Например, во время окисления и удаления углерода, хотя она не чувствовала, что это будет слишком трудным шагом, она также не думала, что они действительно преуспеют со второй попытки. В тот момент, когда она пошла зачерпывать получившийся продукт своей маленькой ложкой, ощущения оказались знакомыми, как и цвет с запахом. Ее сердце наполнилось радостью, когда она с недоверием посмотрела на Сюань Тянь Мина:

— Получилось! Количество углерода, удаленного из этого куска, составляет не менее трех десятых процента! Сюань Тянь Мин, это лучшее!

Услышав ее, Сюань Тянь Мин вместе с солдатами почувствовали, как по их коже забегали мурашки. Такого рода эмоции нельзя выразить словами. Все задыхались от недостатка воздуха. Им негде было выразить свой восторг, некоторые даже становились на колени.

Фэн Юй Хэн решила продолжить работу с печью. Наконец, после тридцати шести последовательных партий двадцать восемь завершились успехом.

Сюань Тянь Мин был очень счастлив и сказал, схватив ее за руки:

— Это здорово. По крайней мере, моральный дух солдат высок. Пока у них есть боевой дух, мы определенно преуспеем в производстве стали.

Естественно, она также понимала это, но следующим будет этап переработки. Не было необходимости в такой большой энергии ветра, поэтому они могли заняться ею в пещере Сюй Тянь. Поэтому она порекомендовала:

— Давай работать в пещере. Фаза переработки медленная. Она не требует много людей, но требует большой концентрации. Было бы лучше, если бы мы вместе это сделали. Кроме того… мне неудобно находиться на улице слишком долго.

Сюань Тянь Мин понял, что она имела в виду, и пошел объяснять все солдатам. Затем они вдвоем вернулись в пещеру Сюй Тянь.

Фэн Юй Хэн немедленно объявила, что они будут заниматься переработкой в полном уединении. Кроме солдат, посылающих еду, они не встретятся с посетителями, и определенно не сделают и шага за пределы пещеры Сюй Тянь. Все вопросы, касающиеся армии, будут оставлены на усмотрение офицеров, пока не вернется Цянь Ли, чтобы взять эти обязанности на себя.

Сначала люди полагали, что, даже при условии полного уединения, они выйдут через восемь-десять дней; однако, кто знал, что фаза переработки заставит месяцы пролетать как дни? Весна сменилась летом, и, когда Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин, наконец, вышли из пещеры Сюй Тянь, прошло уже сто восемь дней…

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

\* Так и не поняла, каким боком относятся свиные ножки к кормлению грудью. Специально посмотрела, что можно есть кормящей матери из свинины. Выяснила, что педиатры и диетологи не рекомендуют употреблять этот продукт при грудном вскармливании. Высокая жирность, холестерин и липиды в составе приводят к негативным последствиям и нарушению пищеварения и у мамы, и у малыша. Однако если знать, когда и в каком виде кушать свинину, мясо можно употреблять и при грудном вскармливании. Употреблять свинину в копченом и жареном виде кормящей маме не рекомендуется. При грудном вскармливании можно кушать паровые котлеты, запеченную свинину с овощами, овощные супы на говядине, овощное рагу с мясом свинины, тушеное мясо.

В общем если просветите, буду благодарна.

\*\* Лонган (англ. Dimocarpus longan, кит. 龍眼, лунъянь, что значит «глаз дракона») — вечнозеленое дерево, которое культивируется в Китае, Таиланде, Тайване, Вьетнаме и Индонезии ради съедобных плодов; вид рода Dimocarpus семейства Сапиндовые (Sapindaceae).

Сочная мякоть ароматного плода лонгана имеет своеобразный сладкий вкус. Цвет прочной несъедобной внешней оболочки плода — от пятнисто-желтоватого до красноватого. Как и его родственник, китайский личи, плод лонгана содержит твёрдое тёмно-красное или чёрное семя.

Плоды содержат много сахара, витамин С, кальций, железо и фосфор, а также множество биокислот, полезных для кожи. Кожица спелого плода должна быть плотной, без трещин. Более спелым считается лонган, который полежал некоторое время после снятия с дерева. В китайской народной медицине утверждается, что засушенный фрукт обладает седативным эффектом.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 384. Успех в производстве стали!**

Успех в производстве стали!

— Почему снаружи так жарко? — это были первые слова, которые Фэн Юй Хэн сказала после выхода наружу.

Из-за жара печи они носили тонкую одежду. Войдя в пещеру Сюй Тянь, они немного замерзли и снова надели зимнюю. В пещере Сюй Тянь было холодно весь год, даже в самые жаркие дни года приходилось носить толстый свитер.

Эти двое целиком погрузились в работу над сталью и понятия не имели, как долго находились в уединении. Сюань Тянь Мин, только услышав ее слова о жаре, обратил внимание на то, что носили солдаты снаружи. Затем локтем подтолкнул девушку к себе и тихо сказал:

— Как долго мы были внутри?

Фэн Юй Хэн немного подумала:

— Не больше месяца, верно?

— Невозможно, — Сюань Тянь Мин указал на солдат и сказал: — Смотри, все в летней одежде.

Она сильно удивилась, но, присмотревшись, поняла, что, и правда, окружающие все в тонких одеждах. На самом деле, некоторые ходили топлес.

Ван Чуань и Хуан Цюань обе были в группе встречающих. Увидев их, они быстро вышли вперед, чтобы поприветствовать эту благородную пару:

— Эта слуга приветствует его высочество и приветствует молодую госпожу.

Фэн Юй Хэн схватилась за голову. Эти две девушки были одеты в кисейные платья, и она не могла не спросить:

— Какой сейчас месяц?

— Уже середина шестого месяца, — ответила Ван Чуань. — Молодая госпожа и его высочество находились в уединении целых сто восемь дней.

Оба были потрясены еще раз. Сто восемь дней! Более трех месяцев! Шестой месяц лунного календаря соответствовал июлю григорианского календаря. Это была середина жаркого лета! Фэн Юй Хэн молча и быстро стянула с себя плащ.

В то же время у Сюань Тянь Мина не было времени беспокоиться о жаре, которую он чувствовал, и о поте, стекавшем по его голове. С радостью на лице он поднял твердый предмет в своей руке и громко сказал:

— Первый кусок стали в Да Шунь завершен!

Как только эти слова были произнесены, окружающие шокировано замерли. Как будто само время остановилось, потому что никто ничего не говорил. На самом деле они даже перестали дышать. Летом горы утопали в пышной зелени, щебет птиц и стрекот цикад были прекрасно слышны; однако после того, как принц сказал это, пернатые перестали петь, а цикады — стрекотать. На мгновение единственным звуком, нарушавшим тишину, стал шум воды из реки, текущей вдали.

Все широко раскрытыми глазами смотрели прямо на предмет в руке Сюань Тянь Мина. Старые кузнецы проковыляли поближе, глядя на так называемую сталь, как на сокровище. Глаз Ван Чуань и Хуан Цюань воодушевленно светились. Скрытые охранники, прятавшиеся повсюду, тоже вышли из теней. Никто не хотел пропустить этот исторический момент.

Никто не знал, сколько прошло времени, когда кто-то дрожащим голосом спросил:

— Это… сталь?

— Верно, это сталь! — кивнул Сюань Тянь Мин.

На этих словах в небеса взлетели громкие возгласы, звучавшие как громовые раскаты. Солдаты не знали, как выразить свои праздничные чувства, и стали кричать в горы. Кузнецы опустились на колени у куска стали, и слезы потекли по их старым лицам.

Возможно, потому, что праздничная атмосфера была слишком плотной, но она повлияла даже на Фэн Юй Хэн. Сто восемь дней уединения, никто не думал, что она и Сюань Тянь Мин смогут выдержать это испытание.

Печь дымила как пароход. Было так душно, что они едва могли дышать. Хотя существовали вентиляционные отверстия, их едва хватало на то, чтобы позволить человеку выжить в этой среде. Комфорт определенно был невозможен. Производство стали было просто идеей в сознании людей. Фэн Юй Хэн сделала это, чтобы попытаться бросить вызов самой себе. Она хотела попробовать производить сталь в эту эпоху, в которой не развиты ни наука, ни технологии. Что касается Сюань Тянь Мина, то, когда у Да Шунь появилась сталь, казалось, что их место в мире поднялось еще выше. Они сделали еще один большой шаг вперед, оставив остальные страны позади.

Короче говоря, когда началась переработка стали, сбиваться с ритма было нельзя. Вначале они спали раз в два дня, но чем дальше они продвигались, тем важнее становились шаги. Мало того, что с каждым шагом сложность возрастала, они также требовали большей точности и настойчивости. У пары не было времени вернуться в спальню, и они перешли от трехразового питания к одноразовому. Засыпая, они просто прислонялись к стене и некоторое время дремали, но эти периоды длились не более десяти минут, потом они просыпались и продолжали работу.

Самыми горькими моментами были те, когда они засыпали во время работы и в итоге не успевали. Материалы полностью уходили в утиль. Просыпаясь, они вынуждены были все начинать с самого начала.

Был также один раз, когда у них высохла печь. Если бы солдаты, стерегшие их снаружи, не ворвались и не вытащили их, то, возможно, эти двое погибли бы задохнувшись.

К счастью, у нее все еще имелось личное пространство, и не было недостатка в холодной воде. Она даже время от времени приносила пару чашек лапши быстрого приготовления.

Но простого решения вопроса о еде и воде было недостаточно. У людей существовали и другие физиологические потребности, особенно это касалось прибытия ее двоюродной бабушки, которая появлялась вовремя каждый месяц\*. Ей нужно было иметь возможность войти в свое пространство в любой момент, чтобы позаботиться об этом.

Что касается Сюань Тянь Мина, то сначала он посчитал человека, внезапно исчезающего из-под его глаз, чем-то новым для себя. Позже его это больше не волновало. Он знал, что Фэн Юй Хэн в безопасности, и его это устраивало. В любом случае, обладая некой скрывающей способностью, в будущем она сможет защитить себя.

Короче говоря, перенесенные ими страдания позволили им изготовить кусок стали. Хотя это был всего лишь маленький кусок размером с мужскую ладонь, процесс его создания помог им придумать серию новых методов производства стали. Фэн Юй Хэн верила, что благодаря этому успеху распространение чего-то похожего на сталь в армиях Да Шунь не за горами.

Воодушевление солдат все не ослабевало, в это же время Фэн Юй Хэн увидела, что во главе группы кузнецов стоял старик, который умолял за жизнь своего внука. Она подошла и лично помогла ему встать, а затем спросила:

— Старый господин, взгляни на этот кусок стали. Достаточно ли его, чтобы сковать нож?

Услышав, что Фэн Юй Хэн задала ему технический вопрос, старик сразу стал серьезным. Посмотрев на кусок стали некоторое время, он кивнул:

— Если не тратить материал впустую, то этого должно хватить на два.

— Очень хорошо, если это так. Тогда я передам этот кусок стали старому господину. Просто используй его, чтобы сделать один нож, а затем поедешь с его высочеством и мной, чтобы отдать получившийся клинок его величеству, ты ведь не против?

Глаза кузнеца загорелись:

— Правда?

— Разумеется.

Кузнец горячо закивал. Дрожащими руками он взял у Сюань Тянь Мина кусок стали. А потом, не тратя ни секунды больше, снова с улыбкой побежал в пещеру Сюй Тянь. Молодой человек, который был его учеником, сказал с некоторым смущением:

— Мой дедушка всегда такой. Боюсь, что пока он не скует этот стальной нож, он не сможет нормально спать, — договорив, он поклонился и последовал за убежавшим.

Сюань Тянь Мин громко объявил:

— Все, слушайте мои приказы! Достаем вино, готовим мясо и разжигаем костры. Будет большой праздник для трех гарнизонов. Завтра — выходной. Послезавтра мы официально начнем производство стали!

Сам генерал работал на производстве стали и преуспел. Это было равносильно тому, чтобы дать каждому шанс взбодриться. Кузнецы, которые стали чувствовать себя немного неуверенно из-за того, чтобы так долго находились среди солдат, снова воодушевились. Многие уже убежали в пещеру Сюй Тянь, чтобы посмотреть, как тот старик работает над ножом. Оставшиеся уже разделились на небольшие группы и просто ждали, когда им дадут работу.

Цянь Ли вышел вперед и отчитался:

— Этот скромный генерал уже давным-давно привез еще пятьдесят кузнецов. По пять в каждой группе, в общей сложности десять групп. Они все в военном лагере и просто ждут, когда генерал и окружная принцесса назначат им задачи.

Сюань Тянь Мин махнул рукой:

— Все начнется послезавтра. Прямо сейчас наша окружная принцесса должна немного отдохнуть.

Фэн Юй Хэн действительно очень устала. Если бы она продолжала оставаться внутри, производя сталь, возможно, она бы этого не почувствовала. Теперь, когда они успешно закончили, она немного расслабилась, и вся усталость мигом накинулась на нее. Вернувшись в военный лагерь с Ван Чуань и Хуан Цюань, она сначала отправилась навестить Яо Ши.

В настоящее время Яо Ши уже восстановилась процентов на восемьдесят или даже выше. Внешне она уже ничем не отличалась от нормального человека, но ее пульс все еще был слегка не стабилен. Однако серьезных проблем не наблюдалось. Ей просто нужно продолжать выздоравливать, пока ей не станет окончательно лучше.

Видя, что она пришла, Яо Ши была очень счастлива. Схватив ее за руку, она начала расспрашивать ее о производстве стали. Услышав, что сталь уже произведена, женщина облегченно вздохнула и с большой радостью сказала:

— Я очень волновалась, что ты не сможешь произвести сталь. Мы столько неприятностей причинили военному лагерю. Если бы у тебя не получилось, то как мы бы объяснили это им!

Фэн Юй Хэн похлопала ее по спине и утешила:

— Мама слишком много думает. Дочь никогда не преувеличивает, когда говорит. Если я сказала, что сталь может быть произведена, значит, так и есть.

— Моя А-Хэн — ребенок с большим будущим. С мамой все хорошо, но… — Яо Ши вздохнула, остановившись на мгновение, затем сказала: — Ты можешь помогать в военном лагере, но мое нахождение здесь не очень оправданно, поэтому я подумала…

— Я отправлю кого-нибудь договориться о покупке резиденции в Сяо Чжоу. Сталь только что была произведена, и один из кузнецов уже кует из нее оружие. После того, как его сделают, его высочество и я лично повезем стальной нож его величеству. Когда все будет завершено, А-Хэн лично проводит вас в Сяо Чжоу.

Яо Ши вздохнула с облегчением и добавила:

— По правде говоря, тебе не нужно провожать меня. Ты так занята. Будет хорошо, если ты просто отправишь несколько человек сопровождать меня.

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Цзы Жуй не просто сын матери. Он также и мой младший брат. В этом мире не существует старших сестер, не помешанных на своих младших братьях. Мама, не уговаривайте меня.

Она не осталась рядом с Яо Ши надолго. Сказав то, что она должна была сказать, она ушла с Ван Чуань и Хуан Цюань. Ван Чуань, увидев, что вид у нее совсем не цветущий, утешила ее:

— Госпожа подверглась влиянию наркотика, изменяющего дух. Молодая госпожа, не принимайте это близко к сердцу. Молодой мастер молод, вот госпожа и волнуется, так и должно быть.

— Я знаю, — она не позволила слишком уж многим эмоциям отразиться на ее лице; однако в ее голосе звучало разочарование: — Когда все будет готово, увезите ее в Сяо Чжоу.

Все трое вернулись в палатку Фэн Юй Хэн, и Хуан Цюань поспешила помочь ей приготовить ванну, а Ван Чуань рассказывала о новостях за последние три месяца:

— Цинь Юу приезжала несколько раз. Услышав, что молодая госпожа в уединении, она оставалась только одну ночь перед отъездом. Люди из Цянь Чжоу прибыли через месяц, после того, как вы заперлись ото всех. Они привезли большое приданое семье Фэн и отправили десять миллионов золотых таэлей в усадьбу окружной принцессы. Цинь Юу сказала, что восемь миллионов помещены в хранилище поместья, а остальные два — превращены в банкноты меньшего номинала для повседневного использования.

— Цинь Юу очень внимательно отнеслась к этому вопросу, — кивнула Фэн Юй Хэн. — Мне очень легко, когда она заведует расходами поместья.

Ван Чуань продолжила:

— Принцесса Жу Цзя уже практически здорова. Она может вставать с постели, остаются только шрамы. Она до сих пор в императорском дворце. Старшая принцесса Кан И несколько раз пыталась забрать ее, но ее величество императрица не согласилась.

Фэн Юй Хэн немного подумала и спросила Ван Чуань:

— Ты знаешь, кто приехал из Цянь Чжоу? Они уже уехали?

Ван Чуань покачала головой:

— Приехавший — родственник императора, и он привез с собой по паре правительственных и военных чиновников. Прямо сейчас они еще не уехали. Их задержал здесь его величество, сказав, что люди Цянь Чжоу должны подождать, пока окружная принцесса создаст сталь. Ах да, этот родственник также взял с собой своего внука. Это четырехлетний мальчик, которого следует считать двоюродным братом принцессы Жу Цзя.

Фэн Юй Хэн на некоторое время задумалась. Всех этих людей можно было посчитать нормальными. При отправке приданого, наряду с правительственными и военными чиновниками, присутствует старейшина. Был еще и маленький ребенок. Это выглядело очень мирно и дружелюбно, но почему она продолжала чувствовать, что все не так просто, как казалось на первый взгляд?

— В поместье Фэн что-нибудь изменилось?

Выражение лица Ван Чуань изменилось:

— Да!

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

\* здесь можно заметить явное противоречие с началом главы — ведь ФЮХ не знала, сколько прошло времени, но, если подумать, как это возможно? Ее цикл ведь не прерывался, она сама об этом вспоминает. Так что тут у автора что-то случилось с обоснованием)

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 385. Думаю, просчитываю, разгадываю, предполагаю, думаю, просчитываю…**

Думаю, просчитываю, разгадываю, предполагаю, думаю, просчитываю…

— Приданое от Цянь Чжоу подняло положение Кан И. Когда старейшая госпожа увидела это, ее глаза открылись, а отношение к Кан И сразу же улучшилось. Молодой госпожи не было в усадьбе, даже если бы сестры Чэн Ши сделали все возможное, чтобы подавить ее, они не смогли бы остановить Кан И. Она знала, что делать: приданое из Цянь Чжоу пополнило коммунальные фонды. Была также часть, которая была отправлена прямо во двор старейшей госпожи. Месяц назад Кан И успешно получила контроль над коммунальными фондами поместья Фэн от старейшей госпожи. Вскоре после того, как молодая госпожа покинула столицу, она также завершила свой брак с премьер-министром Фэн. Живот Хань Ши с каждым днем становится все больше. Похоже, Кан И очень серьезно относится к ней. Она пригласила десять специалистов по уходу за детьми, чтобы помочь с обеспечением правильного ухода. Отношение четвертой молодой госпожи к ней изменилось, и Фэн Чэнь Ю сближается с ней все сильнее. Что касается третьей молодой госпожи…

— Что случилось с Сян Жун? — Фэн Юй Хэн чувствовала, что что-то не так. Не говоря уже о Кан И, живот Хань Ши рос с каждым прошедшим днем, но когда-то Сян Жун врезалась в эту расхристанную женщину на берегу озера посреди ночи. Этот вопрос стал бременем, камнем висевшим на Хань Ши. Раньше, когда в поместье была она, эта особа не смела ничего делать. Теперь, когда она так долго вдали от столицы, было неизбежно, что у Хань Ши появятся плохие идеи.

Ван Чуань мягко вздохнула:

— Дело о том, что Хань Ши была отравлена пудрой съедобного гриба, каким-то образом повесили на третью молодую госпожу. Сейчас она почти два месяца находится в женском монастыре Всеобщей терпимости.

Фэн Юй Хэн не была удивлена этим результатом. Перед тем, как она уехала, только возник вопрос о наркотике, изменяющем дух. В глазах семьи Фэн Ан Ши и Сян Жун не могли избежать ответственности. Они не могли хорошо с ними обращаться. Дочь наложницы, которая потеряла поддержку, разве все не будут над ней издеваться?

— Забудем об этом, — она покачала головой. — Сян Жун должна воспользоваться этой возможностью, чтобы улучшить свой характер. Если этот ребенок не пройдет через некоторые вещи, то, возможно, никогда не вырастет. В любом случае через несколько дней мы вернемся в столицу. К тому времени мы что-нибудь придумаем.

Прошло более трех месяцев. Если приплюсовать к ним время до их уединения, то прошло целых четыре месяца. Четырех месяцев было достаточно для многих вещей. Фэн Юй Хэн знала, что на самом деле случившегося много больше того, что упомянула Ван Чуань. Просто ей удалось сбежать из этого места и держаться от него подальше. Но как только она вернется, то не сможет не впутаться во все это.

Хуан Цюань уже закончила готовить воду, поэтому Фэн Юй Хэн уселась в наполненную горячей водой ванну и расслабилась. После девушка легла спать и спала она очень долго. Когда наступила ночь, Хуан Цюань разбудила ее:

— Праздник вот-вот начнется. Молодая госпожа должна встать и приготовиться.

Сонная Фэн Юй Хэн встала и посмотрела на великолепное платье, которое Хуан Цюань принесла ей, но оно ее не заинтересовало ни в малейшей степени.

Женщине было нелегко попасть в военный лагерь, и было бы лучше вести себя скромно. Не носить красный и зеленый, бродя повсюду. Солдатам не нравилось видеть подобное. Из-за подобной ерунды они просто слишком тревожились и отвлекались.

Она откинула платье и сказала Хуан Цюань:

— Я давно приготовила свой наряд. Я не надену это платье.

Хуан Цюань не слишком много думала об этом и с радостью пошла готовить воду, чтобы помочь ей умыться. Фэн Юй Хэн же мысленно перенеслась в свое пространство и открыла платяной шкаф в своей комнате отдыха. После долгого копания в нем она, наконец, обнаружила сокровище, которое прятала много лет.

Это был комплект женской камуфляжной одежды — удлиненная рубашка и брюки, сшитые из тонкого материала, — и военные ботинки. Этот наряд прекрасно подходил для этого времени года. Хотя стояла середина лета, ночной ветер в горных долинах был весьма прохладным. Пожалуй, они были даже холоднее, чем ветра, дувшие в начале осени. Эта одежда была идеальной.

Это был подарок, который она получила от своего отца на ее пятнадцатилетие. После того дня она решила, что ей суждено носить армейский зеленый всю оставшуюся жизнь. В пятнадцать она еще училась в средней школе. Обычно при посещении школьных занятий она должна была носить свою форму. Что касается ее любимой камуфляжной одежды, она сумела поносить ее только в течение нескольких дней во время каникул. После этого она стала выше и больше не влезала в нее; однако, поскольку она впервые носила камуфляж, она отнеслась к этому наряду, как к сокровищу, и сохранила его.

Кто же знал, что теперь она сможет поносить одежду, которую она получила в пятнадцать? В этом мире она была немного выше, чем в ее предыдущей жизни. Хотя ей только что исполнилось тринадцать лет, она не чувствовала, что камуфляжная одежда на ней не сидит. Однако Ван Чуань и Хуан Цюань были ошеломлены. Ван Чуань смутилась и спросила ее:

— Молодая госпожа, вы не оденете платье сверху?

Она беспомощно, но решительно сказала им:

— Нет необходимости. Эта просто такая одежда. Подойдите и посмотрите, — она махнула им обеим, чтобы они придвинулись и пощупали ткань. — Эта одежда называется камуфляжной. Она разработана специально для солдат, и ее можно носить на тренировках и в бою. Посмотрите на цвета. Здесь смесь зеленого, желтого и коричневого. Они образуют неправильный рисунок, создавая некий защитный слой. Эта одежда позволяет спрятаться в лесу и горах. В определенных особых условиях, она не даст врагу заметить вас, сделав практически невидимыми. Можете думать об этом как о чем-то похожем на ношение темной одежды ночью. Эта одежда подходит для скрытых охранников. Этот же вид камуфляжной одежды подходит для военных операций.

Сначала Ван Чуань и Хуан Цюань были немного ошеломлены тем, что услышали, но, в конце концов, упоминание о темной одежды позволило им понять. Они сразу поняли, как прекрасна камуфляжная одежда.

— Это действительно отличная вещь, — похвалила ее Хуан Цюань.

Однако Ван Чуань была более деликатна в своих словах, поскольку поняла важную вещь, сказанную Фэн Юй Хэн:

— Юная госпожа, вы сказали, что эта одежда была специально разработана. Кто ее создал? Вы?

— Верно. Это была я, — Фэн Юй Хэн кивнула. Что еще она могла сказать? Иногда наличие слишком умных слуг было не очень хорошо.

К счастью, Ван Чуань не стала сомневаться в этом. После того, как эти двое закончили заботиться об ее умывании, они приготовились покинуть палатку. Раздвинув занавес, они увидели, что Сюань Тянь Мин направляется к ним, сидя в своей инвалидной коляске. Служанки немедленно отодвинулись и позволили Фэн Юй Хэн выйти.

Одежда Фэн Юй Хэн заставила загореться и глаза Сюань Тянь Мина. За последние три месяца он видел, как эта девушка носила всякую странную одежду, но никогда не видел этот комплект. Что можно было сказать? Хотя цвета, в общем-то, не подходили девушкам, Фэн Юй Хэн, носившая их, выглядела довольно героически. Но одежда не была главной достопримечательностью. Главной достопримечательностью была пара туфель. Что это был за материал? Натуральная кожа? Может ли кожа стать такой блестящей и твердой?

Он протянул руку к девушке перед собой и сказал:

— Дорогая жена.

Фэн Юй Хэн с улыбкой подбежала к нему и положила свои маленькие ручки ему на ладони:

— Должен быть большой праздник для трех гарнизонов. Генерал, разве ты не должен наградить меня? Я заслужила ее, произведя сталь!

Сюань Тянь Мин засмеялся:

— Что ты хочешь?

Она склонила голову набок и надолго задумалась, однако так и не смогла придумать, чего бы ей хотелось.

Сюань Тянь Мин ущипнул ее за щеки:

— Проклятая девчонка, я могу дать тебе все, что ты только захочешь, не нужно спрашивать. Все это принадлежит тебе. Даже если у меня чего-то нет, если это что-то очень стоящее, я пойду и найду это для тебя. Если не смогу найти, то пойду и украду это. Какая разница, у кого?

Она была очень довольна. Этот будущий муж становился все более и более разумным. Он ей очень нравился!

Костер и пир уже были готовы. Вино начало течь задолго до их прихода — аромат чувствовался издалека. Тридцать тысяч солдат ровными рядами сидели на поле. Весьма эффектное зрелище. Кто-то жарил над огнем ягненка и корову, а кто-то даже принес игру, которую они начали в течение дня.

Когда Фэн Юй Хэн дотолкала инвалидное кресло Сюань Тянь Мина до сцены, все мигом бросили свои приготовления. Как старые друзья, они махали им, а некоторые из молодых солдат громко хвалили:

— Принцесса округа действительно прекрасна!

Но их сразу же поправила:

— Не прекрасна, а героическая!

Сюань Тянь Мин услышал это и засмеялся, а потом сказать ей, частично обернувшись:

— В их глазах ты — божество.

Кто-то с острым слухом сразу ответил, услышав это:

— Правильно, окружная принцесса — божество. Только божество смогло бы дать что-то вроде стали нашей Да Шунь.

Сталь — главная причина сегодняшнего праздника. Все кузнецы, участвовавшие в празднестве, взяли и встали на колени перед Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мином. Кто-то взял на себя инициативу и сказал:

— Мы, простые граждане, всю свою жизнь полагались на железо, чтобы зарабатывать. Первоначально мы думали, что быть хорошими кузнецами для жителей наших городов и провинций уже достаточно славно; однако мы никогда не предполагали, что придет день, когда мы сможем помочь в производстве стали для нашей Да Шунь. Когда заместитель генерала Цянь вызвал нас в военный лагерь, он сообщил нам, что производство стали — секрет среди секретов Да Шунь, но после того, как мы добьемся успеха, нас не убьют, чтобы заставить нас замолчать. По правде говоря, мы хотели бы сказать, что даже если бы принцесса округа и генерал убили бы нас, мы бы смирились с этим. Мы проработали с железом целую жизнь, а сейчас можем работать над сталью, если мы сможем умереть перед сталелитейной печью, это станет гордостью наших семей на протяжении десяти поколений!

Как только это было сказано, кто-то сзади выразил свои чувства:

— Мы хотим посвятить свою жизнь производству стали для Да Шунь. Генерал и окружная принцесса, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы, кузнецы и наши ученики, уже обсудили это. Мы решили подписать отказы от смерти и не покидать военный лагерь всю оставшуюся жизнь. Мы сохраним секрет Да Шунь и продолжим работу над сталью.

Как только это было сказано, все кузнецы в унисон гаркнули:

— Сохранить секрет Да Шунь на всю жизнь! Работать со сталью всю жизнь!

Крик, издаваемый старыми кузнецами и их молодыми учениками, естественно, не мог сравниться по громкости с солдатским, но он был полон энтузиазма и заставил Фэн Юй Хэн задыхаться без причины.

Не было ничего более трогательного, чем обещание, скрепленное жизнью. Она использовала технологию производства стали, чтобы обменять ее на их жизнь. С помощью всего лишь нескольких слов их жизнь была запечатана. Она сказала Сюань Тянь Мину:

— Мы обязательно должны быть достойны их. Они останутся в военном лагере и займутся производством стали, это сделает их сокровищами Да Шунь, а не рабами. Их семьи должны получить лучшую жизнь благодаря их усилиям.

Сюань Тянь Мин кивнул и громко сказал:

— Принцесса округа права. С сегодняшнего дня вы являетесь частью моей северо-западной армии. Что бы ни было у моих солдат, у вас тоже будет. Что бы ни получили семьи моих солдат, ваши семьи тоже это получат. Я, девятый принц Да Шунь и генерал северо-западной армии Сюань Тянь Мин, клянусь вам: я буду видеть в вас семью и друзей. Я позабочусь о ваших семьях. Если ваши внуки захотят записаться в ряды армии, я с распростертыми объятиями поприветствую их. Если захотят стать учеными, я лично порекомендую их в академию Юнь Лу в Сяо Чжоу. Не волнуйтесь, Да Шунь определенно хорошо позаботится о вас. Я, Сюань Тянь Мин, тоже буду хорошо к вам относиться!

По лицам старых кузнецов потекли слезы, и даже их молодые ученики были взволнованы, все они ликовали.

Некоторые из солдат запустили фейерверки, взрывавшиеся в воздухе. В небе расцветали прекрасные цветы, и один из солдат, жарящий ягненка, крикнул:

— Ягненок готов! Налетайте и ешьте!

Все смеялись и поднимали свои винные чаши, подходя к костру. Какой-то другой солдат с улыбкой вручил им две чаши вина.

Фэн Юй Хэн сунула правую руку в рукав и прищурилась, сказав Сюань Тянь Мину:

— Догадайся, что я покажу на этот раз?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 386. Барбекю и пиво лучшие друзья**

Барбекю и пиво лучшие друзья

У Сюань Тянь Мина имелись догадки о том, что было в рукаве Фэн Юй Хэн, но он все еще не мог думать о вещах не из этой эпохи. Существовали вещи, о которых он никогда раньше не слышал и не видел.

Например, пропев: «Та-да-да-дам!», Фэн Юй Хэн вытащила из своего рукава две банки пива!

— Что это такое? — ему было очень любопытно; задав этот вопрос, он забрал одну себе. Это что-то было холодным, и в эту летнюю ночь ее было весьма приятно держать в руках. Его не удивило, что рукав Фэн Юй Хэн обладал охлаждающей способностью. В невыносимо горячей кузнице ей все еще удавалось доставать ледяную воду. Даже если бы эта девушка прямо сейчас принесла кусочек льда, он не посчитал бы это странным. Но этот объект был каким-то особенным. Мягкое и тонкое; однако, очень прочное. Он слегка встряхнул его — кажется, что внутри есть вода.

Фэн Юй Хэн не стала забирать у него банку — вместо этого открыла свою. Затем проходящий мимо солдат подал ей жареное мясо. Чередуя мясо и выпивку, она выглядела так, как будто ела лучшую еду в мире. От этого зрелища у всех потекли слюнки.

Она не была скупа — развернувшись, она вытащила большое количество банок пива. Затем взяла и налила три десятка чашей, передав напиток солдатам, при этом громко говоря:

— Это называется пивом. Мой персидский мастер сказал, что не ничего лучше жареного мяса с пивом.

Услышав ее слова, солдаты попробовали это и сильно удивились.

Вкус пива не походил на что-то привычное, но это освежающее чувство было действительно слишком интересным. Кто-то из пробующих откинул голову назад и выпил чашу целиком. И посмотрел на Фэн Юй Хэн умоляющими глазами, но та только развела руками:

— Ничего больше не осталось, — она не могла вынести слишком много сразу. Это слишком бы бросалось в глаза.

Солдаты глядели с сожалением, но выглядели возбужденно-взволнованными. Люди, которые пили пиво, собрались вокруг и начали обсуждать текстуру, температуру и вкус, а также ощущения от употребления этого напитка с жареным мясом.

Сюань Тянь Мин не смог устоять и скопировал действия Фэн Юй Хэн, открыв собственную банку пива. Но когда он открыл ее, отверстие оказалось прямо перед его лицом, кроме того из любопытства до этого он несколько раз потряс ее. Фэн Юй Хэн, эта чертова девушка, забавлялась и намеренно промолчала, не предупредив его. В результате Сюань Тянь Мин открыл банку, которую до этого тряс. Созданное давление с пшыканием заставило пиво выплеснуться вертикальной струей, забрызгав ему лицо.

— Ха-ха-ха! — некий человек совешенно не мог сдержать смех. Она пальцем тыкала в его жалкую фигуру и хохотала так, что у нее разболелся живот.

Фэн Юй Хэн смеялась, и солдаты смеялись вместе с ней. Никто не относился к Сюань Тянь Мину, как к действующему генералу, и не рассматривал его, как принца страны. Они смеялись, не ощущая себя ни слишком незначительными, ни слишком великими, у них не было чувства превосходства или неполноценности. В общем, атмосфера получилась довольно радостной.

Сюань Тянь Мин сердито обрызгал их остатками пива, не пощадив даже Фэн Юй Хэн, практически умыв ее лицо пивом; однако девичий смех стал еще более хулиганским.

Такая атмосфера смогла заразить кузнецов и их учеников, пришедших работать над сталью. В Да Шунь все знали о девятом принце — своенравном и не различающим добро и зло, и все знали, что он был самым любимым ребенком императора. Даже на трон он смог бы взойти, если бы захотел. Девятый принц сражался на северо-западе. Все слышали о нем, как о боге войны, но все также знали, что его ноги были серьезно ранены, пока он находился на северо-западе. После возвращения в столицу его характер стал еще более взрывным, заставляя людей держаться от него еще дальше. Слухов о девятом принце было великое множество, и все они говорили о том, что он капризен и неразумен. Когда кузнецы впервые вошли в военный лагерь, то боялись, что случайно обидят этого девятого принца и лишатся головы. На самом деле, многие люди верили в это и отказались от приглашения заместителя генерала Цянь, сказав, что они несмотря ни на что не посмеют войти в лагерь.

Но сегодня все вышли вместе. Вечерний праздник только начался, но они смогли увидеть другую сторону девятого принца!

Где взрывной гнев? Где умышленное безрассудство? Было ясно, что вся это армия солдат близка ему, как самая настоящая семья, он явно считал их своими собственными братьями. Он не только хорошо относился к солдатам, но и дал кузнецам надежное обещание. Неужели это и правда тот самый девятый принц из слухов?

Кузнецы были ошеломлены. Один из наиболее понимающих кузнецов смог угадать, о чем они думают, и развеял их сомнения, сказав:

— Это очень неожиданно, верно? По правде говоря, то, что вы слышали, вовсе не так. Когда генерал живет как его высочество, он действительно такой. Однако, как только он входит в военный лагерь, он наш генерал. Который очень хорошо относится к солдатам. Он сказал, что мы его товарищи, а не подчиненные. Имена здесь ничего не стоят. Поэтому в битвах он участвует в первых рядах. Однажды он даже защитил собой от вражеского клинка самого простого рядового солдата.

Кто-то еще добавил:

— По правде говоря, когда он — его высочество, он ни с кем не будет хорошо обращаться. За исключением, пожалуй, окружной принцессы! Я слышал, что они часто выходили вместе, чтобы вредить другим.

Кузнецы вспотели. Выходили вместе, чтобы вредить другим… это походило на то, что мог сделать девятый принц!

Снова глядя на Сюань Тянь Мина, он все еще, играясь, боксировал с Фэн Юй Хэн. В стороне стояли солдаты, выступавшие в качестве наблюдателей. Кто бы ни проиграл, он будет пить.

Так, все обнаружили, что в военном лагере ничто не соответствует здравому смыслу. Девятый принц не был девятым принцем, а окружная принцесса была не такой, какой они себе ее представляли. Эта девушка не была слабой, она была полна доблести. Рядом с девятым принцем была такая особенная девушка, они действительно были идеальнейшей парой.

Внезапно некоторые представили. Если Да Шунь окажется под контролем девятого принца, то окружная принцесса Цзи Ан станет императрицей. Возможно, весь мир будет выглядеть иначе, или, может быть, он станет как этот военный лагерь. Мир будет как одна большая семья. Как здорово бы это было.

В этот самый момент Сюань Тянь Мин не знал, о чем думают другие. Он просто знал, что эта штука под названием пиво, которую вытащила Фэн Юй Хэн, была очень вкусной. Кроме того эта чертова девушка вытащила из рукава своего рода соус. Она сказала, что это — соус для барбекю. И будет очень вкусно, если намазать его на жареное мясо! Он глотнул пива, потом откусил мяса. Этот момент бы просто восхитителен.

Они некоторое время обменивались ударами, прежде чем солдаты заставили Сюань Тянь Мина выпить. Фэн Юй Хэн улыбнулась, уселась на землю и откусила кусок ягненка. Молодой солдат, который не старше двадцати лет, подошел к ней и неуклюже подал несколько ребер ягненка.

Фэн Юй Хэн с благодарностью приняла их. И дала ему наполовину полную банку пива.

Солдат был польщен этим. Видя, что она не отослала его, он присел рядом с ней и из любопытства спросил:

— Принцесса округа, откуда вы так много знаете? У вас есть медицинские знания, вы хорошо владеете луком, разбираетесь в военной тактике и даже знаете, как производить сталь! Это слишком мистично, — сказав это, он посмотрел на пиво в руке и добавил: — У вас также есть столько же хороших вещей, сколько и самих способностей.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Потому что однажды я встретила великого мастера! Он был эксцентричным человеком с множеством способностей. Мало того, что он владел многими хорошими вещами, он также знал то, чего люди этого мира не знали. Я училась у него в течение трех лет. По правде говоря, я узнала от него лишь небольшое количество.

Солдат был крайне удивлен:

— Это называется мало? Боже! Может быть, мастер окружной принцессы — божество?

Фэн Юй Хэн намеренно поддразнила его:

— Это возможно!

Солдат спросил еще раз:

— Тогда принцесса округа сможет снова увидеть своего мастера?

Она немного подумала и покачала головой:

— Наверное, нет. Мастер — эксцентричный человек и бродит по миру. Прямо сейчас я не знаю, куда он ушел. Возможно, он на другой стороне океана или на другом склоне горы. Также возможно, что он скитается по какой-нибудь пустыне или пересекает равнины. В любом случае, он определенно очень далеко от меня, и я больше никогда его не увижу.

— Какая жалость, — солдат был немного разочарован: — Все говорят, что учитель на день — отец на всю жизнь. Если бы у меня был такой мастер, я бы обязательно последовал за ним. Куда бы он ни пошел, я бы был рядом.

Они продолжали разговаривать на эту тему довольно долго. Фэн Юй Хэн видела, что у этого солдата было что-то на уме, но он не осмеливался рассказать, и при этом не хотел уходить. Так что она взяла инициативу на себя:

— Может быть, есть что-то, что ты хочешь мне сказать?

Солдат был поражен, а затем внезапно глотнул пива, прежде чем сказать:

— Так как принцесса округа заметила, я скажу. Я просто хотел спросить, раз окружная принцесса — божественный врач, знаете ли вы, как лечить болезни глаз?

— Глазные болезни? — переспросила она: — Кто заболел?

— Моя мама. Ей еще не исполнилось и пятидесяти, но ее зрение начало ухудшаться десять лет назад. Мой отец рано умер, а старший брат погиб на поле битвы. Дома только моя младшая сестра заботится о моей маме. В этом году ей исполнится семнадцать, и она уже пропустила лучшие годы для обсуждения брака, потому что беспокоилась, что некому будет позаботится о матери после того, как она выйдет замуж. Вот почему она осталась дома. Я думал… хотел попросить принцессу округа взглянуть. Можно ли вылечить такие заболевания глаз? Я не могу заставлять мою младшую сестру больше ждать.

Фэн Юй Хэн поставила пиво на землю и серьезно спросила его:

— Скажи, какие симптомы у твоей мамы?

— Не то чтобы она совершенно не в состоянии видеть, — быстро начал отвечать солдат. — Она может видеть свет, но говорит, что глаза как будто в белой пленке. Ей очень неудобно смотреть, неважно на что. Сначала это был просто тонкий слой, но с годами он становился все толще и толще. Раньше она все еще могла видеть фигуры людей, но теперь не может.

— Есть ли боль?

— Я никогда не слышал, чтобы она говорила о боли. Она просто сказала, что что-то мешает ей видеть.

Теперь у нее имелось представление о болезни. Если не было ничего неожиданного, то это просто стандартная катаракта.

— Где твой дом? В столице?

— В столице, — кивнул солдат. — В северо-западной части столицы на улице Линь Юань\* есть небольшой дворик. По правде говоря, ситуация в нашей семье довольно хорошая. Заработная плата генерала довольно хорошая, а я могу жить и питаться в военном лагере. Моя одежда также предоставляется военными, так что расходов не так много. Всю получаемую зарплату я отправляю домой. Кроме того, есть еще утешительная оплата за моего покойного старшего брата, так что моя семья не беспокоится о еде или одежде, и они могут позволить себе есть мясо каждый день. Если бы не болезнь глаз моей матери, моя младшая сестра могла бы выйти замуж в достойную семью, но…

— С этим легко справиться, раз больная в столице, — девушка потянулась и похлопала солдата по плечу, чтобы утешить его. Затем она обернулась и сказала Ван Чуань: — Позже запиши, где именно живет его семья. Когда стальной нож будет готов, мы с его высочеством вернемся в столицу. Тогда же я пойду и посмотрю.

Услышав, что Фэн Юй Хэн придет лично, солдат был так счастлив, но не знал, как лучше всего это выразить, поэтому встал на колени, чтобы поклониться, но Фэн Юй Хэн остановила его:

— Генерал относится к вам как к товарищам, поэтому я тоже ваш товарищ. Семья товарища — это моя семья. Разве нужно благодарить за лечение члена своей семьи? — великодушно сказала она. — Если ты действительно хочешь поблагодарить меня, то, когда я вылечу болезнь твоей матери, пригласи меня к себе домой поесть и выпить!

По лицу солдата потекли слезы, он не знал, какие слова следует сказать, чтобы поблагодарить. Он только и мог что кивнуть. Один из солдат, стоявших сбоку, услышал их разговор и с улыбкой похлопал этого молодого человека по спине:

— Малыш, тебе сильно повезло. Если действовать будет окружная принцесса, то болезнь глаз твоей матери, безусловно, вылечится. И груз всех этих лет, будет наконец-то снят с твоего сердца.

Солдата оттащили в другую сторону, чтобы выпить вина. Фэн Юй Хэн же вынула из своего рукава еще пива, пока никто не обращал на это внимания. На этот раз она вытащила две банки. Она поставила одну рядом собой и одну — напротив. Затем она подняла голову и тихо крикнула:

— Выходи, негодник!

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

\*林源 — [линь юань] — примерный перевод — лесной источник

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 387. Высококлассные действия принцессы округа превращают тебя в элиту**

Высококлассные действия принцессы округа превращают тебя в элиту

Во вспышке внезапно появился человек — Бан Цзу — которого не видели более трех месяцев, и сел напротив нее. Подняв банку пива, он умело открыл ее и сделал большой глоток.

Он долго наблюдал из тени и, наконец, попробовал эту штуку. Он задавался вопросом, насколько это вкусно? Сделав еще один глоток, он немного распробовал напиток, а затем глотнул еще. Вот та он и выпил всю банку. Бан Цзу, наконец, понял, что нельзя за один раз понять, нравится что-то или нет, но, начав пить, он уже не мог остановиться.

Он обратился к Фэн Юй Хэн:

— У вас есть еще?

Фэн Юй Хэн вытащила для него еще одну банку:

— Пей немного медленнее. У меня еще есть кое-какие вопросы.

Бан Цзу откинул голову назад и сделал еще один большой глоток. Не дожидаясь, пока она начнет расспросы, он сказал:

— В Сяо Чжоу все в порядке. Молодой мастер неплохо себя чувствует и больше не подвергается никакой опасности. Академия делает все возможное, чтобы защитить его, и старший преподаватель Е организовал Цзы Жую место жительства в его дворе, чтобы его могли защитить его охранники. Я тайно расследовал пожар, но не смог понять, кто именно это сделал.

Фэн Юй Хэн пожала плечами и улыбнулась:

— Раз нет никаких следов, то определенно что-то не так.

— Почему вы не считаете это просто совпадением? — спросил ее Бан Цзу.

Она закатила глаза:

— Как может быть так много совпадений? Ты со мной так долго, но разве видел хоть какие-то совпадения? Это не потому, что я слишком пессимистично настроена и везде вижу заговоры. Дело в том, что враг всегда появляется, когда я наименее подготовлена. Когда я слишком оптимистична, другим слишком легко воспользоваться мной.

Что еще мог сказать Бан Цзу? Действительно, разве могло быть так много совпадений в этом мире? За все годы своего существование академия Юнь Лу никогда не горела. Как могла кухня загореться, когда Цзы Жуй пошел туда? Он беспомощно покачал головой:

— Действительно не было возможности подготовиться. Враг в состоянии сделать что-то подобное, похоже, что академия Юнь Лу на самом деле небезопасна. Как только преступники окончательно проникнут в академию, я немедленно отправлю сообщение скрытым охранникам, чтобы они проявили особую бдительность.

Фэн Юй Хэн кивнула и не стала продолжать разговор о делах в Сяо Чжоу, только сказала:

— Ты хорошо поработал.

Бан Цзу растерялся и неосознанно помахал рукой, прежде чем встать:

— Я ваш скрытый страж. Пока вы меня не гоните, все в порядке, — договорив, он исчез со вспышкой.

Фэн Юй Хэн чувствовала, что выпила слишком много. В противном случае она не увидела бы на лице этого скрытого стража, который должен быть безэмоциональным, следа ностальгии.

В мгновение ока Сюань Тянь Мин придвинулся на своем инвалидном кресле к ней. Она не хотела думать о тривиальных вещах, и вновь влилась в празднество. Заняв у алкоголя немного сил, она сказала Сюань Тянь Мину:

— Я спою для тебя песню!

В глазах Сюань Тянь Мина появилось удивление. Эта девушка сама решила спеть для него? Ха-ха! Он полагал, что эта чертова девушка понятия не имела о каких-либо женских поступках. Кто же знал, что она умеет петь!

Он намеренно побеспокоил ее:

— Пение требует музыки в качестве аккомпанемента. Любимая супруга, ты должна играть мелодию во время пения. Это больше всего подходит для этого случая.

Фэн Юй Хэн с яркой улыбкой посмотрела на него и, натянув широкий рукав Ван Чуань, чтобы закрыть свое запястье, вытащила гитару.

Ван Чуань, чувствуя, что, вроде бы не должна ослепнуть, быстро потянула Хуан Цюань и, указывая на гитару, сказала:

— Молодая госпожа провернула еще один волшебный фокус.

Трое безучастно смотрели на вещь в руках Фэн Юй Хэн. Никто не знал, что это за штука. Сюань Тянь Мин видел, что у нее есть струны, и предположил, что она может быть похожа на цитру. Протянув руку, он ущипнул одну. Конечно же, раздался звук.

Звук не был громким, но все же насторожил группу солдат, которая находилась неподалеку. Все собрались вокруг них и смущенно посмотрели на гитару.

Возможно, Фэн Юй Хэн действительно выпила слишком много. Она была явно более энергичной, чем раньше, когда она указала пальцем на гитару и громко сказала:

— Это называется гитара. Это такой тип инструмента. В родном городе моего мастера он очень популярен, — сказав это, она начала перебирать струны, извлекая из нее уникальные звуки. Гитара отличалась от гуцинь, в ее музыке было особое очарование, которого никто не слышал раньше.

Какой-то солдат вскричал:

— Принцесса округа, сыграйте для нас песню!

После этого выкрика, все сразу же повторили его:

— Принцесса округа, сыграйте для нас песню, — этот крик звучал, не прекращаясь. На самом деле, даже Сюань Тянь Мин последовал их примеру.

Она улыбнулась и сказала всем:

— Очень хорошо! Тогда я буду играть. Но не просто играть, я буду петь, — проговорив это, она поднялась на холм и уселась на землю. Держа гитару на коленях, она поставила перед собой мегафон, которым она пользовалась раньше. Только тогда она сказала Сюань Тянь Мину: — Я спою тебе песню. Текст — мой, никто больше не сможет спеть ее. Послушай.

Как только она закончила говорить, современный инструмент ожил с современной песней, отправив всех в путешествие во времени и пространстве. Даже Фэн Юй Хэн трудно было понять, был ли это военный лагерь Да Шунь или военный лагерь из ее двадцать первого века.

Находясь в этом трансе, она открыла рот, и запела знакомую мелодию.

Эти просторы многих заставили сложить свои головы в битве за них

И мудрецы, и герои хотели достичь этих земель

И ни один не мог сказать ничего кроме «прекрасно»

И не мог сравнить эти реки и горы даже с улыбками красавиц

«Песня красавицы»\* изначально была динамичной песней. В ее прошлой жизни это ей и понравилось. Когда ей было скучно, она вносила в нее изменения в зависимости от своих предпочтений. Игра на гитаре во время медленного пения «Песня красавицы» придавала исполнению некую художественность, которой невозможно было достичь при прослушивании электронной записи, особенно если добавить к этому сам инструмент. Как можно сравнивать это со звуками древних инструментов?

Тысячелетиями омываются волнами со всех сторон

Три западных царства, сильные волны кромсают скалы

А лавины укрывают снегом

Спокойно и неторопливо смеясь, когда страшный враг стерт с лика земли

Песня, которую изначально пел мягкий голос И Нэн Цзина, стала немного более жесткой и металлической, когда ее пела Фэн Юй Хэн. Это была уже не мягкая композиция. Вместо этого она походила на картину гор и рек, нарисованную тушью. Она идеально подходила атмосфере.

Когда гитара замолкла, долгое время было тихо, и Фэн Юй Хэн почувствовала недовольство:

— Эй! Скажите что-нибудь!

Никто так и не узнал, кто выкрикнул первым «Хорошо!», но после раздались оглушительные аплодисменты трех военных гарнизонов.

По правде говоря, как могло слово «хорошо» выразить впечатление о красоте этой песни? Но эти крепкие солдаты были не слишком грамотны. Они не знали, какие слова следует использовать, чтобы выразить свои чувства. Они могли только продолжать аплодировать, ошарашив в результате Фэн Юй Хэн.

Сюань Тянь Мин тоже начал смеяться, затем указал на Фэн Юй Хэн, громко говоря:

— Девочка! Ты говоришь этому принцу, что вся эта страна не может сравниться с одной лишь твоей улыбкой?

Фэн Юй Хэн выгнула бровь и провокационно посмотрела на него:

— А ты что думаешь?

Сюань Тянь Мин сильно удивился, но кивнул:

— Этот принц тоже верит в это, но с твоей песней что-то не так. Не должно быть трех царств, это должны быть все страны Поднебесной. Как трех царств может быть достаточно? Вступая в брак с нашей Хэн Хэн, этот принц должен предоставить тебе лучший участок земли под небесами и лучшую страну!

— Хорошо! — она вскочила на ноги. — Это слышали так много товарищей! Сюань Тянь Мин, ты сам это сказал. Ты должен дать мне все самое лучшее!

— Правильно! — он немного повысил голос и радостно произнес: — Я должен дать тебе все самое лучшее! Самые-самые лучшие вещи в мире!

— Да! — она радостно подпрыгнула и в мгновение ока превратилась в тринадцатилетнего ребенка. Затем она посмотрела на солдат: — Вы же слышали это, верно? Запомните это для меня! Если он не сдержит слово, вы должны помочь мне вынести справедливый приговор!

Солдаты засмеялись:

— Принцесса округа, не волнуйтесь. Мы слышали это!

Но это событие омрачило то, как кузнецы и их ученики смотрели на принца. Чего они никак не ожидали, так это того, что окружная принцесса Цзи Ан постоянно называла его Сюань Тянь Мином, напрямую по имени. Это… это было слишком неправильно!

Но каким вообще порядкам должна подчиняться эта будущая супруга девятого принца? Они сразу поняли, что он без ума от этой девушки, чьи способности превзошли сами небеса. Такая пара людей, все, что они делали, было правильно.

Солдаты начали еще один раунд питья, и многие собрались вокруг Фэн Юй Хэн, по очереди выпивая с ней. Сюань Тянь Мин даже напомнил им:

— Вы не должны заставлять жену этого принца напиваться, — но как могли те, кто уже был пьян, послушаться его? Они пили за нее чашу за чашей! Фэн Юй Хэн тоже поднимала в ответ свою!

Продолжая так пить, она действительно выпила слишком много. Она потянула Сюань Тянь Мина за рукав и сказала с улыбкой:

— Эта песня, которую я только что спела, называется «Песня красавицы», и она раскрывает мой комплекс молодой девушки. Я доказала, что тоже умею играть на цитре и петь. Но эту песню могу петьт только я. Она не подходит мужчинам.

Сюань Тянь Мин ухмыльнулся, у него было плохое предчувствие:

— Что такое? Хочешь, чтобы мужчины тоже пели?

— Почему бы и нет? Может быть, ты не знал, что существуют люди, которые поют во время боя? И песни эти называются военными песнями. Они поднимают боевой дух!

Ее слова заставили Сюань Тянь Мина почувствовать себя немного тронутым. Как и солдат\, которые слышали ее слова. Сюань Тянь Мин спросил ее:

— Тогда ты знаешь такие песни?

— Естественно! — Фэн Юй Хэн снова вскочила с земли: — Но мне не нужно учить. Я спою это для всех, и все смогут научиться вместе!

Она отвернулась ото всех и пошарила в рукаве перед тем, как вытащить плеер. Вместе с аудиосистемой, которую затем подключила. Сюань Тянь Мин не понимал, на какой механизм она нажала, но внезапно услышал очень громкую песню из этих странных вещей, называемых стереосистемами. Эта песня была очень странной, и он не мог понять, какие использовались инструменты. Он только почувствовал, что эта музыка заставила его стать более энергичным. Горячая кровь вскипела у него в груди, и он ненавидел то, что не мог немедленно броситься на поле битвы.

С таким волнением было очень трудно описать чувство, горевшее внутри. В песне была еще и лирика. Управляйте семьей, страной и обеспечивайте мир во всем мире, три армии, весь мир — ваш дом. Разве о чем-то таком они никогда не думали? Какая из этих вещей не заставляла их кровь кипеть?

Эту песню проигрывалась на повторе снова и снова. Кто знал, сколько раз она повторялась, но они никак не могли ею насытиться. Чем больше они слушали, тем лучше она звучала. И, слушая, они, наконец, начали петь. Сначала запел кто-то один, потом подключился второй, и в итоге запели все тридцать тысяч человек.

Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, это было похоже на песню.

Зеленые казармы, зеленые казармы, научите меня

Как петь, чтобы сдвинуть горы

Как петь, чтобы цветы распускались и вода текла…

Три гарнизона пели.

Весь мир стал для них домом.

Чем дольше они пели, тем громче у них получалось. Чем больше они пели, тем более взволнованной становилась атмосфера. Даже Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн начали подпевать. Кузнецы и их ученики тоже подключились. Пели все. Эта песня долго гуляла по долине, становясь самой красивой песней в этом мире.

Когда все почувствовали, что военные песни подтолкнули праздник к его кульминации, в некую пьяную головку неожиданно пришла идея. Ее владелица снова потянула Сюань Тянь Мина за рукав и закричала сквозь пение солдат:

— Просто петь — это не весело. Давай потанцуем!

Хотя танцами мужчины обычно не занимались, испытав на себе пение, Сюань Тянь Мин чувствовал, что танец, о котором упоминала Фэн Юй Хэн, должен быть своего рода удивительным танцем высокого класса, поэтому он кивнул:

— Хорошо! Научи их танцевать!

Фэн Юй Хэн мизинцем ткнула куда-то в плеер. Прекрасная военная песня сразу же сменила другой мелодией. Из двух стереосистем раздались звуки песни, которая была определенно «высококлассной».

«Ты мое маленькое яблоко! Как бы я ни любил тебя, этого никогда не бывает достаточно…»\*\*

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

\* «Песня красавицы» («Nian Nu Jiao») — это стихотворение, описывающее некоторые части эпохи трех царств. Это было стихотворением, затем его превратили в песню.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 388. Красный младенец или демон белой кости\*?**

Красный младенец или демон белой кости\*?

В полдень следующего дня некий похмельный человек проснулся от звуков «Маленького яблока». Она просто услышала, как кто-то расхаживает взад-вперед, бормоча слова: «Румяное личико, согревающее мое сердце…»

Фэн Юй Хэн внезапно протрезвела и села прямо.

Она же не должна была вернуться назад, верно?

Она даже испугалась немного. Она с большим трудом смогла принять эту эпоху и, наконец, сумела очень хорошо вписаться в нее. Она даже нашла себе партнера на всю жизнь. Чтобы отправить ее обратно в такое время, да небеса играли с ней!

— Юная госпожа, вы проснулись! — это был голос Ван Чуань.

Она повернула голову и сразу же увидела, как Хуан Цюань, напевая, держит чашку с водой. Воспоминания о прошедшей праздничной ночи бросились ей в голову.

Сонные глаза, которые ей, наконец, с трудом удалось открыть, немедленно закрылись обратно! Чем она занималась прошлой ночью? С пением военных песен все было хорошо, но она заставила танцевать всю армию! О боже, как ей смотреть в глаза людям?

— Молодая госпожа, — Ван Чуань присела рядом с ней на кровать. — Уже утро. Молодая госпожа должна встать. Эта слуга послала кого-то, чтобы приготовить отвар. Юная госпожа, выпейте немного, чтобы очистить желудок.

Та в ответ указала на Хуан Цюань:

— Можешь заставить ее перестать петь? У меня от него… живот болит.

Хуан Цюань была озадачена:

— Молодая госпожа, она звучит довольно неплохо. Хотя слова простоваты, и эта слуга слишком смущена, чтобы петь вместе со словами, приятно напевать и одну мелодию.

Уголки ее губ слегка дернулись. В это время солдат снаружи крикнул:

— Принцесса округа встала?

Хуан Цюань быстро вышла, чтобы встретить его. Когда она вернулась, то несла корзину, полную яблок:

— Молодая госпожа, смотрите. Они были собраны солдатами с гор. Они очень свежие.

Фэн Юй Хэн безумно смутилась. Эта корзина яблок была для нее слишком сильным шоком.

Она поклялась, что ей просто необходимо бросить пить!

После завершения первого куска стали северо-западная армия снова с головой погрузилась в ее производство. Все кузнецы и ученики были разбиты на двенадцать небольших групп и поделены по разным кузницам. Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн тоже разделились, чтобы дать необходимые инструкции, — в каждой группе должен быть хотя бы один человек, который знал, как тщательно выполнить необходимые шаги.

В то же время производство первого стального ножа было в самом разгаре. Старый кузнец работал с новым материалом впервые. Он был немного не уверен в том, как начать, боялся, что сделает ошибку и потратит этот кусок стали впустую. Увидев, что все в военном лагере снова начинают производство, Сюань Тянь Мин сказал ему, что скоро будет произведено большое количество стали. Только тогда старик осмелился начать работу.

Десять дней спустя был изготовлен первый в Да Шунь стальной нож.

Старый кузнец все это время не спал, в результате чего его глаза стали ярко-красными, как фонари. Когда клинок был окончательно завершен, он сразу же упал на колени. Его молодой внук подошел к нему и поддержал его, сказав:

— Дедушка, ты не должен плакать. Твои глаза больше не выдержат слез.

Что касается завершения первого ножа, все солдаты в лагере были очень взволнованы. Сюань Тянь Мин передал стальной нож Цянь Ли, а затем лично отобрал пятерых солдат протестировать его.

Польщенные солдаты поднялись, обнажив свое оружие. Цянь Ли до сих пор помнил, как Фэн Юй Хэн разрезала его собственную саблю. Он рассмеялся:

— Сегодня я дам вам познать, как ломается ваше оружие.

Хотя их оружие сломалось, солдаты не чувствовали, что это был позор. Все они стремились стать первыми и боялись отставать. После нескольких обменов ударами сабли сломались, а мечи раскололись, и даже гигантский топор погнулся.

Цянь Ли никогда не испытывал такого чувства выполненного долга. Даже когда он сразил десять человек одним ударом в битве на северо-западе, он не чувствовал себя таким радостным, как сейчас.

Оружие пяти солдат было полностью уничтожено, и еще пять немедленно вышли вперед. С помощью всего лишь нескольких ударов их оружие тоже было поломано, но стальной нож в его руке все еще выглядел совершенно новым, не было видно ни единой отметки.

Цянь Ли был готов пуститься в пляс от радости. Держа стальной нож горизонтально, он подошел к Сюань Тянь Мину и Фэн Юй Хэн:

— Генерал, принцесса округа, взгляните!

У Фэн Юй Хэн, естественно, имелось понимание, но Сюань Тянь Мин все еще выглядел немного обеспокоенным. Увидев, что на стальном ноже ни единой царапины, он, наконец, кивнул, прежде чем сказать Фэн Юй Хэн:

— Приготовься. Завтра мы вернемся в столицу.

С завершением работы над стальным ножом им, естественно, придется войти во дворец, чтобы доложить об этом императору. Но военный лагерь занимался производством стали, что на данный момент было его главнейшей задачей. Когда эти двое покинули лагерь, солдаты действительно почувствовали легкую неуверенность.

Сюань Тянь Мин разместил нескольких солдат из трех гарнизонов в пещеру Сюй Тянь, добавив еще три слоя защиты. Фэн Юй Хэн же заставила команду поддержки создать оборонительный массив. Затем она приказала команде божественных лучников расположиться на периферии.

Когда массив был завершен, а персонал весь расположился на своих местах, уже начало светать. В этой поездки обратно в столицу Яо Ши тоже вернется. Фэн Юй Хэн планировала лично отправить Яо Ши в Сяо Чжоу после посещения императора.

Процессия экипажей устремилась прямо к столице. Она лежала в императорской карете Сюань Тянь Мина и спала с очень плохой осанкой. Ван Чуань хотела укрыть ее тонким одеялом, чтобы скрыть неправильное положение своей спящей юной госпожи, но после того, как она накрыла ее один раз, одеяло немедленно оказалось на полу. Это повторялось до тех пор, пока Сюань Тянь Мин, наконец, не выдержал:

— Просто сдавайся! Положение этой девушки сегодня уже довольно хорошее.

Пока они шутили, снаружи вдруг раздался звонкий крик, напоминающий детский:

— Спасите! Спасите!

Сразу после этого раздался голос Яо Ши:

— Останови карету! Быстро останови карету!

Ее карета остановилась, как и императорская карета Сюань Тянь Мина. Экипаж больше не раскачивался, и Фэн Юй Хэн немедленно проснулась. Нахмурившись, она спросила:

— Что такое?

Хуан Цюань отодвинула занавеску и, выглянув наружу, сказала:

— Маленький ребенок, висящий на дереве на склоне утеса, кричал о помощи. Госпожа услышала это и приказала остановить карету. Прямо сейчас Цинь Лань помогает ей выйти.

Услышав, что Яо Ши вышла из экипажа, Ван Чуань не могла усидеть на месте и тоже сошла.

— Будь внимательна. Остерегайся засад, — напомнил ей Сюань Тянь Мин. Затем он обернулся и сказал Фэн Юй Хэн: — Это немного интересно. Этот принц ездил по этому пути бесчисленное количество раз, но я впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией.

Фэн Юй Хэн распрямилась и пересела к окну, чтобы посмотреть. Посмотрев, она сказала:

— Это служебная дорога. Хотя она действительно проходит мимо утеса, это всего лишь короткий отрезок пути. Кто-то связал этого ребенка и подвесил на дереве, растущем вдоль нее. Это довольно странно.

Пока они говорили, Яо Ши уже начала идти к утесу при поддержке Цинь Лань. Ван Чуань бросилась вперед и остановила их, сказав несколько слов. Яо Ши больше не рвалась вперед; однако громко приказала Ван Чуань:

— Ты должна спасти его!

Фэн Юй Хэн ощутила беспомощность. Яо Ши снова проявляла сочувствие.

Ван Чуань осторожно двинулась вперед и увидела, что ребенок висит вниз головой. Кровь прилила к его лицу, заставив его стать ярко-красным. Она не могла не почувствовать себя немного расстроенной; тем не менее, девушка все еще помнила совет Сюань Тянь Мина, поэтому осторожно спросила:

— Ребенок, из какой ты семьи? Почему ты здесь висишь?

Глаза ребенка налились кровью из-за непрекращающихся слез:

— Плохие парни сбросили с утеса моих отца с матерью и украли золотое ожерелье с моей шеи. Затем они подвесили меня здесь, сказав, что меня сожрут ястребы. Сестра, спаси меня.

Этому ребенку было лет четыре-пять. Он выглядел истощенным, а его одежда — изодранной. Ван Чуань огляделась и увидела очень четкие следы битвы. Она немного успокоилась, но все равно спросила:

— Где твой дом?

Ребенок расплакался:

— Мой дом очень далеко. Я не знаю. Папа сказал, что поедет в столицу по делам, но их сбросили со скалы.

Со спины раздался крик Яо Ши:

— Ван Чуань, просто спаси его.

Ван Чуань кивнула и быстро подошла, чтобы запрыгнуть на дерево и развязать веревку. Но кто же знал, что от приземления это дерево, способное удержать висящего ребенка, внезапно вырвется с корнем и упадет на дно скалы!

Яо Ши и ребенок оба вскрикнули, а Фэн Юй Хэн дернулась; однако Хуан Цюань сказала:

— Все в порядке. Ван Чуань хороша в использовании цингуна. С такой мелочью она может легко справиться.

Сразу после того, как она сказала это, Ван Чуань вновь показалась на скале. Вернулась не только она, но и ребенок.

Когда они приземлились, ребенок начал плакать. Он игнорировал Ван Чуань и даже не удосужился встать. Он просто пополз по земле к Яо Ши.

Яо Ши была мягкосердечной. Увидев этого бедного ребенка, ее материнское сердце было немедленно покорено им. Бросившись вперед, она обняла его и начала утешать:

— Не волнуйся, не волнуйся. Хороший ребенок, теперь ты в безопасности.

Ван Чуань стояла сзади и беспомощно смотрела на Фэн Юй Хэн, как бы спрашивая ее: «Что нам теперь делать?»

Фэн Юй Хэн сосредоточилась на теле этого ребенка. Наблюдая за тем, насколько испорчено он ведет себя в руках Яо Ши, она продолжала чувствовать, что что-то не так.

— Разве это не нормально, когда детей гладят по голове? Я всегда так делаю с Тянь Юем, и он никогда не выглядит несчастным. Но посмотри на него, — тихо сказала она, потянув за рукав Сюань Тянь Мина, и подбородком указала на ребенка, — каждый раз, когда мама собирается погладить его по голове, он сознательно уклоняется.

— Не только поглаживания, этот ребенок вообще не очень искусно играет, — усмехнулся Сюань Тянь Мин.

— Я пойду и посмотрю, — она встала и выпрыгнула из императорской кареты, быстро идя к Яо Ши.

Она не знала, может, она слишком чувствительна, но ей показалось, что, когда ребенок увидел ее подходящую фигуру, в его глазах отразились надежда пополам с легкой нервозностью. Сильно вцепившись в Яо Ши своими маленькими руками, он не хотел ее отпускать.

Цинь Лань улыбнулась:

— Этому ребенку очень нравится госпожа.

Яо Ши нравилось слушать подобные вещи, так что она ответила с улыбкой:

— Может быть, это судьба. Сейчас, кроме Цзы Жуя, это первый раз, когда чей-то ребенок ведет себя со мной так сердечно.

— Мать скучает по младшему брату, — Фэн Юй Хэн уже подошла к ним и улыбнулась Яо Ши, сказав: — После возвращения в столицу чрез несколько дней я отправлю мать в Сяо Чжоу, — проговорив это, она взглянула на этого ребенка. И пораженно высказалась: — Ох! Какой безобразный ребенок.

— Он и так довольно жалок. Не пугай его, — сказала Фэн Юй Хэн Яо Ши, крепче обняв помрачневшего личиком ребенка. Затем она сказала ему: — Не бойся. Старшая сестра просто шутит с тобой.

— Правильно, я тебя дразню, — подтвердила Фэн Юй Хэн. — Неважно, уродливы ли дети или нет. Пока они милые, все нормально. Так что не нужно хмуриться. А то растеряешь свою молодость и будешь выглядеть старым, — она сказала это, протягивая руку к ребенку. — Подойди, ты так долго висел на скале, дай мне посмотреть, все ли с тобой в порядке.

Ребенок хотел увернуться, но его крепко держала Яо Ши, посоветовав ему:

— Будь послушным мальчиком, старшая сестра — врач. Позволь ей взглянуть, чтобы мы смогли успокоиться.

Он не мог избежать этого, так что с большой неохотой протянул ей свое запястье.

Фэн Юй Хэн не стала скромничать и притянула его к себе. Поднапрягши свою руку, она прощупала его пульс и подумала: «Ну, конечно же».

\*\*\*

\* Красный младенец (упрощенный кит.: 红孩儿 ; традиционный кит.: 紅孩兒; [Хун Хай Эр]) — персонаж «Путешествие на Запад». Красный младенец известен также как король-мальчик-мудрец (聖嬰 大王), он — сын принцессы Железного Фана и Короля Быков-Демонов, заклятого брата Сунь Укуна 500-летней давности. По приказу своего отца был призван защищать Огненные горы из-за своих высших способностей — огня самадхи (三昧 眞 眞), который он развивал более 300 лет.

Сунь Укун сражался с Красным младенцем в надежде вернуть своего хозяина Тан Сансанга. Красный младенец не верил утверждению Укуна о том, что отец Красный младенец (Король Демонов-Быков) был его побратимом, что технически сделало Укуна его родственником.

Затем Красный младенец попытался убить Укуна, управляя пятью телегами (каждая из которых представляет один из Пяти Элементов), которые излучали огромное количество огня, способного уничтожить небеса, но Укун использовал заклинание сопротивления огню и преследовал Красного младенца, который вернулся в свою пещеру, думая, что победил Укуна.

Укун сначала просит дождей у Короля Восточных Драконов, чтобы противостоять Огню Самадхи Красного младенца, но безрезультатно (дождь Короля Драконов может погасить только нормальные огни, но огонь Красного младенца неугасим для обычных усилий по тушению огня) дождем, на самом деле он усиливает пламя. Пойманный пламенем Укун, в конце концов, почти полностью сгорел в огне, но, наконец, прибегает к помощи Бодхисаттвы Гуаньинь.

Пока Красный младенец сражается с Укуном в лесу, он нашел (пустой) лотосовый трон Гуаньин, а затем в неуважении сел в него, подражая позе божества. Внезапно лотосовый трон превратился в мечи, которые пронзили и ранили Красного младенца; когда он попытался вытащить их, мечи превратились в алебарды, которые поймали его в ловушку. Красный младенец тогда умолял Гуаньинь освободить его. Взамен он должен был стать постоянным учеником Гуаньинь, и ему было дано имя «Shancai» (善財).

Бодхисаттва вытащила лезвия и залечила раны Красного младенца, но тот попытался атаковать ее еще раз. Затем она бросила золотую полосу, которая разделилась на пять частей, и зафиксировала ее вокруг головы, запястий и ног, и прочитала мантру, причиняя боль Красному младенцу, тем самым подавляя его.

«Дух белой кости» (Бай гу-цзин) — разновидность демона, призрака, чудовища. Женщина-скелет, с которой или жестоко обошлись при жизни, так что она вернулась ради мести, или падшая небесная сущность, приобретшая магическую силу через практику даосизма. Главной целью таких демонов является достижение бессмертия и, таким образом, божественности. В «Путешествии на Запад», демоны ищут этого, как правило, за счёт похищения и пожирания святых людей (в данном случае Сюаньцзана).

Общее название таких демонов — яогуай (кит. 妖怪), яомо (кит. 妖魔, буквально, «демон») или яоцзин (妖精, буквально, «обольстительный»).

Термин «яогуай» был заимствован японцами, в японским языке он звучит, как екай; родной японский эквивалент, который иногда записывается теми же иероглифами, звучит как «мононокэ».

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 389. Сестра действительно не имеет доброго сердца**

Сестра действительно не имеет доброго сердца

Какой четырехлетний ребенок? Это явно был карлик, чье лицо перестало расти вместе с телом.

Взгляд Фэн Юй Хэн, изучавший маленькое лицо, был чрезвычайно проницательным. Умный карлик тут же откинул руку назад, обнимая Яо Ши за шею. Он даже скопировал детские манеры и прокричал, начиная плакать:

— Старшая сестра очень страшная. Я хочу маму.

Яо Ши быстро и осторожно обняла его и отругала Фэн Юй Хэн:

— Не пугай его. Отец и мать этого ребенка убиты преступниками. Мы не можем ничего не делать и просто игнорировать его.

Фэн Юй Хэн обеспокоенно и беспомощно сказала Яо Ши:

— Вполне достаточно просто спасти его. Может быть, мать хочет взять его и вырастить?

— Это не невозможно! — в глазах Яо Ши отразились определенные ожидания. — Быть найденным нами — тоже своего рода судьба. А-Хэн, ты не всегда сможешь быть такой жестокой.

Фэн Юй Хэн нахмурилась и посмотрела на Яо Ши. По правде говоря, в тот момент ей стало очень грустно. С тех пор, как она вернулась в поместье Фэн, она изо всех старалась сил бороться с семьей Фэн, чтобы защитить свою мать и младшего брата. Даже развод Яо Ши стал результатом ее просьбы об императорской милости. В результате ее мать видела в ней только свирепое сердце.

Она не пожелала принять это:

— Если бы мое сердце не было жестоким, нас бы давно съели в поместье Фэн!

Яо Ши поняла, что была слишком резка, и почувствовала сожаление. Но Фэн Юй Хэн уже приказала Ван Чуань забрать ребенка из ее объятий. Душераздирающие мальчишечьи крики звенели у женщины в ушах, разбивая ей сердце.

Она не заботилась о чувствах Фэн Юй Хэн и просто встала, грубо говоря:

— Я обязательно должна вернуть этого ребенка. Если ты считаешь, что ему не подобает жить в поместье принцессы округа, я могу привести его в гостиницу. Когда ты закончишь свои дела, я увезу его в Сяо Чжоу.

— Госпожа! — Ван Чуань не могла продолжать слушать: — Поместье окружной принцессы и ваш дом тоже.

— Но я даже не имею права заводить ребенка, — воодушевившись, Яо Ши, наконец, открыто начала спорить с Фэн Юй Хэн, отказываясь отступать.

Глядя на мать перед собой, Фэн Юй Хэн внезапно начала смеяться. Хотя она выглядела очень похожей, Яо Ши действительно не была ее матерью, которая умерла много лет назад. Она заняла место первоначальной владелицы тела, и эти изменения ее мать не могла не видеть. Яо Ши давно заметила, что что-то не так; но она все это время терпела и ничего не говорила. Если подумать, она была довольно терпима к ней.

— Мать, если бы вы могли быть такой сильной тогда, когда столкнулись с семьей Фэн, не существовало бы ни единого шанса на то, чтобы нас троих сослали на северо-запад, заставив все эти три года так страдать. Теперь у вас есть возможность, но вы защищаете ребенка с неизвестным происхождением. Тогда почему вы не вели себя так, как сейчас, и не защищали меня и Цзы Жуя? — ее слова были ледяными и безэмоциональными. — Забудем об этом, если хотите оставить его, просто оставьте. Он также может остановиться у вас, в поместье принцессы округа. Это не только моя усадьба, но и ваш дом, — договорив, она развернулась и пошла к императорской карете. Уходя, она сказала: — Ван Чуань, у госпожи слабое тело. Пусть этот ребенок сядет с нами.

Яо Ши увидела, что она, наконец, согласилась, и вздохнула с облегчением. Затем она несколько раз посоветовала карлику пойти с Ван Чуань. Хотя тот не хотел этого, он понимал, что остаться не было никакой возможности, поэтому послушно последовал за Ван Чуань к императорской карете.

Яо Ши проследила, как они усаживаются в карету, и, наконец, Цинь Лань помогла ей вернуться в их экипаж. Только после того, как экипажи снова начали двигаться, она безучастно спросила Цин Лань:

— Скажи, может, она злится на меня?

— Госпожа говорит о молодой госпоже? Как это возможно? Молодая госпожа прекрасно относится к госпоже, — быстро утешила ее Цин Лань. — Она не хочет брать с собой этого ребенка, потому что это опасно. Госпожа, не думайте об этом слишком много.

— Я слишком много думаю? — Яо Ши заговорила сама с собой: — Мы с Цзы Жуем обременяем ее. Кто знает, может, настанет день, когда она разгневается и не захочет больше выполнять эти обязанности и выгонит нас.

Цинь Лань была очень напугана ее словами и вновь попыталась утешить ее, боясь, что Яо Ши скажет что-то слишком серьезное. Если это услышит вторая молодая госпожа, что будет, если она разозлится?

Как она могла знать, что, даже если Фэн Юй Хэн не слышит этого, она может приблизительно догадаться, о чем думала Яо Ши? После отравления наркотиками, изменяющими дух, Яо Ши изменилась. Такой безвольный человек теперь понимал, как отстаивать свою позицию; однако эта позиция была направлена против ее собственной дочери.

Несчастная и недовольная Фэн Юй Хэн сидела рядом с Сюань Тянь Мином. Карлика держали Хуан Цюань и Ван Чуань, и он казался довольно послушным, но продолжал оглядывать карету, постоянно останавливаясь взглядом на коленях Сюань Тянь Мина.

Хотя Хуан Цюань не покидала кареты, но видела весь спектакль. Прямо сейчас у нее не было ни одного хорошего впечатления от этого карлика. Увидев его блуждающие глаза, она яростно отругала его:

— Чего ты оглядываешься? Если будешь продолжать бегать взглядом, не вини меня за то, что я вырву тебе глаза!

Карлик притворился дрожащим и собирающимся плакать; однако услышал, как Сюань Тянь Мин сказал, начиная возиться со своим кнутом:

— Этот принц ненавидит видеть плачущих людей. Если не веришь, просто рискни. Посмотрим, сможет ли этот принц разрезать тебя пополам одним движением кнута.

Ван Чуань чувствовала, что это было слишком жестоким. Хотя этот ребенок обидел молодую госпожу, он был еще юн и ничего не понимал. Она не посмела ничего сказать Сюань Тянь Мину, так что просто потянула карлика за руку и спокойно произнесла:

— Подойди, сядь рядом со мной.

Карлик, переставший пыхтеть от страха перед Сюань Тянь Мином, снова надулся, но не осмелился заплакать. Фэн Юй Хэн повернулась к Сюань Тянь Мину и одними губами произнесла:

— Он не ребенок. Это карлик, который просто не стареет. Поэтому он так выглядит.

Сюань Тянь Мин не сильно удивился и просто кивнул. А посмотрев на карлика, почувствовал себя немного озадаченным, спросив:

— Тебе так жарко, что ли?

После этого вопроса все, наконец, заметили, что лоб ребенка весь в каплях пота. Хотя он контролировал себя, но не мог остановить его появление на своей коже.

Ван Чуань нахмурилась:

— Хотя сейчас лето, горный ветер немного прохладный. Тебе не должно быть так жарко.

Фэн Юй Хэн, однако, вдруг подумала кое о чем. Она посмотрела на Сюань Тянь Мина и увидела, как он незаметно кивнул. Только тогда она сказала:

— Мы чувствуем прохладу, но для привыкших к еще более холодным температурам, это действительно невыносимая жара.

Карлик явно был поражен ее словами. Отвернувшись, он больше не смотрел на Фэн Юй Хэн.

Она лениво оперлась о спинку сидения и села, скрестив ноги. Однако ее взгляд не отрывался от карлика.

Ван Чуань, понимая, что что-то происходит, бросила на нее пытливый взгляд. Фэн Юй Хэн не могла просто взять и объяснить причины происходящего с этим карликом, поэтому произнесла одними губами всего два слова: «Цянь Чжоу».

Ван Чуань была шокирована. Хуан Цюань тоже прочитала сказанное Фэн Юй Хэн по ее губам и подсознательно дернулась, чтобы схватить карлика; однако Ван Чуань остановила ее:

— Ты слишком легко взрываешься. Когда выйдем из кареты, сможешь сделать все, что захочешь, но пока не трогай его, — сказав это, она взглянула на Хуан Цюань, убедившись, что та поняла намек. Улыбаясь, она села по другую сторону от карлика — девушки зажали его, как в тисках.

Экипажи продолжали движение. Еще через четыре часа они покинули горы и стали слышать шум реки.

— Я очень хорошо знакома с рекой, которую мы скоро увидим, — сказала Фэн Юй Хэн. — С ней связана первая проблема, с которой я столкнулась после возвращения в столицу. Тогда я была вынуждена прыгнуть в нее. Не правда ли, Хуан Цюань?

— И правда, — кивнула та. — Спасибо его высочеству седьмому принцу, который спас нас. Неужели молодая госпожа хочет отдохнуть на берегу реки? — она могла видеть, что Фэн Юй Хэн что-то задумала.

— Хорошо! — Фэн Юй Хэн улыбнулась. — Мы ехали довольно долго. Нам нужно немного отдохнуть.

Пока они говорили, звуки реки стали яснее. Ван Чуань высунулась из экипажа и сказала несколько слов вознице. Который затем крикнул что-то впереди идущей карете, после чего оба экипажа направились прямо к реке. Где вскоре и остановились.

Хуан Цюань вытащила карлика из кареты. Затем Фэн Юй Хэн вытолкнула инвалидное кресло Сюань Тянь Мина. Цинь Лань же помогла выйти Яо Ши.

Увидев Яо Ши, карлик, было, задергался; однако Хуан Цюань не отпускала. Борьба его была безуспешной, так что он просто начал кричать:

— Мама! Мамочка!

Сюань Тянь Мин напомнил ему:

— Ты можешь есть все, что хочешь, но не говорить так, как хочешь, и не можешь называть кого угодно своей семьей. Кто здесь твоя мать?

Яо Ши тоже слышала эти слова. Она осмелилась опровергнуть Фэн Юй Хэн, но не смела спорить с Сюань Тянь Мином, поэтому сделала вид, что не слышит. Подойдя, она решила забрать ребенка из рук Хуан Цюань.

Та посмотрел на Фэн Юй Хэн. Увидев, что она слегка покачала головой, она быстро сделала несколько шагов назад и сказала:

— Госпожа, этот ребенок грязный. Оставьте его нести этой слуге! Мы можем попросить его сопровождать госпожу, когда его помоют.

Яо Ши была немного недовольна, чувствуя, что Фэн Юй Хэн слишком много контролирует. Но она не понимала, что до того, как ее отравили изменяющим дух наркотиком, Фэн Юй Хэн уже контролировала довольно много. Она просто чувствовала, что это само собой разумеющееся, и была очень счастлива, выслушивая планы дочери. После отравления, хотя теперь она была в порядке, ее нрав изменился. Это изменение было чем-то, что могла заметить даже Цинь Лань. Сама же женщина, однако, не замечала никакой разницы.

Фэн Юй Хэн увезла Сюань Тянь Мина немного подальше, остановившись только добравшись до берега реки. Она разыскала камень повыше, и села, громко говоря:

— Действительно, прохладно, — сказав это, она взглянула на карлика — его голова все еще была в поту. Она улыбнулась и спросила: — Ты никогда не испытывал лета, верно? Тебе действительно трудно. Это такой жаркий день, но ты вынужден играть кого-то, опираясь на легенду, полную логических дыр. Просто мысли об этом изматывают меня.

Карлик бдительно посмотрел на Фэн Юй Хэн, затем опустил голову, чтобы изобразить печаль.

Хуан Цюань холодно фыркнула и бросила его на землю. Карлика это застало врасплох, и, падая, он не удержался на ногах. Это падение было довольно тяжелым, он даже потерял два передних зуба.

Яо Ши взвизгнула и бросилась вперед, и, ни на что не обращая внимания, подхватила упавшего ребенка. Затем она громко отругала Хуан Цюань:

— Что такая слуга, как ты, делаешь? Ты так небрежна! — затем она осмотрела ребенка и увидела отсутствующие передние зубы. Ее сердце ужасно заболело: — Ты слишком долго была со своей молодой госпожой. Ты стала такой холодной. Этот ребенок еще так молод. Как ты можешь вести себя так жестоко?

Фэн Юй Хэн внезапно встала, заставив Яо Ши задрожать от страха, и подошла к ней. Протянув руку, она с некоторым усилием притянула карлика к себе.

От боли в зубах карлик расплакался. Внезапно его схватила Фэн Юй Хэн, и он мгновенно замолчал.

— Мама, не беспокойтесь. Я увидел, что у этого ребенка весь лоб в поту, и привела его к реке, чтобы вымыть его, — Фэн Юй Хэн, сказав это, не стала дожидаться реакции Яо Ши. Таща за собой карлика, она ушла. Подойдя к берегу реки, она опустила его в воду. Когда она снова его вытащила, он не только не был чистым, все его лицо было в грязи.

Карлик, наконец, не смог больше терпеть это и внезапно повернулся к Фэн Юй Хэн. Его глаза были полны ярости, а на голове можно было увидеть вспухнувшие синие вены.

Фэн Юй Хэн сразу же засмеялась:

— Что такое? Чувствуешь, что не сможешь вымыться на берегу реки? Тогда эта окружная принцесса отнесет тебя на середину, чтобы вымыть руки.

Сказав это, она внезапно схватила карлика за воротник и взлетела. Используя цингун, который выучила совсем недавно, она полетела прямо к середине реки.

Яо Ши испугалась и понадеялась, что она быстро вернется; однако обнаружила, что положение тела Фэн Юй Хэн в воздухе довольно нестабильно. Она дважды крутанулась вместе с человеком в ее руках. Раздался всплеск, когда Фэн Юй Хэн бросила карлика в реку.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 390. Почему жена этого принца должна заплатить своей жизнью за кого-то еще?**

Почему жена этого принца должна заплатить своей жизнью за кого-то еще?

Сразу после того, как он упал в воду, Сюань Тянь Мин немедленно вместе со своим инвалидным креслом полетел к середине реки. Схватив неуверенно державшуюся и практически падающую Фэн Юй Хэн, он уложил ее к себе на колени.

Девушка моргнула несколько раз, и Сюань Тянь Мин обхватил ее руками еще крепче. Вот так, обнимая ее, он приземлился на берег.

Течение реки было быстрым, и карлик сразу же замолчал, упав в воду. На самом деле, даже всплеска, как такового, не было, его сразу же поглотили волны.

Яо Ши была совершенно ошеломлена. Было ли это… убийством?

Цин Лань увидела, что с выражением лица Яо Ши что-то не так, и быстро сказала ей тихим голосом:

— Госпожа, молодая госпожа тоже почти упала в воду.

Но у Яо Ши не было времени беспокоиться о таких вещах. Она сосредоточилась только на том, что Фэн Юй Хэн кого-то убила. Ее разум полнился образами Фэн Юй Хэн, бросающей этого ребенка в воду. Она начала бояться. В конце концов, ребенок, которого она только что встретила, не мог сравниться с ее собственной дочерью. Хотя она что-то подозревала в этой дочери, это все еще было просто подозрениями. Теперь, когда что-то произошло, у нее снова взыграли материнские инстинкты. Она бросилась на колени перед Сюань Тянь Мином; однако Ван Чуань быстро остановила ее:

— Госпожа, что вы делаете?

Яо Ши попросила Сюань Тянь Мина:

— Просто отнеситесь к этому так, как будто я убила этого ребенка, так же будет нормально? Не арестовывайте А-Хэн. Я знаю, что за убийство нужно заплатить своей жизнью, поэтому позвольте мне заплатить эту цену! А-Хэн еще молода. Она не может умереть из-за этого ребенка!

Эти слова заставили Фэн Юй Хэн немного удивиться, она ощутила легкое волнение. Ранее Яо Ши заявляла, что между ними лежит пропасть. Перед лицом опасности она была полностью стерта.

Внезапно она поняла, что у Яо Ши действительно имелись кое-какие соображения по поводу ее непохожести на ее дочь, и эти соображения сформировались не за один-два дня. Матери лучше всех знают своих детей. Она считала, что у Яо Ши сомнения начали возникать уже на обратной дороге в столицу из деревни Кси Пин. Но она просто решила плыть по течению.

Хотя она плыла по течению, на ее сердце лежал тяжкий груз. После инцидента с наркотиком, изменяющим дух, с тем, что усилило ее противоречивые мысли в бесчисленное количество раз, — даже если она справилась со своей зависимостью, — эти внутренние мысли не исчезли, как было в прошлом.

Вот почему Яо Ши спорила с ней, из-за этого же она хотела сопровождать Цзы Жуя в Сяо Чжоу.

К счастью, Яо Ши все еще была добра. Когда она поняла, что Фэн Юй Хэн в опасности, она сразу же поставила ее жизнь выше своей. Именно эта ее доброта заставила Фэн Юй Хэн считать ее матерью чуть больше.

Сюань Тянь Мин отпустил Фэн Юй Хэн и сказал Яо Ши с серьезным выражением лица:

— Госпожа слишком взволнована. Если бы этот принц намеревался заставить заплатить ее своей жизнью, я бы ее не спас. Кроме того, почему жена этого принца должна заплатить своей жизнью за кого-то еще?

Яо Ши обрадовалась:

— Ваше высочество имеет в виду, что А-Хэн не нужно будет наказывать за чье-то убийство? Спасибо, ваше высочество. Благодарю, ваше высочество, — сказав это, она снова опустилась на колени.

Фэн Юй Хэн подошла, чтобы поднять ее, и очень беспомощно сказала:

— Мама, есть некоторые вещи, о которых я не говорю вам, потому что это знание слишком опасно, и я боюсь напугать вас. Это был одинокий утес. Откуда родом этот ребенок? Сам путь — служебная дорога. Хотя на пути есть небольшой скалистый участок, преступники не будут действовать так нагло и не будут там никого вешать. Здесь явно какая-то хитрость.

Услышав ее слова, Яо Ши задумалась, но все же не смогла понять их до конца. Размышляя, она покачала головой.

В это время Хуан Цюань, стоявшая на берегу реки, внезапно закричала:

— Быстрее, идите и посмотрите!

Этот крик привлек всех. Посмотрев в ту сторону, куда указывала Хуан Цюань, они обнаружили, что в середине реки карлик крепко держался за валун и отчаянно пытался защитить свою собственную жизнь.

Увидев эту сцену, Яо Ши не выдержала. Она начала умолять Фэн Юй Хэн:

— Даже если он плохой человек, лучше было бы вернуть его обратно и отправить в правительство. Мы не можем оставить кого-то умирать, не спасая его! А-Хэн, когда нас отправили на северо-запад, твой младший брат был примерно такого же возраста. Просто отнесись к нему, как к Цзы Жую!

Фэн Юй Хэн нахмурила брови и задумалась над тем, как отвергнуть Яо Ши или как потянуть время подольше, пока карлик больше не сможет держаться и в конечном итоге его не унесет течением реки. В это время Сюань Тянь Мин неожиданно сказал:

— Госпожа права, мы не можем оставить кого-то умирать, не спасая его.

Она озадаченно и вопросительно хмыкнула и повернулась, чтобы посмотреть на него; однако, увидев его хитрый ответный взгляд, сразу поняла, что у этого человека определенно есть план, поэтому она быстро сказала Ван Чуань:

— Иди, спаси его.

— Слушаюсь, — сказала Ван Чуань, затем взлетела и легко вернула карлика обратно.

Лицо карлика побелело от страха, и он не мог даже подумать вести себя испорчено перед Яо Ши. Он только сидел на земле и дрожал. Однако это зрелище заставило Яо Ши почувствовать себя еще более разбитой, так что она быстро приказала Цинь Лань:

— Быстро, иди к карете и принеси одеяло. Такому маленькому ребенку, как он, не стоит замерзать, — затем она сказала А-Хэн: — Он промок, ему было бы неудобно сидеть в твоей императорской карете. Пусть останется со мной.

Фэн Юй Хэн больше не отвергала Яо Ши. Вместо этого она сказала Ван Чуань и Хуан Цюань:

— Вы останетесь с госпожой. Госпожа только оправилась от болезни, и ребенок совершенно не должен утомлять ее.

Служанки подчинились, и все вернулись в свои экипажи, не желая продолжать оставаться около реки.

Когда экипажи начали двигаться, Фэн Юй Хэн сразу же спросила Сюань Тянь Мина:

— Каков твой план?

Тот покачал головой:

— Я до сих пор не закончил обдумывать его. Я просто вдруг кое-что вспомнил.

— И что же ты вспомнил?

— Я слышал, что из Цянь Чжоу привезли приданое Кан И, а также отправили золото в поместье окружной принцессы. Специальный посланник — родственник императорской семьи, и приехали еще какие-то чиновники. Был ведь еще и внук императорского родственника?

— Да, новости были именно такими, — сказала Фэн Юй Хэн. Подумав немного, она, кажется, поняла, что имел в виду Сюань Тянь Мин: — Думаешь, что этот человек — внук Цянь Чжоу? Но ведь он явно кар… — она договорила до этого места и внезапно замолкла. А потом сразу же быстро продолжила: — Хочешь сказать, что Цянь Чжоу представила этого человека как внука, но на самом деле это старший сын императорской семьи? Этот карлик не внук императорского родственника, а его сын?

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Возможно, так оно и есть. Да просто глядя на этого карлика, ясно, что он пришел прямо к нам. Вернее… бросился прямо на тебя.

Фэн Юй Хэн легко фыркнула:

— Это месть за Кан И и Жу Цзя?

— Месть — лишь одна из целей, — холодно сказал Сюань Тянь Мин: — Боюсь, они пришли из-за твоей стали. Иными словами, даже если они не могут забрать метод производства стали, они должны убить тебя, ту, которая знает, как это делать.

Фэн Юй Хэн преувеличенно задрожала:

— Как страшно!

Сюань Тянь Мин засмеялся:

— Точно! Этот принц тоже очень напуган!

Эта пара смеялась и бездельничала. Что касается карлика, который ехал в карете с Яо Ши, его с обеих сторон удерживали Ван Чуань и Хуан Цюань. Его сердце было на грани разрушения.

Принцесса округа Цзи Ан была скользкой, как призрак. Этот девятый принц был мрачным и злым и походил на призрака даже больше этой девицы. Сначала он думал о том, чтобы принять меры против Яо Ши. В результате появились две служанки, с которыми было еще труднее справиться, чем с призраками. Черт возьми, он определенно не пересматривал старые долги, прежде чем предпринять действия на этот раз, иначе, разве все его начинания потерпели бы неудачу?

Яо Ши, увидев, что цвет его лица мало походил на цвет лица обычного человека, из любопытства спросила:

— Может, ты плохо себя чувствуешь?

Карлик промолчал. Ему больше не хватало терпения продолжать притворяться испорченным маленьким ребенком. Он обдумывал вариант похищения Яо Ши. Передаст ли в таком случае Фэн Юй Хэн методы производства стали? Если этого будет недостаточно, он просто убьет Яо Ши. Даже если он не сможет получить методы производства стали, он должен был показать ей свои отвращение и раздражение. Она так сильно издевалась над принцессой Цянь Чжоу. Использовать жизнь этой женщины в обмен на раны на теле Жу Цзя было бы неплохо.

Холод полыхнул в глазах карлика. Крепко сжав кулаки, он начал медленно, но целенаправленно двигаться. Возможно, он не был противником Хуан Цюань и Ван Чуань, когда дело касалось обычного боя, и он определенно не мог справиться с Сюань Тянь Мином или Фэн Юй Хэн, но когда дело доходило до скрытых атак и побега, никто не был его противником. Он закончил разрабатывать план. Хотя по обе стороны от него сидели служанки, он мог атаковать Яо Ши, застигнув их врасплох. Если все пройдет, как задумано, Яо Ши умрет насильственной смертью. После успеха он сможет немедленно сбежать. Даже если эти две служанки умрут от истощения, они не смогут его поймать.

Раньше Яо Ши беспокоилась, что ему холодно, поэтому она накрыла его одеялом. Благодаря этому ему прекрасно удалось скрыть вывих костей. Карлик был безумно счастлив. На самом деле, он уже мог представить, как Фэн Юй Хэн сходит с ума от того, что ее мать умерла такой трагической смертью. Его губы подсознательно изогнулись в улыбке.

К сожалению, как только он вывихнул свои суставы, кто-то внезапно мелькнул перед его глазами. Протянув руку, этот кто-то слегка коснулся его рук и ударил прямо по смешной кости\* в его локтях. Суставы, которые он вывихнул, были немедленно возвращены в их исходные положения.

Шокированный, он во всех глаза глядел на этого внезапно появившегося человека. Он мог определить, что он изначально не был частью группы Фэн Юй Хэн; однако взял и вот так просто появился. Это могло означать только одно. Этот человек был скрытым стражем.

Карлик больше не смел действовать опрометчиво. Он знал, что если этот скрытый охранник что-то сделает, то, вполне возможно, он даже не поймет, как умер.

Сидя в карете, Яо Ши не понимала, почему внезапно появился Бан Цзу. Прежде чем она успела спросить, Бан Цзу сказал:

— Мастер сказала, что появился очень уродливый ребенок, поэтому я пришел посмотреть.

Карлик услышал, как кто-то сказал, что он уродлив, и позеленел от гнева, но что он мог сделать? Помимо Яо Ши, эта группа людей была слишком жестокой. Каждый ее член был сильнее следующего. Казалось, что эта попытка действительно слишком опрометчивой.

Карлик начал чувствовать сожаление. Он должен был послушаться отца и не делать что-то такое безрассудное. Теперь он увяз во всем этом и при этом не преуспел. Когда он вернется, то обязательно получит выговор и кучу насмешек в придачу.

Две кареты быстро неслись вперед, пока, наконец, вечером не прибыли к воротам столицы.

Императорская карета Сюань Тянь Мина была впереди, а карета Яо Ши — сзади. Они услышали гул, исходящий от городских ворот, — это шумели возмущенные чем-то гражданские. Бай Цзе, который вел карету, осторожно поднял занавес и сказал находящимся внутри людям:

— Я не знаю, что они ищут, но они тщательно обыскивают экипажи, которые въезжают и покидают столицу.

Фэн Юй Хэн выглянула наружу. Так случилось, что около ворот оказался какой-то солдат. С первого взгляда стало ясно, что он был опрометчивым человеком — он направил свое копье на Бай Цзе и громко сказал:

— Остановите карету! Все внутри должны выйти!

Бай Цзе сразу же засмеялся:

— Откуда взялось это мелкое отродье?

Этот человек услышал это и сердито затопал ногами, громко говоря:

— Охрана! Здесь преступники. Быстро окружить их!

Другие охранники услышали о преступниках и быстро собрались вокруг, направив свои копья на императорскую карету с настороженными взглядами на лицах.

Фэн Юй Хэн похлопала Бай Цзе по плечу, показав, чтобы он замолчал. Затем она взяла на себя инициативу и спросила:

— Что именно ты ищешь, блокируя въезд в город?

Солдат холодно фыркнул и сказал:

— Похитили внука императорской семьи Цянь Чжоу, и сверху пришел приказ, что каждый экипаж, въезжающий в город или покидающий его, должен быть подвергнут обыску. Ни один не может быть пропущен! Вы все, быстро вышли из кареты!

— Внук императорской семьи Цянь Чжоу? — Фэн Юй Хэн подняла голос, чтобы спросить его: — Ты говоришь, что блокируешь ворота в город для граждан, из-за чего они не могут жить мирно из-за внука императорская семьи Цянь Чжоу?

— Верно! — солдат заносчиво поднял голову и, не чувствуя, что что-то не так, даже громко продолжил: — Внук императорской семьи Цянь Чжоу обладает благородным статусом. Как-то, что случилось с этими ничтожными простолюдинами, может сравниться с мелочами, которые могли бы случиться с ним! — договорив он подумал: «Более того, родственник императорской семьи Цянь Чжоу сказал, что любой, кто сможет вернуть его внука, получит сто таэлей золотом. Золотом!»

В результате, договорив, он увидел, что девушка, стоявшая в карете, внезапно изменила свое выражение лица. Слабая думка покрыла ее красивое лицо, когда она похлопала возницу и громко сказала:

— Бай Цзе, побей его!

\*\*\*

\* Смешная кость получила свое название от кости, расположенной рядом с ней, которая называется по-латыни «гумерус» (плечо), что может звучать как «юморист».

Но на самом деле это вовсе не кость, так называют внутренний мыщелок плечевой кости. Это большой нерв, проходящий через предплечье к задней части локтя. Если вы случайно ударите этот нерв в вашем локте, то это действительно больно, а иногда вы будете чувствовать покалывание или временное онемение руки.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 391. Слишком смелые или слишком добрые?**

Слишком смелые или слишком добрые?

Бай Цзе не заботили эти вещи. Сначала он слушал только приказы Сюань Тянь Мина. После того, как появилась Фэн Юй Хэн, он начал слушаться их обоих. Не говоря уже об избиении каких-то солдат, стоящих на страже, даже если ему скажут убить императора, он сделает это, не поведя и бровью.

Как только Фэн Юй Хэн заговорила, Бай Цзе в мгновение ока вылетел из кареты. Он даже не вытащил меч и использовал просто кулаки, чтобы побить охранников.

Какими боевыми способностями могут обладать простые охранники? Прежде чем они успели сдвинуть копья, призрачная фигура Бай Цзе уже появилась перед ними. Эти люди были совершенно не в состоянии увидеть, как Бай Цзе наносил им удары, и вообще не могли себя защитить. Их били по носам, глазам, лбам, щекам, даже в грудь. Когда они все упали на землю после избиения, в их глазах танцевали золотые звезды.

Гражданские, ожидающие въезда и выезда из города, наблюдали за этой сценой с восторгом, даже аплодировали, потому что их разозлил не столько обыск. Только сейчас этот идиот-солдат сказал, что они скромные граждане, которые не могут сравниться с людьми Цянь Чжоу. Это привело к тому, что мирные жители пришли в ярость. Один из разгневанных людей крикнул:

— Хорошая работа! Он на самом деле осмелился использовать престиж Цянь Чжоу, чтобы оскорблять людей Да Шунь, ты, черт возьми, предательский кусок мусора!

— Ты смеешь бить нас! — в конце концов, кто-то из побитых наконец-то обрел способность говорить, но он никак не мог поверить в произошедшее. Кто именно стоял за человеком перед ним? Это была столица, и они на самом деле осмелились избить охранника?

Не все стражники пошли вперед, чтобы противостоять Бай Цзе. У ворот осталась еще одна группа. Они были совсем не такими, как эта группа людей. Тех, что остались у ворот, можно было посчитать ветеранами своего дела. Хотя они все были не старше тридцати лет, они уже много лет охраняли ворота. Эти люди проводили каждый день, охраняя четыре въезда в город. Они разбирались в столичных людях лучше, чем кто-либо еще. На самом деле у них имелись грубые представления о каждом, кто часто въезжал и выезжал из столицы.

Задолго до того, как императорская карета Сюань Тянь Мина прибыла к воротам, они уже узнали ее. Это была карета девятого принца, и возница не был обычным человеком. Это был его личный помощник, а девушка в карете была еще менее простой. Это была невероятно известная окружная принцесса Цзи Ан. Эти чертовы козлы, которые пользовались поддержкой Цянь Чжоу, на этот раз нашли на свои задницы огромные проблемы.

Видя, что человек, которого сбили с ног, все еще указывал на Бай Цзэ и проклинал его, Фэн Юй Хэн холодно фыркнула и громко сказала:

— Избитые — это кучка бесполезных идиотов! Чтобы помочь Цянь Чжоу найти своего внука, вы действительно доставляете столько хлопот гражданам Да Шунь? Даже если бы вас сегодня избили до смерти, это была бы ваша вина! Вы сказали, что граждане моей Да Шунь — ничтожные люди, верно? — она внезапно указала на толпу граждан и наугад выбрала какого-то молодого человека: — Отправляйтесь в столицу и скажите губернатору, чтобы он нашел семейные реестры этих людей! В моей Да Шунь не имеют права жить такого рода мрази! Разве вы не сказали, что Цянь Чжоу великая страна? Если у вас есть возможность добраться до Цянь Чжоу, эта окружная принцесса хочет узнать, примет ли она вас или нет!

Как только были произнесены три слова «эта окружная принцесса», те, кто изначально посчитал Фэн Юй Хэн немного знакомой, сразу же отреагировали и опустились на колени на землю, крича в унисон:

— Приветствую окружную принцессу Цзи Ан!

Охранник, от побоев упавший на землю, был потрясен. Что? Окружная принцесса Цзи Ан? Эта девушка была принцессой округа Цзи Ан? О нет, он слышал, что эта окружная принцесса ненавидела зло. Преступление, которое они совершили на этот раз, не лишатся ли они из-за него голов?

Был еще один человек, который вздохнул с облегчением и подумал про себя: неплохо, по крайней мере, это только окружная принцесса. Если бы здесь был и девятый принц, они действительно не смогли бы продолжать жить.

В тот момент, когда они об этом подумали, занавес императорской кареты снова подняли, и из нее появился человек в пурпурных одеждах и в инвалидной коляске. На его лице была золотая маска, которая ослепила всех, поймав лучи заходящего солнца.

Два слова сразу появились в сознании солдат, стоявших на страже: все кончено.

Девятый принц тоже здесь. Принцесса округа Цзи Ан уже была в плохих отношениях с Цянь Чжоу, а девятый принц защищал свою жену. Разве они могли остаться в живых, попав в их руки?

Конечно же, после выхода из императорской кареты первые слова Сюань Тянь Мина были адресованы тому молодому человеку, которого выбрала Фэн Юй Хэн:

— Принцесса округа сказала тебе пойти и найти губернатора. Почему ты до сих пор не ушел?

Молодой человек высоко подпрыгнул и громко сказал, прежде чем умчаться на всех парах:

— Только сейчас я сосредоточился только на том, чтобы поклониться принцессе округа. Этот скромный гражданин уйдет сейчас!

Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн раскрыли себя, поэтому солдаты, которые стояли на страже у ворот, также подошли. Поприветствовав их, один из них взял на себя инициативу и сказал:

— Отчитываюсь перед вашим высочеством и окружной принцессой, — он указал на людей на земле и продолжил: — эти люди изначально не были стражниками у ворот. Они отвечают за охрану постоялого двора. Когда в столицу прибыл специальный посланник от Цянь Чжоу, они отвечали за защиту специального посланника. Вот как обстоят дела, кто знает, какие преимущества Цянь Чжоу пообещала им, заставив делать такие вещи. За сегодняшний день — с раннего утра и до сих пор — пострадали немало граждан, въезжающих и выезжающих из города!

Так вот что случилось. Сюань Тянь Мин помрачнел еще сильнее.

Бай Цзе сказал:

— Ваше высочество, такие люди действительно не заслуживают того, чтобы оставаться в Да Шунь. На мой взгляд, Да Шунь должна перебросить их через северную границу в Цянь Чжоу!

Сюань Тянь Мин холодно фыркнул:

— Поездка долгая, и возницам моей Да Шунь не нужно везти таких мразей. Когда губернатор закончит работу с их семейными регистрами, просто попросите специального посланника Цянь Чжоу забрать их, — он протянул руку Фэн Юй Хэн: — Не стой здесь. Давай вернемся и войдем во дворец, пока не стемнело, — оба развернулись, и Сюань Тянь Мин небрежно заговорил, возвращаясь к императорской карете: — Все люди, приехавшие из Цянь Чжоу, взрослые. Если они даже за ребенком не могут присматривать, то, даже если его найдут, они не смогут хорошо его воспитать. У Да Шунь нет причин помогать таким безмозглым людям искать кого-то, используя наших граждан. Все свободны. Никто не может создавать проблемы по этому вопросу.

Эти слова вызвали у граждан поддержку. Оригинальные стражники ворот тоже вздохнули с облегчением. Лично занявшись воротами, они пропустили группу Сюань Тянь Мина, прежде чем позаботиться о гражданах.

Бан Цзу тайно поразил акупунктурные точки карлика, ехавшего в карете Яо Ши, в результате чего он просто заснул с ней рядом. Яо Ши беспомощно сказала:

— Императорский внук Цянь Чжоу пропал без вести. Этот мир действительно становится все более и более хаотичным.

Проехав городские ворота, кареты разделились. Фэн Юй Хэн лично вышла из экипажа и сказала Яо Ши:

— Мы с его высочеством отправимся в императорский дворец. Матери же следует вернуться в усадьбу. Вы должны помнить, что никак не должны реагировать на людей семьи Фэн. Небольшие лунные ворота во дворе Ивы уже заложены. Теперь люди семьи Фэн должны войти через главный вход. Ван Чуань, убедись, что они знают, что никому не разрешено войти.

Ван Чуань кивнула:

— Молодая госпожа, не волнуйтесь.

Яо Ши, однако, немного обеспокоенно указала на карлика и спросила:

— А-Хэн, он может войти?

Фэн Юй Хэн посмотрела на упомянутого и пожала плечами:

— Если он хочет пойти с матерью, он может войти.

Яо Ши не поняла, что означают ее слова, и восприняла это как согласие, поэтому радостно сказала:

— Тогда ты должна быстро добраться до дворца. Не нужно беспокоиться о доме.

Фэн Юй Хэн все же оставила Ван Чуань и Хуан Цюань сопровождать Яо Ши. Что касается Бан Цзу, так или иначе, он не мог войти в императорский дворец, поэтому он остался в каком-то скрытом месте, чтобы защитить их. Императорская карета и карета Яо Ши разъехались в разные стороны. Направляясь к императорскому дворцу, Сюань Тянь Мин сказал:

— Ты знаешь, что карлик не войдет в поместье?

— Если он не глуп, он не бросит себя там, — ответила Фэн Юй Хэн. — Прямо сейчас он уже закован в кандалы и не сможет сбежать, даже если захочет. Если он рискнет и войдет в поместье окружной принцессы, скажем, когда я вернусь, сможет ли он продолжать жить?

Он громко рассмеялся:

— Дорогая жена, не будь такой жестокой.

— В каком смысле? — она закатила глаза и сказала с улыбкой: — Быть терпимым к врагу значит быть жестокими к самим себе. Если бы я была жестокой, то могла бы использовать все свое богатство, чтобы от всего сердца справиться с этим. Если это враг, у меня есть, как минимум, десять тысяч способов убить их. И десять тысяч способов заставить их почувствовать, что жизнь хуже смерти.

Реальность доказала, что Фэн Юй Хэн оказалась права. Карлик был инвалидом физически, но не умственно. По пути ему не удалось убить Фэн Юй Хэн и Яо Ши, что уже было просчетом. Теперь сильная группа, состоящая из скрытого охранника и двух служанок, окружила его. Заснув от удара по акупунктурным точкам, он спал от самой реки, пока они не въехали в столицу. Прямо сейчас он даже не мог добраться до тела Яо Ши, но собирался в поместье окружной принцессы. Разве это не самый настоящий поиск смерти?

С тех пор как он проснулся после въезда в столицу, он думал о том, как сбежать. Этот карлик понял, что больше не сможет причинить кому-либо вред. Прямо сейчас это было равносильно тому, что его похитила его же собственная цель. Он действительно потерял все лицо. Как ему сбежать из их хватки?

Пока он думал, они уже прибыли в усадьбу окружной принцессы. Приехав в столицу, он приезжал сюда несколько раз. Он знал, что за усадьбой окружной принцессы очень пристально следят, а охранники снаружи не обычные охранники. Они были императорскими стражниками императорской семьи. Раньше он думал о том, как ему проникнуть, чтобы осмотреться, но теперь все было наоборот. Теперь он думал о том, как ему избежать этого поместья.

Яо Ши увидела, что его цвет лица был не совсем правильным, и спросила из любопытства:

— Что случилось?

Хуан Цюань холодно сказала:

— Что такое, думаешь, что наша усадьба маленькая и не достойна твоего великого роста?

Карлик молчал, дико блуждая глазами по всем углам. Наконец на улице он увидел отряд патрульных солдат. Его глаза загорелись, и он вдруг закричал, отчаянно бросившись к ним:

— Спасите меня! Я внук императорской семьи Цянь Чжоу. Эти люди похитили меня!

Яо Ши испугалась и с разинутым ртом смотрела на карлика. Она никак не могла понять. Она явно спасла этого ребенка. Почему теперь он говорит, что его похитили?

Никто не остановил карлика, а Ван Чуань вздохнула, сказав Яо Ши:

— Молодая госпожа давно знала, что он один из людей Цянь Чжоу, но не осмеливалась разоблачать это, опасаясь, что он ранит вас. Но госпожа неправильно поняла молодую госпожу и наговорила ей таких ужасных вещей. Госпожа знает, как сильно ранила молодую госпожу?

Яо Ши все еще была ошеломлена и смущена. Два слова «Цянь Чжоу» много раз прокрутились в ее голове, прежде чем она, наконец, поняла, насколько опасной была эта поездка.

Но разве ей могли дать столько времени подумать? Патрульные солдаты, естественно, знали, что внук императорской семьи Цянь Чжоу похищен, и уже видели его изображение. Теперь, когда они увидели этого ребенка, они быстро пошли вперед и окружили Яо Ши.

Но императорские стражники перед усадьбой окружной принцессы вышли вперед и один из них недовольно спросил одного из солдат:

— Что ты делаешь?

Отношение солдата было довольно хорошим, и он сразу ответил:

— Внук императорской семьи Цянь Чжоу был похищен. Теперь он лично выдвинул обвинение. По крайней мере, нам нужно пройти через необходимые процедуры.

Императорский гвардеец фыркнул:

— Пройти через необходмые процедуры? Даже так, вы должны обращать внимание на время и место. Ты знаешь, кого вы окружили?

Солдаты, естественно, знали, что это была усадьба принцессы Цзи Ан. Услышав эти слова, они тотчас же поняли, что это, скорее всего, какой-то важный человек, поэтому быстро отступили.

И услышали, как императорский гвардеец сказал:

— Это мать окружной принцессы Цзи Ан, и его величество лично присвоил ей титул благородной госпожи первого ранга. Должен сказать, вы, ребята, слишком смелые или слишком добрые?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 392. Этот принц отдаст вам свое инвалидное кресло**

Этот принц отдаст вам свое инвалидное кресло

Группа патрулирующих солдат почувствовала такое сожаление, что их внутренности чуть не сгнили. Все они обратили свои ненавидящие глаза к карлику, но тот не понял, продолжая указывать на Яо Ши и говорить:

— Это она! Я пошел поиграть в городе. Кто же знал, что по пути я буду похищен ими? Они даже бросили меня в реку. Быстро арестуйте ее и отправьте во дворец, чтобы император вынес справедливый приговор!

— Закройте свой рот! — отправить ее во дворец? Эти солдаты ненавидели то, что не могли побить его.

Но императорский гвардеец добавил:

— Вы должны отправить его во дворец. В конце концов, это ребенок Цянь Чжоу. Я слышал, что люди из Цянь Чжоу ждут новостей в императорском дворце. Вы должны уйти вместе с ним и быстро.

Солдаты кивнули и ушли вместе с карликом.

Ван Чуань и Хуан Цюань помогли Яо Ши, которая еще не оправилась от психологического удара, вернуться в усадьбу окружной принцессы. В то же время они сообщили привратнику:

— Никого не пускать. Госпожа не принимает гостей.

Что касается императорских стражников снаружи, они чувствовали, что что-то в этой ситуации не так. На быстрых лошадях один из них бросился в императорский дворец, чтобы рассказать об этом Сюань Тянь Мину и Фэн Юй Хэн. К сожалению, он немного опоздал. Когда он прибыл во дворец, охранник сказал ему:

— Девятый принц и окружная принцесса Цзи Ан, вероятно, уже достигли дороги Чжан Ян, — кроме чиновников и родственников императорской семьи, на нее не пускали обычных людей — Чжан Ян вела в Небесный зал.

Императорский гвардеец топнул ногой и просто сел перед воротами дворца, чтобы подождать их.

В этот самый момент Фэн Юй Хэн толкала Сюань Тянь Мина по дороге Чжан Ян, приближаясь к площади перед Небесным залом. Если посмотреть издалека, то можно было увидеть, что в Небесном зале немало людей. Там были и знакомые люди, и незнакомые. Фэн Юй Хэн даже разглядела Фэн Цзинь Юаня.

Сюань Тянь Мин пожал плечами:

— Старик снова решил похвастаться перед всеми. Должно быть, он получил известие о том, что мы возвращаемся в столицу, и поспешно собрал чиновников, чтобы проверить оружие.

Фэн Юй Хэн уставилась на незнакомых людей в зале:

— Они из Цянь Чжоу, верно?

— Думаю, да, — кивнул Сюань Тянь Мин.

Разговаривая, они подошли к залу. Чжан Юань уже долго стоял у входа. Увидев их прибытие, он быстро пошел вперед, чтобы встретить их, и, поприветствовав, сказал:

— Ваше высочество, принцесса округа, вы, наконец, вернулись. Его величество уже давно ждет. Быстро следуйте за этим слугой в зал.

Он сознательно не понизил голос, позволяя людям внутри услышать сказанное. В это время все в зале повернулись, чтобы посмотреть на вход. Даже император, сидевший на троне, широко раскрытыми глазами смотрел на проем.

Все смотрели на предмет, который держал в руке Сюань Тянь Мин. На вещь, покрытую красной тканью, так, что было неясно, что это такое. Но все знали, какова их цель в этой поездке обратно в столицу, поэтому нетрудно было догадаться, что скрыто под этой тканью. Это должно быть первое стальное оружие, созданное Да Шунь.

Генерал Пинь Нан был самым нетерпеливым, он первым бросился вперед, его голос слегка дрожал:

— Вам удалось? Вам действительно удалось?

Фэн Юй Хэн кивнула и улыбнулась ему:

— Старый генерал, нам удалось.

Эти слова чуть не заставили его прослезиться. Он изо всех сил старался сдержать свои эмоции и быстро уступил им дорогу. Фэн Юй Хэн толкала Сюань Тянь Мина вперед, шаг за шагом, наконец, достигнув передней части зала и встав перед императором.

Она отпустила инвалидное кресло и сделала несколько шагов вперед, встав на колени и поприветствовав:

— Невестка приветствует отца-императора. Долгой жизни отцу-императору!

Чем больше император смотрел на эту невестку, тем большее удовлетворение чувствовал. У него даже возникло желание встать и лично помочь ей подняться. В результате его сын кашлянул и сумел остановить его.

— A-Хэн! Быстро, встань, — император даже задумался на мгновение, почему его голос прозвучал так ласкающе?

Чжан Юань вернулся на свое место и тихо сказал:

— Ваше величество, потерпите немного.

Император прошипел сквозь стиснутые зубы:

— Потерпит моя задница! — затем он с тревогой сказал, подняв голос: — Что, сталь была произведена?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Не только произведена, но и использовалась для создания самого первого стального оружия для Да Шунь, — договорив, она повернулась, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Мина.

Который поднял предмет в руке высоко над головой, притягивая взгляды всех присутствующих. Только тогда Фэн Юй Хэн протянула руку и стянула красную ткань.

Как только красная ткань оказалась стянутой, все резко вдохнули. Даже император встал со своего трона.

В руках Сюань Тянь Мина они увидели длинный нож, излучавший убийственную холодную ауру. Клинок ярко сиял и мог практически идеально отражать людей.

Они видели такое оружие раньше. Оно было таким же, какое использовала Фэн Юй Хэн, чтобы разбить оружие из железной сущности во время празднования Нового года. Но оно принадлежало Фэн Юй Хэн. Даже если она пообещала произвести сталь для Да Шунь, то, что она сделала это на самом деле, было совсем другим вопросом.

За последние полгода все уровни общества находились на грани. Особенно после того, как Фэн Юй Хэн отправилась в военный лагерь. С каждым днем все становились все более обеспокоенными. С одной стороны, им не терпелось услышать новости, касающиеся производства стали, но с другой — они слишком волновались, чтобы узнавать о них.

Все беспокоились о неудаче. Они боялись, что ждали так долго, только чтобы услышать, что Да Шунь совершенно не в состоянии производить сталь. Сегодня император призвал всех чиновников обсуждать какие-то мелкие вопросы, но они оставались в зале с полудня до раннего вечера, однако он так и не позволил им уйти, хотя все, что можно было решить, уже было рассмотрено. Он просто заставлял их болтать о всяких праздных делах. Некоторые из умных людей догадывались, что что-то определенно произошло; однако не думали, что вернется девятый принц и окружная принцесса Цзи Ан.

Сталь была успешно произведена. Генерал Пинь Нан был единственным, кому было разрешено носить оружие в Небесном зале. Он больше не мог ждать и вытащил свой собственный меч. Бросившись на Сюань Тянь Мина, он ударил прямо по ножу в его руке.

Фэн Юй Хэн видела, что этот меч — сокровище, врученное самим императором. С тех пор, как генерал Пинь Нан впервые вышел на поле битвы, он носил его. И до сегодняшнего дня он находился в отличном состоянии.

Она беспокоилась о том, что он будет опечален сломанным мечом, и хотела остановить его; однако Сюань Тянь Мин слегка покачал головой. Поэтому она повернулась, чтобы сказать:

— Если меч генерала сломается, А-Хэн использует сталь, чтобы сделать вам новый.

Как только это было сказано, меч генерала Пинь Нана врезался в нож. И с лязгом раскололся на две части.

Он все еще держал рукоять меча, но камень в пасти тигра начал терять свой блеск. Как будто он потерял свою жизнь из-за поломки клинка. Генерал Пинь Нан посмотрел на заветный меч, который сопровождал его в течение многих лет, и внезапно начал смеяться. Затем он посмотрел на Фэн Юй Хэн и взволнованно спросил:

— Девушка, ваши предыдущие слова все еще что-то значат?

Прежде чем она ответила, император, стоявший перед троном, встревожился:

— Любой изготовленный меч будет в первую очередь дан нам! Старик Пинь Нан, не борись со мной за это, хорошо?

Генерал Пинь Нан обернулся и очень нескромно сказал:

— Сначала девушка обещала мне!

— Нам все равно! — снова проявилось необоснованное отношение императора: — В любом случае, оружие должно быть отдано в первую очередь нам.

Сюань Тянь Мин был беспомощен. Император спорил с чиновником, и этот старик совершенно не стеснялся этого. Он махнул рукой:

— Каждый из вас получит по одному. Они будут отданы одновременно.

Так, два старых парня удовлетворенно кивнули, пропев в унисон:

— Это больше похоже на правду.

Эта группа говорила и смеялась, обеспечивая собственное благополучие. Чиновники, которые в оцепенении с широко раскрытыми ртами смотрели на это, наконец-то пришли в себя. Все знали, насколько генерал Пинь Нан ценил свой меч. Более того, он был дан ему императором. Сказать, что это было сокровище, это не слишком преувеличить. Теперь он разбит на две части, но генерал Пинь Нан, похоже, не слишком расстроен.

Все знали, что это красота стали. Это была сила стали.

Чиновники Да Шунь встали на колени и прокричали:

— Поздравляю ваше величество с успешным производством стали!

Оставшиеся три человека, которые не встали на колени сразу, были немного смущены этим, поэтому тоже встали на колени, громко говоря:

— Поздравляю Да Шунь с объединением мира.

Император некоторое время смеялся. Насмеявшись, он сказал:

— Что за объединение мира? Сейчас еще не время.

Фэн Юй Хэн уронила голову в ладонь. О чем он? Разве он не ясно говорит людям о том, что когда-нибудь объединит мир, просто подождите и сами все увидите.

Конечно же, лица этих трех людей немного исказились. Один из них встал, гнев охватил все его существо. Посмотрев на Сюань Тянь Мина, он сказал:

— Интересно, разрешат ли этому скромному человеку испытать оружие?

Сюань Тянь Мин опустил нож и посмотрел на этого человека, затем спросил:

— Генерал Цянь Чжоу?

Этот человек кивнул:

— Этот скромный — Син Хай Шэн. Ваше высочество, пожалуйста, научите меня!

Однако, как только это было сказано, родственник императорской семьи Цянь Чжоу сердито отругал его:

— Закрой свой рот! Только что было создано новое национальное достояние Да Шунь. Разве что-то такое может быть проверено нашей маленькой нацией! Кроме того, ноги его высочество девятого принца серьезно ранены. Как он сможет научить тебя?

— Ха! — император махнул рукой: — Моя Да Шунь всегда рассматривала вассальные государства как товарищей и никогда не смотрела на них свысока. Теперь, когда у Да Шунь есть сталь, почему бы этому генералу, желающему опробовать ее, не сделать это! Что касается ног Мин Эра… вы ошибаетесь. Даже если он будет бороться в своей инвалидной коляске, вы не сможете победить его.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась. Эти двое были одинаковыми, какими бы бессовестными они ни были. Она ничего не сказала, лишь подтолкнула инвалидное кресло Сюань Тянь Мина к внешней части зала. И, идя, произнесла:

— Если хотите драться, боритесь снаружи. Там больше места.

Как только это приглашение было озвучено, генерал из Цянь Чжоу немедленно последовал за ними.

Императора поддержал Чжан Юань, и он вышел из зала последним. Он тихо спросил евнуха, который сопровождал его в течение многих лет:

— Я только что похвастался, но ведь старая девятка в состоянии справиться с этим, верно?

Чжан Юань кивнул:

— Ваше величество, не волнуйтесь. Когда его высочество, девятый принц, позволял вам терять лицо?

— И правда, — император обрел некоторую уверенность: — кто знает, был найден этот ребенок из Цянь Чжоу или нет. Скажите, как людям, которые настолько глупы, что даже не могут присмотреть за ребенком, удалось перевезти так много золота? Это действительно странно!

Он пробормотал это, прибыв на место происшествия. Другой евнух уже приготовил ему кресло. Чжан Юань поддержал императора и помог ему сесть. В это время Фэн Юй Хэн отпустила инвалидную коляску и отступила в сторону. В середине площади остались только Сюань Тянь Мин и тот генерал из Цянь Чжоу.

Син Хай Шэн фыркнул. Получив оружие от императорского гвардейца, он взглянул на него и усмехнулся. Он явно был недоволен этим оружием.

Сюань Тянь Мин, однако, сказал:

— Если мы перейдем прямо к соревнованию с оружием, я боюсь, что это закончится всего одним обменом ударами. Раз вы сказали, что хотите, чтобы я вас научил, одного обмена ударами не достаточно. Как насчет того, чтобы в течение первых тридцати этот принц не станет использовать это стальное оружие, чтобы заблокировать ваше? Как вам?

Син Хай Шэн не стал бравировать. Это не было его личное оружие, поэтому он не мог гарантировать его качество. Так что он кивнул:

— Если это так, большое спасибо вашему высочеству.

Сразу после того, как он сказал это, он внезапно бросился вперед, пытаясь вонзить меч в руке прямо в Сюань Тянь Мина.

Все генералы Да Шунь нахмурились, а генерал Пинь Нан совсем не вежливо фыркнул, озвучив то, что думал каждый чиновник Да Шунь:

— Какое бесстыдство!

Но все сразу обнаружили, что Син Хай Шэн действительно был до крайности бесстыдным. Когда сражаешься, просто сражайся, но он не стремился к телу. Вместо этого он нацелился прямо в инвалидное кресло Сюань Тянь Мина. Этот бой продолжался, но Сюань Тянь Мин только засмеялся:

— Кажется, вам действительно нравится инвалидная коляска этого принца. Раз так, этот принц отдаст его вам!

В тот момент, когда это было сказано, некий человек, который сидел в инвалидной коляске, внезапно взлетел. Плавно передвигая ногами, он приземлился за Син Хай Шэном и пнул его в спину. Тот с грохотом пролетел вперед.

Через несколько шагов Син Хай Шэн упал в инвалидное кресло, в котором до этого сидел Сюань Тянь Мин.

Что касается человека, покинувшего инвалидную коляску, то он естественно и совершенно устойчиво приземлился на обе ноги. Где были хоть какие-нибудь признаки того, что он покалечен?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 393. Этот принц ленив, разве это не хорошо?**

Этот принц ленив, разве это не хорошо?

Этот бой поразил всех этим неожиданным исходом. Девятый принц… встал?

Император счастливо улыбнулся:

— Старая девятка все еще довольно доблестен, когда стоит, — он был типичным человеком, который любил смотреть захватывающие вещи и совершенно не боялся, что они выйдут из-под контроля. Так что он прокричал: — Продолжайте сражаться! Так много людей смотрят!

Сюань Тянь Мин скривил губы в хитрой улыбке:

— Что за спешка? Подождите, пока он не усядется правильно

Все снова посмотрели на Син Хай Шэна, которого толкнули в инвалидную коляску. Кто знал, перенес ли он какие-то внутренние травмы или действительно не привык сидеть в инвалидной коляске, но, усевшись в нее, он начал ерзать. Он чувствовал, что земля определенно не была плоской. В противном случае, почему это кресло-коляска вращалось без остановки?

Императорский родственник сердито закричал:

— Почему бы тебе не выбраться из этой инвалидной коляски!

Эти слова послужили напоминанием Син Хай Шэну, прояснив его разум. Приложив некоторую силу из своего даньтяня\*, он попытался взлететь прямо в воздух.

К сожалению, прежде чем его пятая точка полностью покинула кресло-коляску, Сюань Тянь Мин воспользовался рукоятью ножа, чтобы ударить его по плечу, заставив со шлепком усесться обратно.

Один хотел покинуть инвалидную коляску, а другой — помешать ему это сделать. Так, тридцать обменов ударами очень быстро закончились. Сюань Тянь Мин больше не бил вхолостую и использовал рукоять ножа, чтобы обнажить меч, который Син Хай Шен так и не вытащил на свет божий. Как только меч обнажился, он ударил по нему и разрезал надвое.

— Ску-учно, — некий человек, аккуратно завершив дело, тряхнул головой и сказал: — резать заимствованный меч не очень весело. Позже вы должны принести свое собственное оружие и снова сразиться с этим принцем. А сейчас, — он посмотрел на человека, сидящего в инвалидной коляске, и злобно улыбнулся: — вставайте для этого принца!

Как только это было сказано, в воздухе что-то промелькнуло, но никто не смог увидеть, когда именно девятый принц начал действовать или что он сделал. Они просто внезапно ощутили, как что-то мелькнуло перед их глазами. Это что-то в конечном итоге отбросили на большое расстояние. Это был не кто иной, как генерал из Цянь Чжоу, Син Хай Шэн. Сюань Тянь Мин выбросил его из своего инвалидного кресла и снова уселся в него. Затем он махнул в определенном направлении:

— Хэн Хэн, иди и подтолкни этого принца.

Фэн Юй Хэн с улыбкой пошла вперед, чтобы подтолкнуть инвалидное кресло. Ее маленькие ручки, однако, воспользовались этой возможностью, чтобы сильно ущипнуть его за загривок.

Я научу тебя, как притворяться!

Фэн Юй Хэн была недовольна, но существовали еще люди, которые были еще более недовольны — императорский родственник и правительственные чиновники, пришедшие во дворец вместе. Императорский родственник сказал:

— Ясно же, что травмы ног вашего высочества уже исцелены. Почему вы продолжаете сидеть в инвалидной коляске?

Сюань Тянь Мин посмотрел на него, и очень серьезно ответил:

— Потому что я ленивый.

Императорский родственник фыркнул, щелкнул рукавом, и выражение его лица стало еще более безобразным.

— Какое отношение к вам имеет то, что я сижу в этом инвалидном кресле? — озадачился Сюань Тянь Мин. — Вам что ли его толкать?

Генерал Пинь Нан уже находил этих людей из Цянь Чжоу раздражающими, поэтому тоже присоединился:

— Это верно. Мы что, ели еду вашей Цянь Чжоу или делили с вашими людьми кров? Вы можете беспокоиться о небесах и земле, но почему вы так беспокоитесь о том, на каком стуле сидит чужой ребенок?

Эти слова привели к тому, что императорский родственник Цянь Чжоу потерял дар речи и покраснел, не в силах произнести ни слова. Кто-то уже пошел за Син Хай Шэном. У этого человека не было лица, чтобы продолжать говорить, поэтому он не смел произнести ни единого слова.

Сюань Тянь Мин повернулся, чтобы посмотреть на чиновников Да Шунь, и очень недовольно сказал:

— Ноги этого принца были успешно вылечены принцессой округа Цзи Ан. В чем дело, почему вы ничего не говорите?

Чиновники быстро встали на колени:

— Эти чиновники поздравляют ваше высочество августейшего принца с успешным восстановлением ваших ног!

— Хорошо, вы можете подняться, — с удовлетворением кивнул Сюань Тянь Мин, а затем посмотрел на императора и громко сказал: — Сын заставил отца-императора волноваться.

— Никаких волнений, мы не волновались! — император несколько раз помахал рукой. Это были просто слова вежливости, но почему он вдруг почувствовал, что выражение лица его старой девятки кажется немного странным?

Чжан Юань ткнул его в бок и тихо сказал:

— Его ноги были так повреждены, что нельзя было не волноваться.

Император охнул, кивнул и быстро изменил тон:

— Мы раньше волновались, но разве твоя жена не божественный доктор? В прошлый раз она уже заверила нас, что твои ноги обязательно исцелятся. Мы даже сделали ставку с этим чертовым евнухом Чжан Юанем. Мы сказали, что с тобой все будет хорошо в этом году. Он настаивал, что это будет в следующем году. Он проиграл нам сто золотых. Посмотри, это ведь отец-император, который верил в это больше всех, верно?

Чжан Юань чуть не откусил себе язык. Ваше величество, чтобы хорошо выглядеть перед вашим сыном, вы меня так продаете?

Его лицо посмурнело, когда он тихо сказал императору:

— У этого слуги нет денег.

— Мы наградим тебя чуть позже, — Чжан Юань почувствовал, что возможность получить что-то довольно неплоха, поэтому он с удовлетворением кивнул. Кто же знал, что император добавит: — После награды, ты сможешь заплатить нам.

Это означало, что он должен умереть первым!

Фэн Юй Хэн действительно терпеть не могла смотреть, как это комбо отца и сына ведут себя так бессовестно, поэтому она быстро вмешалась:

— Отец-император, теперь, когда стальное производство началось, я верю, что все солдаты в Да Шунь смогут владеть стальным оружием, подобным тому, которое использовалось ранее. Как только это время настанет, я приглашаю отца-императора приехать и посетить военный лагерь.

Сюань Тянь Мин добавил:

— Ты должен приехать лично. Тридцать тысяч стальных орудий в руках армии! Эта сцена будет впечатляющей и не поддающейся описанию.

Императору было чрезвычайно интересно то, что они сказали, так что он несколько раз кивнул:

— Хорошо! Хорошо! Когда сталь будет произведена, мы лично поедем посмотреть.

Чиновники Да Шунь начали обсуждать вопросы, касающиеся стального ножа. Фэн Цзинь Юань хотел несколько раз поговорить с Фэн Юй Хэн, но, увидев ее холодное выражение лица и то, что она даже не посмотрела на него, у него не хватило смелости.

В это время в зал быстро вбежал евнух и встал на колени на полу, сказав:

— Сообщаю вашему величеству, молодой внук Цянь Чжоу был найден.

— Где его нашли? Его вернули? — спросил император.

— Его нашли в столице, — ответил евнух. — Его вернули во дворец.

Императорский родственник Цянь Чжоу услышал, что его внук был найден, и сразу же заволновался, спешно спросив:

— Где он? Где он?

В это время на другой стороне площади издалека донесся крик:

— Дедушка! Кун Эр здесь!

Фэн Юй Хэн вздрогнула. Кун Эр? Удивительно, что он смог сказать это.

После крика карлика его привели на середину площади. Император посмотрел на одеяло, в которое он был завернут, и почувствовал себя немного странно:

— Сегодня жаркий день, для чего ты завернут в одеяло?

Карлик упал на колени и трижды поклонился императору. Затем сказал жалобным голосом:

— Я прошу ваше величество поддержать Кун Эра!

— Поддержать? — озадачился император, а затем, немного подумав, сказал: — Мы слышали, что тебя кто-то похитил?

Имперский родственник Цянь Чжоу вышел вперед и поклонился:

— Преступники свирепствуют, я надеюсь, что ваше величество проведет расследование.

Император спросил солдата, который вывел его вперед:

— Скажи, что случилось?

Это был тот солдат, который заметил крик карлика Фэн Куна перед усадьбой окружной принцессы, он рассказал обо всем, что произошло. Затем он посмотрел на Фэн Куна с очень озадаченным выражением лица:

— Я действительно не понимаю, почему внук Цянь Чжоу убежал в тот пустынный угол столицы. Если бы не встреча с госпожой Яо, возможно, вас съели бы звери, верно?

Императорский родственник Цянь Чжоу растерялся:

— Что за чепуха! Разве ты не слышал, как Кун Эр сказал, что его похитили?

Солдат закатил глаза и задумался, что же делает здесь, в Да Шунь, императорский родственник Цянь Чжоу, пытаясь использовать свой престиж? Затем он сказал правду:

— Госпожа Яо вернулась из военного лагеря. Как она могла успеть приехать в столицу, забрать вашего внука и вернуться обратно? Просто просчитайте время, это не имеет смысла!

Фэн Кун быстро вмешался:

— Я сам вышел, чтобы поиграть. По пути я столкнулся с этой группой преступников. Они не только повесили меня на дереве, но и бросили в реку.

— Вот как! — засмеялся солдат. — Этот скромный подчиненный хотел сказать еще по пути во дворец, что императорский внук довольно быстр! Вы выходили посреди ночи, чтобы поиграть?

Император понял сказанное и посмотрел на Фэн Куна, спрашивая:

— Когда ты столкнулся с Яо Ши?

Фэн Кун знал, что эта ложь не выдержит проверки. При допросе будут видны все дыры, поэтому он быстро притворился ребенком и свернул игру:

— Я забыл.

У императорского родственника Цянь Чжоу было сердитое выражение лица:

— Ваше величество, Кун Эр еще молод. Выйти поиграть — нормально, но эта женщина, Яо Ши, как она может быть такой ядовитой? Она…

Неожиданно, прежде чем императорский родственник Цянь Чжоу договорил, он почувствовал, что его зрение затуманилось. Как будто что-то со всей силы ударило его. Затем его лицу вдруг стало жарко, что-то, казалось, стекало вниз. Он подсознательно поднял руку, чтобы пощупать его, и понял, что это кровь.

Чиновники Да Шунь увидели это и засмеялись, сказав себе, что он заслужил это. До приезда в Да Шунь он не сделал свою домашнюю работу. Он мог оскорбить кого угодно, но решил оскорбить мать окружной принцессы Цзи Ан? Пощечина еще легкое наказание. Тебя бы мог ударить и стальной нож. Даже если ты умрешь, то это будет справедливым.

Императорский родственник Цянь Чжоу был ошеломлен. Испытывая сильную боль, он поискал источник и сразу увидел кнут в руке Сюань Тянь Мина. Сердито открыв рот, он собирался начать ругаться. Прежде чем он успел что-либо сказать, он услышал, как император сказал:

— Что такое? Собираетесь проклинать нашего девятого ребенка?

Императорский родственник Цянь Чжоу сразу же пришел в себя. Сообщения о девятом принце Да Шунь, который никогда не обращал внимания на то, что правильно или неправильно, промелькнули в его голове. Они включали то, что девятый принц отдавал предпочтение окружной принцессе Цзи Ан. Он начал бояться. Он был из Цянь Чжоу, но сам приехал в Да Шунь. Это было равнозначно входу в логово волка. Если он скажет слишком много, то лишится головы!

Но если бы он промолчал, то почувствовал бы себя слишком недовольным, поэтому он сказал императору:

— Ваше величество, моя Цянь Чжоу из года в год преподносила дань, и всегда вела себя как вассальное государство. Почему вы…

— Правда что ли? — сказал Сюань Тянь Мин: — У Цянь Чжоу мерзкое сердце волка. Сказать, что госпожа Яо связала этого коротышку и повесила его на дереве, кто в это поверит? Этот принц скажет вам правду, как все было на самом деле. Ясно же, ято если бы не милость госпожи, основанная на намерениях этого принца, его бы порезали на куски, бросили в горшок и вскипятили.

— Вы… — императорский родственник Цянь Чжоу был чрезвычайно шокирован. Сюань Тянь Мин вдруг сказал такие вульгарные вещи, у него было плохое предчувствие. Если бы у другой стороны не имелось какой-то подсказки, даже девятый принц не стал бы так жестко срывать маску с Цянь Чжоу. Ведь Кун Эр приехал в Да Шунь как внук Цянь Чжоу. Это была имперская родословная!

Он понял, что все не так хорошо, но у него не было времени, чтобы понять причины. Он быстро пошел вперед и помог Фэн Куну подняться и втянул его в свои объятия. Только тогда он сказал:

— Забудем об этом, Цянь Чжоу — страна-вассал. Естественно, она не может конкурировать с Да Шунь. Поскольку Кун Эр уже найден, этот принц не будет расследовать.

Однако это не то, что он мог решить — будет ли проведено это расследование или нет. В этот момент Сюань Тянь Мин произнес:

— Этому принцу все равно, будете вы расследовать или нет, но есть кое-что, что Цянь Чжоу должна четко объяснить. Почему Цянь Чжоу замаскировала карлика под ребенка и привезла его в Да Шунь?

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

\* Китаисты и чтецы новелл со стажем наверняка знают, что такое даньтянь. Но для непосвященных все же сделала сноску. Даньтянь — это китайское название центра жизненной силы. Японцы именуют его Тандэном.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 394. Отродье, ты не далек от смерти**

Отродье, ты не далек от смерти

Если вообще начать обсуждать это, то Фэн Кун был не просто карликом. Он не просто казался мелким. Что самое серьезное, и его голос, и его лицо на самом деле перестали развиваться.

По правде говоря, такую ситуацию мог заметить любой врач, имеющий опыт в проверке пульса и изучении костей. И то, и другое позволит обнаружить скрытый трюк; однако, с точки зрения внешности, Фэн Кун действительно казался ребенком. Кроме того, кто мог ожидать, что Цянь Чжоу будет так смела, что осмелится попытаться обмануть правителя Да Шунь?

Фэн Юй Хэн сталкивалась с такими случаями в своей прошлой жизни. Людские тела переставали расти из-за того, что не вырабатывался гормон роста. Такие люди, по большей части, не доживают до восемнадцати лет. Конечно, существовали исключения. В стране М был случай, когда пациент дожил до тридцати, но такой случай был только один.

Если этот Фэн Кун действительно сын императорского родственника Цянь Чжоу, это означало, что он из того же поколения, что и Кан И. Исходя из сказанного Сюань Тянь Мином, у этого императорского родственника был один сын, и он — двоюродный брат Кан И. Если подумать, ему должно быть около тридцати пяти лет. С такими серьезными симптомами возможность выживать так долго… это было настоящим медицинским чудом.

Фэн Юй Хэн считала, что причина, по которой Фэн Кун прожил так долго, связана с условиями жизни. В Цянь Чжоу очень холодно, земля постоянно была покрыта льдом и снегом. Да даже фундамент императорского дворца был изо льда. Он жил и рос в такой холодной среде, которая препятствовала ухудшению его состояния. То, что этот человек также практиковал боевые искусства, стало еще одним фактором, способствующим его долгой жизни.

Сюань Тянь Мин раскрыл величайший секрет Цянь Чжоу. Это потрясло всех присутствующих. Император помрачнел, посмотрев на императорского родственника Цянь Чжоу. Хотя он ничего не сказал, в его взгляде явно содержались убийственные намерения. Императорский родственник Цянь Чжоу почувствовал, как его обволакивает холодный воздух. Был жаркий день, и все же ему с головы до пят пробрала дрожь.

Их разоблачили? Как это возможно! Прямо перед приездом он настойчиво распросил об этом национального врача Цянь Чжоу. Этот врач сказал, что даже тот, кто имеет опыт в изучении костей, не сможет увидеть состояние Фэн Куна. То, что у него такой сын, кроме императорской семьи Цянь Чжоу и того врача, знало не более десяти человек. На самом деле, даже приехавшие с ним чиновники оставались в неведении. Этот секрет императорская семья Цянь Чжоу защищала много лет. Он был уверен, что скрыл его личность, но почему девятый принц так легко это увидел?

Для этой поездки в Да Шунь они много чего запланировали. Даже с Фэн Куном, скрытым от всех глаз, было невозможно убить императора, но узнать о секретах стали или неожиданно атаковать мать принцессы Цзи Ан — это было тем, что еще возможно было сделать. Кан И и Жу Цзя перенесли такие трудности. Цянь Чжоу определенно не могла просто проигнорировать это. Более того, были еще десять миллионов золотых таэлей.

Лоб имперского родственника Цянь Чжоу был весь в поту. С недоумением глядя на Сюань Тянь Мина, после долгого молчания, он, наконец, сказал:

— Ваше высочество, что это значит? Это… это явно просто четырехлетний ребенок!

Сюань Тянь Мин преувеличенно закатил глаза, а затем сразу же протянул руку и указал:

— Персона Цянь Чжоу, этот принц даст вам последний шанс. Если вы продолжите лгать с невозмутимым лицом, я могу просто разрезать этого ребенка или внука на восемь частей и попросить императорских врачей проверить, сколько ему лет.

Эти слова были холодными и пронзительными. Под золотой маской постепенно расцветал фиолетовый лотос. Это был явно красивый фиолетовый цветок, и он был очень привлекательным в глазах Фэн Юй Хэн, но императорский родственник Цянь Чжоу подумал, что это цветок, поедающий человека. Только один взгляд на него заставил его отвести взгляд.

— Ваше величество, — он беспомощно обратился к императору, который был немного менее страшен, чем Сюань Тянь Мин, и снова выдвинул Фэн Куна вперед: — Посмотрите на Кун Эра. Карликовые люди действительно существуют, но посмотрите на лицо Кун Эра. Он действительно ничем не отличается от маленького ребенка!

Как только это было сказано, чиновники Да Шунь внимательно посмотрели на лицо Фэн Куна. Который очень испуганно и отчаянно попытался спрятаться в талии императорского родственника Цянь Чжоу, уговаривавшего его:

— Кун Эр, будь хорошим мальчиком. Подними голову и дай им взглянуть. Мы не можем быть голословно обвинены ими!

Фэн Юй Хэн пожала плечами и почувствовала, что он действительно очень похож на ребенка, но даже так, что с того? Подделка есть подделка.

В это время один из чиновников издал удивленный возглас:

— Это неправильно! — присутствующие посмотрели на него. Это был стандартный чиновник третьего ранга, и Фэн Юй Хэн не знала его. Девушка только увидела, как он протянул руку и указал на лицо Фэн Куна, громко говоря: — Смотрите все! Посмотрите на его лицо! Несколько дней назад, когда он только прибыл в Да Шунь, он не выглядел так. Но теперь… почему он выглядит намного старше?

После этих слов, все чиновники повернулись, чтобы посмотреть на Фэн Куна. Кто знает, был ли это психологический эффект, но, в конце концов, после сказанного они действительно обнаружили, что его внешность была не совсем правильной.

— Почему у внука Цянь Чжоу морщины на лбу?

— У него кожа потемнела.

— Гляньте повнимательнее. У него щеки не обвисли немного?

— Не только это. У него в уголках глаз гусиные лапки.

Даже Фэн Цзинь Юань шокировано уставился на Фэн Куна. Его разум пребывал в хаосе.

С Фэн Куном явно была какая-то проблема. Он не слепой и мог видеть, что происходит. Если все так, как сказал Сюань Тянь Мин, этот человек не был внуком. Он — сын-карлик, который притворялся ребенком. У людей Цянь Чжоу в этой поездке имелась какая-то другая цель. Главная жена его поместья — старшая принцесса Цянь Чжоу. Если однажды случится что-то, связанное с Цянь Чжоу, сможет ли он сохранить свою должность премьер-министра, это был не самый важный вопрос. Если он лишится головы из-за того, что был замешан в произошедшем, это будет слишком досадно.

Думая об этом, Фэн Цзинь Юань быстро вышел вперед и внимательно всмотрелся в Фэн Куна.

Приглядевшись, он стал еще более потрясенным. Когда Фэн Кун только прибыл в Да Шунь, он действительно выглядел как ребенок. Но почему его внешность внезапно так сильно изменилась после столь короткого промежутка времени?

Конечно, эти изменения были не очень заметными. Если бы никто не присматривался слишком внимательно, этого бы не увидели. Но теперь, когда Сюань Тянь Мин указал на это, люди невольно начали в это верить. Внимательно взглянув, действительно можно было увидеть, что с Фэн Куном что-то не так. Это заставило Фэн Цзинь Юаня задрожать от страха.

— Вы… кто вы такой? — он взял на себя инициативу, чтобы громко высказаться по поводу Фэн Куна. В то же время он посмотрел на императора и встал на колени, говоря: — Ваше величество! Этот чиновник просит ваше величество расследовать это дело. Если у Цянь Чжоу есть неуместные мысли, ваше величество не должно позволить тиграм свободно бродить по окрестностям!

Он полагал, что, сказав это, как минимум, выразит свои личные чувства. Это поможет ему избежать причастности, потому что его главная жена из Цянь Чжоу. Кто же знал, что Фэн Юй Хэн холодно фыркнет и исправит его:

— Отец, не хвалите врага. Что вы имеете в виду, говоря, что тигры свободно бродят по окрестностям? Как можно считать незначительную Цянь Чжоу тигром?

— Верно! — согласился один из чиновников: — Они просто волки со злыми амбициями.

Был еще один человек, который откровенно сказал:

— Их даже нельзя считать волками. Они просто неприветливые люди!

Остальные чиновники были согласны с этим мнением. Исходя из сложившейся ситуации, выбрать сторону окружной принцессы Цзи Ан — наиболее правильно. Не говоря уже о девятом принце, который восстановил благосклонность императора после того, как старший принц какое-то время назад приобрел некоторую власть. В настоящее время Фэн Юй Хэн произвела сталь для Да Шунь. Это была самая большая заслуга в мире. Даже император должен был отдать ей должное. Могут ли они решиться не заискивать перед ней?

Так что кто-то любезно напомнил Фэн Цзинь Юаню:

— Премьер-министр Фэн, вы должны послушать, что говорит окружная принцесса!

Фэн Цзинь Юань обернулся и умоляющим взглядом посмотрел на Фэн Юй Хэн. Он надеялся, что она сможет понять, что если все выйдет из-под контроля, вся семья Фэн будет казнена. Будучи дочерью семьи Фэн, она не смогла бы избежать причастности.

Но что за человек была Фэн Юй Хэн! Учитывая ее личность, как она могла бояться этого. Даже не глядя на Фэн Цзинь Юаня, она ухмыльнулась и с насмешливым выражением лица посмотрела на императорского родственника Цянь Чжоу, а затем сказала:

— Если вы не сможете его заморозить, я боюсь, что он не проживет долго.

Императорский родственник Цянь Чжоу был шокирован. Он понимал, что сказала Фэн Юй Хэн, но не понимал, что именно она имела в виду. Его сердце похолодело, и в душу хлынуло чувство неизбежной гибели.

Он не мог не посмотреть на Фэн Куна. Если бы не он, настоявший на том, чтобы выйти и доставить им неприятности, разве он оказался бы в таком состоянии?

В это время Фэн Юй Хэн уже начала объяснять императору состояние Фэн Куна с медицинской точки зрения. Она сказала:

— Как правило, карликовость влияет только на рост тела, но внутренние органы и функции соответствуют всем нормам развития. Но Фэн Кун, кроме карликовости, страдает чем-то еще. Он страдает от другой болезни. Эта болезнь остановила рост и развитие его внутренних органов. Так он смог сохранить внешность и голос четырехлетнего ребенка. Теоретически, люди с этой болезнью не доживают до восемнадцати, но географическое положение Цянь Чжоу уникально. В течение всего года там холодно, и это привело к замедлению развития болезни в его организме. Он больше не рос, и в то же время это продлило ему жизнь. Ему же было бы лучше, если бы он никогда не оставлял Цянь Чжоу в своей жизни, но к несчастью он этого не сделал. Как только он покинул это ледяное место, старение ускорилось. Прямо сейчас в Да Шунь середина лета. Боюсь, что если этот императорский сын, маскирующийся под императорского внука, останется здесь, то скончается в течение трех месяцев.

По правде говоря, она хотела сказать, что он увидится с царем Яма в течение трех месяцев, но там было много людей. В любом случае, это место было формальным, и ей пришлось использовать более элегантные слова.

Фэн Юй Хэн была божественным доктором. Это было известно всем. Услышав ее объяснение, все поняли, что все это было правдой. Люди Цянь Чжоу действительно приехали в Да Шунь с императорским сыном, маскирующимся под императорского внука и даже пробрались в императорский дворец. Что именно хотела сделать эта группа людей из Цянь Чжоу?

Какое-то время чиновники Да Шунь гневно взирали на четырех человек из Цянь Чжоу. Императорский родственник Цянь Чжоу, казалось, был ошеломлен или что-то в этом роде, но он внезапно обнял Фэн Куна и сказал кка бы про себя:

— Три месяца? Еще есть три месяца? — затем он посмотрел на сына и вдруг закричал: — Кун Эр, мы возвращаемся! Мы немедленно вернемся в Цянь Чжоу. Мы определенно сможем вернуться туда в течение трех месяцев. Когда мы сможем вернуться в Цянь Чжоу, тебе не нужно будет умирать!

Генерал Пинь Нан чуть не рассмеялся от гнева:

— Вернуться? И не мечтайте! Вы мерзкие волки с плохими намерениями. Этот старый, безусловно, должен порезать вас сегодня! — сказав это, он собирался выхватить меч; но клинка не было на бедре. Только тогда он вспомнил, что его меч уже сломан стальным ножом.

В это время Фэн Кун, стоявший на коленях на полу, внезапно встал и откинул в сторону тонкое одеяло, обнажив верхнюю часть тела, покрытую крепкими миниатюрными мышцами.

Сюань Тянь Мин понял, что что-то не так, и тут же поднял руку. По щелчку пальцев в императорском дворце внезапно появилось множество людей, защищающих императора и чиновников.

В то же время они услышали, как Фэн Кун сказал:

— Отец, теперь, когда все так обернулось, ты думаешь, что мы все еще можем вернуться? На мой взгляд, вместо того, чтобы быть пойманными ими живыми, лучше сразиться с ними насмерть!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 395. Адская богиня войны**

Адская богиня войны

Сразу после того, как Фэн Кун сказал «сразиться насмерть», человек с телом четырехлетнего ребенка внезапно свернулся калачиком и полетел в императора.

— Защитить императора! — громко крикнул Сюань Тянь Мин, и щелкнул кнутом в руке, вылетев из своего инвалидного кресла, чтобы погнаться за круглым мячом.

В то же время Фэн Юй Хэн уже держала стальной нож в руке и стояла перед императорским родственником Цянь Чжоу. Буравя его злыми глазами, она сказала:

— Хотите действовать? Пройдите сначала через эту принцессу округа!

Все трое вытащили спрятанные мечи, в том числе и правительственный чиновник. Похоже, это был другой генерал, который замаскировался.

Фэн Юй Хэн искривила губы в холодной улыбке. Взрезав воздух стальным ножом, она бросилась к этой троице.

Некоторое время на площади царил беспорядок. Крики: «Защитить императора» раздавались один за другим. Сюань Тянь Мин преследовал Фэн Куна до самого императора. Хотя того охранял ряд скрытых стражей, эта сцена все еще была очень опасной.

Фэн Кун был экспертом в деле манипулирования своим телом. С его способностью выворачивать суставы человеческая фигура стала идеально круглым шаром. Фэн Юй Хэн было ясно, что он использовал эту форму тела ради уменьшения сопротивления воздуха, что позволяло ему лететь вперед с более высокой скоростью.

Такую скорость мог выдержать только Сюань Тянь Мин. В противном случае, даже если бы присутствовал Бан Цзу, возможно, он не смог бы догнать. Что касается скрытых охранников, защищающих императора, то их отбросит назад. Даже если бы они смогли заблокировать его, они неизбежно отступят назад на несколько шагов. В конце концов, для императора все это закончится печально.

Вот почему в тот момент, когда Сюань Тянь Мин взлетел, Фэн Юй Хэн тихо сказала:

— Ты должен быть быстр, как никогда!

Сюань Тянь Мин мысленно собрался и понесся вперед, используя максимум способностей своего тела. Он практически превратился в стрелу, преследующую Фэн Куна. Но тот все же был быстрее. Даже если Сюань Тянь Мин догонит его, то будет отставать, минимум, на целый корпус.

Но такое расстояние было идеальным для кого-то, владеющего кнутом. Сюань Тянь Мин взмахнул своим длинным оружием, и, у того словно выросли глаза: он понесся прямо к Фэн Куну.

Летевший впереди Фэн Кун почувствовал, как что-то резко кинулось на него сзади. Это было плохо, но про себя он испытывала сильное недоумение. У Да Шунь действительно есть кто-то, кто может сравниться с ним по скорости? Может ли быть так, что прибытие в этот центральный регион не только вынудило его быстрее стареть, но и заставило его замедлиться?

Но кнут Сюань Тянь Мина уже достиг его тела, не дав ему времени додумать. Фэн Кун почувствовал жжение прямо в заднице и расслабил суставы. Тело, свернутое в идеальный шар, больше не могло сохранять форму и вернулось к своему первоначальному виду.

Только тогда он разглядел, что Сюань Тянь Мин использовал свой кнут. В то же самое время скрытые стражи бросились вперед, занесли свои мечи и сабли и начали наносить по нему удары.

Фэн Кун был экспертом по сокрытию и неожиданным атакам. Когда дело касалось прямых столкновений, он был не очень хорош, но его тело было маленьким и проворным. Это в сочетании с его чрезвычайной гибкостью привело к тому, что все удары оказались холостыми.

В глазах скрытых охранников полыхнула жажда убийства. Но тут они услышали, как император, стоявший позади них, вдруг сказал:

— Не убивайте его. Поймайте его живым!

Все это время Чжан Юань дергал его за руку, несколько раз советуя:

— Ваше величество, вы можете встать? Давайте пока спрячемся в зале. Здесь слишком опасно, — но, услышав желание императора о захвате виновников живыми, Чжан Юань пришел в бешенство: — Просто убейте их! Зачем ловить их живыми? Этот сопляк похож на изворотливый вьюн. Если мы хотим поймать его живым, то как долго мы будем торчать здесь?

Император кипел от гнева. Казалось, что его задница пустила корни. Он категорически отказывался вставать со своего места.

— Ты обязательно должен поймать его живым! Даже если он вьюн, ты должен поймать его живым для нас! Черт побери, кожа Цянь Чжоу слишком туго натянута. Мин Эр! Отхлестай их за нас со всей яростью! Просто оставь его в цуне от смерти!

Чжан Юань с тревогой топнул ногами:

— Почему вы так взволнованы, просто немного поговорив? Хорошо, его высочество девятый принц согласился. Пойдемте в зал!

Император был взволнован этим зрелищем. Как он мог прислушаться к этому совету. Он выдернул у евнуха руку, но не смог должным образом проконтролировать приложенную силу. Он использовал слишком много и довольно далеко отбросил Чжан Юаня.

Сражение было весьма хаотично. Разве у мечей и сабель могли вырасти глаза! Никто не знал, чей короткий меч полетел прямо в Чжан Юаня.

Стоявший в стороне другой евнух закричал:

— Евнух Чжан, берегитесь!

Император тоже испугался. Повернув голову, он увидел, что Чжан Юань все еще сидит там, куда упал, тупо глядя на меч, летящий к его голове. Разозлившись, он закричал, прежде чем фактически встать, чтобы спасти его самому:

— Уворачивайся!

Как могли скрытые стражи позволить императору уйти? Кто-то из них немедленно использовал цингун и отправился спасать Чжан Юаня. Страж вцепился в евнуха и оттащил в сторону как раз в тот момент, когда меч оказался в том самом месте, где до этого была его голова. Чжан Юань чуть не испустил дух от ужаса.

Взбешенный император отругал Чжан Юаня:

— Ты идиот?

Один из скрытых охранников напомнил ему:

— Этот подчиненный будет сопровождать ваше величество в зал.

Император кивнул и не стал возражать, лишь посоветовал:

— Не оставляйте маленького Юаня позади.

После этого он ушел. Чиновники, находившиеся снаружи, также вернулись в зал под защитой императорских охранников, с Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мином остались лишь несколько скрытых охранников и три генерала, включая генерала Пинь Нан.

По правде говоря, эта незначительная четверка людей из Цянь Чжоу была экспертами, но для Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мина было бы нетрудно справиться с ними. Кроме того, там было так много помощников.

Но теперь они усердно работали, потому что император сказал, поймать их живыми. Это было намного сложнее. С тремя из них все решилось просто и быстро. Со стальным ножом в руке Фэн Юй Хэн сделала их мечи бесполезными. Не теряя ни минуты, она использовала этот нож и ударила по чужим клинкам.

Эта троица из Цянь Чжоу не могла даже представить, что это произойдет. Тринадцатилетняя принцесса округа Цзи Ан была очень опытна в боевых искусствах. Они даже не могли приблизиться к ней, хотя и сами кое-что умели. Прежде чем они смогли сдвинуться с места, их мечи были сломаны. Как им бороться после этого?

Они были окончательно побеждены Фэн Юй Хэн. В этом хаотичном бою их, в конце концов, избили бы только сильнее. С помощью генерала Пинь Нан Фэн Юй Хэн смогла пробиться сквозь дыры в их защите и внезапно вырубить их с помощью своего ножа. Замах, второй, третий… три человека, включая императорского родственника Цянь Чжоу, сразу лишились сознания.

Взволнованная, она посмотрела в сторону Фэн Куна. У нее не было никакого желания продолжать борьбу. Раз с этой троицей было покочено, она немедленно сказала генералу Пинь Наню, прежде чем броситься в сторону Фэн Куна со своим ножом наперевес, даже не дождавшись ответа старика:

— Генерал, пожалуйста, свяжите этих троих!

Генерал Пина Нан наблюдал за уходящей девичьей фигурой, держащей в своих руках стальной нож, и вдруг почувствовал, что смотрит на богиню войны. Эта богиня явилась из ада и лично снизошла до сбора людских жизней. Он в первый раз видел, как Фэн Юй Хэн сражается. Раньше он просто знал, что она очень искусна в боевых искусствах, слышал, что она, используя кнут, полностью подавила третьего принца, Сюань Тянь Е. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Став сегодня свидетелем этого зрелища, он не мог не вздохнуть и не мог не хвалить. Он вздыхал по поводу навыков Фэн Юй Хэн и хвалил способность императора точно оценивать людей. С такими сыном и невесткой Да Шунь будет процветать!

Пока старый генерал размышлял, Фэн Юй Хэн присоединилась к борьбе. Так как Сюань Тянь Мин чувствовал, что скрытые охранники будут мешать ему в бою, он просто приказал всем оставаться в стороне, а сам непрерывно хлестал своим кнутом по Фэн Куну, заставляя его кататься по земле.

Фэн Юй Хэн потеряла дар речи. Если сражаешься, просто сражайся. Почему он до сих пор издевается над ним? Даже если у него маленькое тело, он все же взрослый. Просто гонять его, как мяч, не слишком хорошо!

Она решила вмешаться и напомнила ему:

— Ты можешь просто убить его!

Сюань Тянь Мин вздохнул:

— Наш отец сказал, поймать его живым.

Она охнула и потерла нос. Поймать его живым действительно не слишком просто. Фэн Кун был слишком увертливым, маленьким. Сюань Тянь Мин, сражаясь с ним, выглядел, как слон, пытающийся поймать мышь. Тело Фэн Куна было слишком гибким. Хотя он не мог одержать верх напрямую, он был вполне счастлив, просто уклоняясь.

Беспомощный Сюань Тянь Мин спросил Фэн Юй Хэн:

— Как насчет того, чтобы тоже поиграть вместе с этим принцем? Давай поиграемся, пока он не устанет?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Он — эксперт по живучести. У него достаточно выносливости. Боюсь, он не устанет до завтрашнего утра.

— Тогда как нам справиться с этим? — Сюань Тянь Мин обдумывал это. Как насчет попадания по точкам давления? Это было вполне возможно, но цель слишком маленькая. Этот Фэн Кун временами напоминал человека, иногда — шар или куб, или вообще превращался в спираль. У него тело было как у змеи. Как ему точно поразить его точки давления?

— Я разберусь, — сказала Фэн Юй Хэн, немного подумав, потом сунула руку в рукав и вынула маленький пистолет с транквилизатором. А затем закричала: — Все в сторону! Оставайтесь в стороне!

Сюань Тянь Мин немедленно покинул территорию вместе со скрытыми охранниками.

В это время Фэн Кун напоминал по форме пончик. Он, не переставая, двигался, а про себя недоумевал. Почему они отступили во время боя? Что именно собиралась сделать окружная принцесса Цзи Ан?

Периферийным зрением он посмотрел в направлении Фэн Юй Хэн и увидел у нее в руке странную вещь. Он никогда не видел нечто подобное раньше. Не говоря уже об узнавании, ему не хватало слов даже описать это. Но он понимал, что девушка воспользуется ею, чтобы разобраться с ним. Его с головой накрыло изумление. Самое страшное было то, что он не мог понять, как она будет атаковать.

Это будет брошено, верно?

Или это будет, как кнут, с одного конца контролироваться пользователем?

Или оно превратится в меч?

Фэн Кун сделал множество предположений; но все еще не мог понять, что это. Фэн Юй Хэн же практически не нужно было двигаться или вообще хоть как-то тратить энергию, она просто начала стрелять, иглы вылетали одна за другой.

Фэн Кун немедленно отреагировал на это скрытое оружие, он отчаянно начал уворачиваться, но все же несколько игл до выступившей крови поцарапали его кожу.

В начале он ничего не почувствовал от этого скрытого оружия. Это были просто царапины; однако, он никогда не думал, что в мгновение ока от ранок по телу быстро распространится болезненное онемение. Вслед за этим пришли волны сонливости. На самом деле у него даже не было возможности взглянуть на повреждения. Человек, который парил в воздухе, внезапно с глухим ударом упал на землю. Он крепко спал.

Потрясенные скрытые охранники смотрели на вещь в руках Фэн Юй Хэн и даже не пытались сдержать слюноотделение. И правда, окружная принцесса Цзи Ан владела прекрасным скрытым оружием. Оно было отравлено, и этот яд заставил человека заснуть. Действительно, слишком удивительно. Прямо-таки обязательное к ношению оружие для убийц и грабителей. Если бы она могла дать им немного, они бы даже лучше защищали императора, верно?

Сюань Тянь Мин мог видеть, о чем они думают, и закатил глаза:

— Вы хотите это?

Скрытые охранники в унисон кивнули.

— Тогда заплатите. Оно будет продано за деньги!

Фэн Юй Хэн стиснула зубы! Сжала кулаки! И сказала:

— Вернусь и назначу правильную цену!

Лбы скрытых охранников пересекли глубокие морщины.

В это время из Небесного зала раздался громкий крик Чжан Юаня:

— Ваше величество! Ваше величество, что случилось?

Все в шоке застыли!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 396. Крайне понимающая невестка**

Крайне понимающая невестка

В Небесном зале император, прислонившись к трону, держался за грудь. Чжан Юань повысил голос и закричал:

— Позовите императорского врача! Быстро вызовите императорского врача!

После того, как Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин вошли в Небесный зал, она немедленно кинулась осматривать императора. После поверхностного осмотра она обнаружила, что пульс правителя действительно несколько слабоват; однако не было ничего слишком серьезного. Для пожилого человека вполне нормально иметь более слабый пульс, особенно испытав такое сильное потрясение. Из-за шока у него повысилось кровяное давление. Так что временное стеснение в груди и одышка были нормальным явлением.

Она отпустила его запястье и осторожно сказала:

— Отец-император, не беспокойтесь. Нет ничего слишком серьезного. Когда придут императорские врачи, отец-император сможет почувствовать себя спокойнее.

Император не только не выглядел счастливым, услышав, что с ним все в порядке, но и разозлился. Схватившись за Чжан Юаня, он сказал:

— Нам плохо. Мы чувствуем себя так, как будто небо и земля вращаются, и у нас болит голова. Нам так неудобно! — договорив, он соскользнул вниз, напугав Чжан Юаня, быстро заставившего кого-то помочь ему поддержать монарха.

Сюань Тянь Мин беспомощно напомнил императору:

— Прекрати, еще четыре человека ждут суда.

Император опять схватился за свою грудь и сказал:

— Сначала запри их. Нам действительно плохо. Сейчас кто-то, должно быть, ранил нас. Наша грудная клетка так сильно болит, что мы не можем дышать.

Фэн Юй Хэн поднял брови, это действительно так серьезно?

В это время прибывшая в зал группа императорских врачей бросилась осматривать императора. Результат их обследования ничем не отличался от того, что сказала Фэн Юй Хэн, но император продолжал жаловаться на дискомфорт, не оставляя им места для маневра, поэтому один императорский врач сказал:

— Скорее всего, это тепловой удар, верно?

Чжан Юань поддерживал императора, поэтому почувствовал, как его тело слегка дернулось. Взглянув на него, он увидел, как тот, смотря на императорских врачей, легко поморщился. Было ясно, что он не слишком доволен диагнозом «тепловой удар».

Чжан Юань, казалось, что-то понял и чуть ухмыльнулся. Оглядывая императора, он очень беспомощно сказал императорским врачам:

— Как это может быть тепловой удар? Ясно же, что его величество перенес слишком сильный шок, кроме того, что его ударили во время боя, я боюсь, что его величество получил внутренние травмы.

Столь серьезный список симптомов ошеломил императорских врачей. Один из более откровенных врачей поспешил заверить:

— Это невозможно!

Фэн Юй Хэн, однако, в это время добавила:

— Это возможно! Как это могло быть невозможно! Все видели эту ситуацию своими собственными глазами. Его величество уже в преклонном возрасте. Должно быть, он испытал сильное потрясение. Евнух Чжан, быстро помогите его величеству уйти во внутренний зал, чтобы отдохнуть. Эта окружная принцесса лично займется лечением.

Чжан Юань порадовался и подумал про себя, что окружная принцесса Цзи Ан действительно была самой разумной. Неудивительно, что император так ее любил. Поэтому он быстро призвал людей помочь перенести императора во внутренний зал.

Фэн Юй Хэн сказала императорским врачам:

— Не нужно паниковать. Если кто-нибудь спросит, просто скажите, что его величество испугался людей Цянь Чжоу, и эта принцесса округа лично занялась лечением.

Императорские врачи поклонились окружной принцессе Цзи Ан и поблагодарили ее за милость. А затем утерли проступивший на лбах пот и ушли.

Чиновники в зале были напуганы. Люди Цянь Чжоу внезапно взбунтовались и действительно осмелились попытаться убить императора. Если бы не присутствие его высочества девятого принца и окружной принцессы Цзи Ан, возможно, было бы трудно обеспечить безопасность правителя. Но даже так император испытал сильное потрясение. Было ясно, насколько шокирующими стали для него события этого дня.

Чиновники начали бурно обсуждать произошедшее. Генерал Пинь Нан лично наблюдал за четырьмя людьми из Цянь Чжоу, захваченными в плен. Помимо потерявшего сознание Фэн Куна, остальным трем связали за спиной руки и усадили их спиной к спине. Их рты были заткнуты кляпами, а тела — покрыты бесчисленными ранами. Вся земля пропиталась кровью.

Некоторое время Сюань Тянь Мин понаблюдал за этим и сказал:

— Бросить их в тюрьму в горах. В отдельные камеры. Кроме того, распространите приказ этого принца: обыскать весь город, вытащить всех людей из Цянь Чжоу, включая принцессу Жу Цзя и… — пока он говорил, он смотрел на Фэн Цзинь Юаня, чье лицо отражало только ужас. Однако он все же произнес слова, которые полностью заморозили сердце Фэн Цзинь Юаня: — главную жену семьи Фэн, Фэн Чжао Цзюнь.

Фэн Цзинь Юань упал на пол, обеими руками поддерживая тело. Он не мог сказать ни слова. Все немедленно замолчали, и капля пота со лба Фэн Цзинь Юаня упала на пол Небесного зала. Этот звук вошел в сердца окружающих, и одна мысль заполнила их умы: возможно, с семьей Фэн покончено.

Но генерал Пинь Нан не чувствовал, что это так. Независимо от того, какие отношения у принцессы Цзи Ан с семьей Фэн, для внешнего мира она была второй дочерью этой семьи. Вся ее слава все еще была полностью связана с семьей Фэн, особенно в сердцах жителей Да Шунь. Она спасала людей и производила сталь для Да Шунь. Принцесса округа Цзи Ан была дочерью семьи Фэн. Эта дочь семьи Фэн в настоящее время усердно занимается производством стали. Если что-то случится с семьей Фэн в такое время, это охладит сердца граждан!

Конечно, как и ожидал генерал Пинь Нан, Сюань Тянь Мин сказал:

— В то время, когда премьер-министр Фэн женился на старшей принцессе Цянь Чжоу, этот принц тоже узнавал детали. В то время, только потому, что принц Гу Шу пришел просить ее руки, премьер-министр взял и женился на ней. Вы достойный чиновник Да Шунь. Это восстание Цянь Чжоу не связано с премьер-министром Фэном, вы можете подняться!

Эти слова очистили Фэн Цзинь Юаня от вины. Но все понимали, что независимо от того, виновен он или нет, все это результат того, что есть необходимость дать окружной принцессе Цзи Ан лицо. Конечно, без принцессы Цзи Ан не было бы неожиданным, если бы всю усадьбу Фэн казнили вместе с Кан И.

Фэн Цзинь Юань, естественно, понимал это. К сожалению, он был не их тех, кто понимал, как благодарить. Если раньше говорили, что он завидовал Фэн Юй Хэн, то с тех пор, как она серьезно ранила третьего принца, Фэн Цзинь Юань испытывал только ненависть к этой дочери.

Прямо сейчас ясно было, что семья Фэн избежала этого кризиса благодаря заслугам Фэн Юй Хэн, но, встав с пола, он буквально впился в нее, находившуюся во внутреннем зале, взглядом. Он ничего не говорил, но глаза его весьма красноречиво горели от обиды.

Закончив пялиться на нее и ощутив, что немного сбросил напряжение, он приготовился вернуться к группе чиновников, чтобы посмотреть на развитие событий.

Кто же знал, что Фэн Юй Хэн заметит его взгляд:

— Почему отец так смотрит на меня? У вас есть какие-то возражения против предложений его высочества?

Когда она сказала это, императорская гвардия во дворце все еще занималась своими делами. Даже генерал Пинь Нан отправился захватывать людей из Цянь Чжоу.

Слова Фэн Юй Хэн вызвали некоторое возмущение у чиновников. Конечно, это негодование было направлено на Фэн Цзинь Юаня. Они чувствовали, что Фэн Цзинь Юань слишком бесстыден. Девятый принц нашел оправдание, позволившее семье Фэн сохранить свои жизни, чтобы поддержать окружную принцессу Цзи Ан. Пусть он не благодарит ее, но почему он все еще так смотрит на нее? Он заболел что ли?

Один из них, человек прямой и честный, громко сказал:

— Чувствует ли премьер-министр Фэн, что семью Фэн не стоит исключать? Будучи семьей старшей принцессы Цянь Чжоу, вы тоже должны быть заперты в тюрьме в горах!

— Что за чепуха!- пришел в бешенство Фэн Цзинь Юань. Затем он сказал Фэн Юй Хэн: — У отца нет никаких возражений, и я не смотрю на тебя. Все дело в моем зрении. Оно немного затуманилось, и я хотел разглядеть все немного получше.

— Вот оно что, — кивнула Фэн Юй Хэн и продолжила: — Глазные болезни — это мелочи. Дочь осмотрит вас позже, и вы сможете выздороветь, — договорив, она повернулась, чтобы сказать Сюань Тянь Мину: — Я ничего не могу поделать с произошедшим. Я пойду во внутренний зал, чтобы проверить отца-императора.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Иди, — подумав немного, он добавил: — Насколько я понимаю, старику, скорее всего, требуется легкий укол. Просто воткни в него несколько иголок, и он будет в порядке.

Фэн Юй Хэн подумала про себя: как я могу осмелиться на это? Отец и сын были семьей, но я, невестка, все же посторонняя. Мне нужно делать то, что он говорит, а не срезать углы.

Во внутренних покоях Небесного зала имелся отапливаемый павильон. Именно там и отдыхал император. Когда пришла Фэн Юй Хэн, старый правитель что-то говорил Чжан Юаню. Когда она все еще была довольно далеко, она осторожно откашлялась. Чжан Юань услышал это и быстро встал сбоку от императора. Затем он вздохнул и сказал:

— Ваше величество, вы должны выслушать. Этот слуга не смог достаточно позаботиться о вас. Эта группа ублюдков из Цянь Чжоу все еще ждет, чтобы вы лично занялись ею. Вы обязательно должны держаться!

Император, выглядя очень слабым, лежал на кровати, и дышал, приоткрыв рот. После того, что сказал Чжан Юань, он сжал губы и вновь открыл рот, став выглядеть еще более слабым. Увидев подошедшую Фэн Юй Хэн, он, наконец, выдавил несколько слов, сказав Чжан Юаню:

— Маленький Юань, сколько лет ты был с нами?

Чжан Юань быстро подсчитал:

— Почти двадцать лет. Этот слуга родился во дворце. Благодаря милости вашего величества моя жизнь была спасена. С самого начала я помогал заботиться о вашем величестве как о моем мастере.

Император вздохнул и сказал:

— Уже так давно. Если бы мы умерли, тебе бы было очень грустно.

Чжан Юань был так зол, что почти не мог продолжать говорить, но все же заставил себя продолжить:

— У вашего величества будет долгая жизнь. Вы обязательно обретете мир.

— Чепуха! — внезапно разозлился император и громко закричал: — Какой мир можно обрести? Мы уже так стары. Какой там мир? — после этого он почувствовал, что выглядит слишком оживленно, поэтому быстро вновь начал притворяться: — Маленький Юань! Почему мы не можем дышать?

Чжан Юань быстро подошел, чтобы похлопать его по спине. Делая это, он сказал:

— Ваше величество, успокойтесь. Возможно, вы слишком внезапно разгневались и спровоцировали это вашим криком.

Фэн Юй Хэн слушала беседу хозяина и слуги и только и делала, что закатывала глаза. Она в очередной раз подумала, что у Чжан Юаня просто нет знаний двадцать первого века; в противном случае он определенно сказал бы: не можете дышать? От крика у вас закончился кислород.

Она больше не могла смотреть на эту сцену и взяла на себя инициативу прощупать пульс императора. Чжан Юань внимательно наблюдал за ней и спросил:

— Потрясение, которое на этот раз перенес его величество, может ли оно быть… довольно серьезным?

Фэн Юй Хэн была совершенно беспомощна и просто попросила его:

— Угадайте.

Чжан Юань был довольно нескромным:

— Тогда этот слуга угадает… оно серьезно!

— Хорошо! — она кивнула: — Так как евнух Чжан сказал, что это серьезно, это серьезно.

— О, наша дорогая принцесса округа! — Чжан Юань был на грани слез: — То, что говорит этот слуга, не считается. Вы должны сказать это сами.

Фэн Юй Хэн положила руку императора обратно под одеяло и мельком увидела его хитрый взгляд. Как она могла все еще не понимать, что происходит?

Так что она мягко похлопала его по тыльной стороне ладони и утешила его:

— Отец-император, не беспокойтесь. Невестка понимает ваши мысли.

Император поразился, а затем сразу немного смутился, не желая признать это:

— Какие мысли у нас есть? Не говори глупостей.

— Нет мыслей?

Она деланно поразилась, а затем сразу же сказала:

— Тогда А-Хэн была неправа. Я надеюсь, что отец-император простит меня, — договорив, она сразу же обратилась к Чжан Юаню: — Я напишу рецепт для отца-императора, чтобы помочь ему расслабиться. Приняв лекарство, ему стоит прилечь и поспать, утром ему станет лучше. Я также прошу евнуха Чжана не выходить и не говорить глупости. Отец-император в порядке. Он совсем не болен.

— Подожди минутку! Подожди! — император внезапно сел в кровати и схватил Фэн Юй Хэн за рукав: — Зачем так спешить? — он был слишком смущен, чтобы продолжать, и посмотрел на Чжан Юаня.

Тот, совершенно беспомощный, мог только сказать:

— Принцесса округа, пожалуйста, не создавайте неприятностей для этого слуги. Этому слуге и так непросто! — произнеся это, он потянулся к императору: — Ложитесь. Ложитесь немедленно. Я никогда не слышал о тяжелобольном человеке, который смог бы внезапно сесть.

Император быстро сумел среагировать и откинулся на кровати, но продолжал выжидательно смотреть на Фэн Юй Хэн.

— Отец-император, не волнуйтесь. Невестка, безусловно, сделает все, что вы пожелаете, — слегка вздохнула Фэн Юй Хэн, затем она сказала Чжан Юаню: — Люди Цянь Чжоу пришли во дворец и устроили хаос. Отец-император испытал сильное потрясение, потерял сознание и еще не проснулся. Пожалуйста, не могли бы вы сообщить об этом императорским наложницам, чтобы они пришли в Небесный зал и позаботились о больном!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 397. Хитрый старый лжец**

Хитрый старый лжец

Услышав сказанное Фэн Юй Хэн, Чжан Юань с радостью пошел распространять это послание. Император так широко улыбнулся, что его глаза превратились в узкие щелочки. Мысленно он восхвалял эту прекрасную невестку. Она действительно была великолепна!

Вскоре императрица с группой императорских наложниц прибыла во внутренний зал Небесного зала. Когда они были все еще довольно далеко, та, что всегда вела себя наиболее избалованно, императорская наложница Хуа, начала кричать:

— Эта группа убийц из Цянь Чжоу, эта, несомненно, заживо сдерет с них кожу! — затем она быстро бросилась вперед и опустилась на колени около императора. — Ваше Величество, вы в порядке? Эта наложница до смерти волновалась.

Беспомощная императрица заставила своих дворцовых служанок увести императорскую наложницу Хуа. Затем она сказала:

— Его величество уже и так был шокирован. Вы так кричите, будьте осторожны, не напугайте его величество, — затем она повернулась, чтобы спросить Фэн Юй Хэн: — Каково состояние его величества?

Фэн Юй Хэн поклонилась всем, а затем сказала императрице:

— Атака Цянь Чжоу произошла внезапно. Отец-император радовался, увидев стальной нож. В одно мгновение он перешел от состояния восторга к шоку, его тело не выдержало этого. Эта болезнь… довольно сложная.

Услышав ее слова, императрица тоже стала волноваться и быстро вышла вперед, чтобы взглянуть. Но император держал глаза закрытыми, игнорируя всех. Императорские наложницы тоже подошли, чтобы поговорить, но так и не получили ответа.

Императорская наложница Хуа, утершая, было, слезы, снова начала плакать, но к ней взяли и присоединились все другие императорские наложницы. Во внутреннем зале воцарился беспорядок.

Однако Фэн Юй Хэн была сосредоточена на императорской наложнице Гу. Затем она очень естественно отвела взгляд. В то время она сотрудничала со старшим принцем, чтобы нанести удар третьему. Теперь, когда третьего принца избили до его нынешнего состояния, его силы быстро таяли. Солдаты в Гань Чжоу не получали провизию, и Сюань Тянь Мин уже тайно отправил людей нарушить их боевой дух. Теперь они более или менее разбежались, и у них больше не было прежнего величия.

Все прошло так, как она планировала. Фэн Юй Хэн подумала, что ей пора расплатиться тем козырем, который она использовала на старшем принце.

В то время как императорские наложницы окружали императора и Чжан Юаня, задавая всевозможные вопросы, Фэн Юй Хэн тихо подошла к императорской наложнице Гу Сянь и тихо сказала:

— А-Хэн много месяцев была вдали от столицы. Все ли в порядке со здоровьем императорской наложницы? Как поживает старший брат?

Императорская наложница Гу Сянь дернула бровью. Фэн Юй Хэн сама заговорила с ней. Это означало, что эта девушка не собиралась уклоняться от этой проблемы. Услышав ее преднамеренное упоминание Сюань Тянь Ци, императорская наложница Гу Сянь почувствовала себя немного более удовлетворенной. Так что она кивнула и сказала:

— Все хорошо. Когда Ци Эр пришел навестить эту несколько дней назад, он упомянул, что скучает по своему девятому брату. Он думал о хорошей встрече, когда вы вернетесь.

— Их братские отношения так глубоки. Они, естественно, должны собраться вместе, — спокойно сказала Фэн Юй Хэн. — Перед отъездом из столицы старший брат посоветовал мне привезти горные фрукты. Они все еще находятся в императорской карете за пределами дворца. Когда дела здесь будут решены, я лично отправлю их старшему брату.

Императорская наложница Гу Сянь кивнула, и на ее пожилом лице появилась редкая улыбка.

Она подождала еще чуть-чуть и увидела, что почти все императорские наложницы уже сказали несколько слов. Только тогда она прочистила горло и произнесла:

— Летние дни жаркие и душные. Я приглашаю всех императорских наложниц подождать в боковом зале. Пациенту нужна циркуляция воздуха, действительно плохо, когда вокруг него так много людей.

Императрица услышала это и сказала:

— Правильно. Если мы останемся здесь, это приведет к потрясениям, из-за которых его величеству будет трудно отдохнуть. Эта считает, что так будет лучше. Мы не можем многим помочь здесь, поэтому было бы лучше, если бы мои младшие сестры ушли с этой в зал Бао Де, чтобы помолиться о выздоровлении его величества. Как это звучит?

Ни одна из императорских наложниц не хотела уходить. У них было очень мало шансов увидеться с императором. Их вызвали, чтобы позаботиться о нем, но теперь они должны пойти, помолиться за его выздоровление. Разве это не слишком большая потеря?

Но говорила императрица, поэтому они не могли не послушаться. Более того, императорская наложница Гу Сянь добавила:

— Добрые мысли о его величестве — вот что действительно имеет значение. Это не просто мельтешение вокруг и какие-то непонятные движения. На самом деле, это только помешает выздоровлению его величества.

Фэн Юй Хэн, извиняясь, улыбнулась императорским наложницам, затем сказала императрице:

— Ваше величество, не беспокойтесь. А-Хэн сделает все возможное, чтобы вылечить его величество.

Императрица посмотрела на нее и кивнула. Мысленно она вздохнула еще раз. Этот старый император нашел себе другого могущественного помощника! Они ведь так быстро собрались и пришли в Небесный зал. Если подумать, то желаемый эффект должен был быть достигнут. В это время новости уже определенно должны были разнестись по всем внутренним дворцам. Человек, который должен был услышать это, естественно, узнает об этом. Она просто не знала, волноваться ли ей или просто симулировать невежество.

Она в последний раз посмотрела на императора, затем встала и вышла из внутреннего зала. Императорские наложницы, видя, что она ушла, почувствовали, что они не должны оставаться, поэтому тоже последовали за ней.

Фэн Юй Хэн отправилась с Чжан Юанем, чтобы проводить их до середины пути, прежде чем повернуть назад. Чжан Юань отослал всех призванных чиновников. Только тогда он вернулся к императору и ткнул его руку, тихо говоря:

— Они все ушли.

Император молчал.

Чжан Юань ухмыльнулся:

— Когда этот слуга послал людей, чтобы они рассказали об этом во внутреннем дворце, я специально попросил их кричать об этом. Я также послал людей в том направлении, чтобы распространить информацию. Все, что должно быть сделано, было сделано.

Император продолжал молчать.

Чжан Юань немного смущенно посмотрел на Фэн Юй Хэн. Которая улыбнулась и пожала плечами:

— Все в порядке. Вы можете продолжить.

Чжан Юань продолжил:

— Встаньте и посидите немного. Если она действительно придет, вам нужно будет притворяться. Разве это не было бы крайне неудобно. Быстро вставайте, вставайте.

Он с усилием попытался поднять императора, но тот все еще поддерживал свое состояние и оставался лежать без движения. Чжан Юань был ошеломлен и шокирован. Повернувшись к Фэн Юй Хэн и увидев, что она особо не реагирует, он обрел смелость и проверил дыхание императора.

Он дышал!

Он был озадачен. Почему он не проснулся? Подумав еще немного, он просто взял и ущипнул императора, сумев, наконец, заставить его отреагировать вскриком.

Император пришел в ярость:

— Что ты делаешь?

Чжан Юань испугался и сразу же отпрыгнул подальше. Снова взглянув на сердитое выражение императора, он начал оправдываться:

— Этот слуга увидел, что ваше величество не просыпается, и начал немного бояться, так что…

— Разве не сказано, что мы без сознания? Зачем нам просыпаться? — у него даже было оправдание.

Чжан Юань беспомощно сказал:

— Это просто представление для других. Прямо сейчас во внутреннем зале только мы трое. Ваше величество, просто перестаньте притворяться.

— Это считается притворством? Мы тренируемся. Маленький Юань, скажи, то, как мы притворялись раньше… это походило на правду? Может ли это обмануть эту женщину?

Чжан Юань кивнул:

— Это выглядело реалистично, слишком реалистично. Если бы этот слуга так и не смог бы вас разбудить, я полагаю, что попросил бы окружную принцессу что-нибудь сделать.

Император махнул Фэн Юй Хэн:

— Девушка, иди, иди, иди и попробуй. Посмотрим, сможешь ли ты найти какие-нибудь недостатки.

Фэн Юй Хэн ответила правдиво:

— Отец-император, если евнух Чжан действительно попросит невестку что-то сделать, невестка не ограничится криками. Я просто сразу бы перешла прямо к использованию игл…

На лбу императора появились глубокие морщины:

— Хорошо, хорошо, вы двое совсем не веселые, — сказав это, он поглядел на окно: — Небо уже потемнело?

— Уде давно, — ответил ему Чжан Юань.

Император не мог усидеть на месте:

— Как насчет того, чтобы пойти и встретить их? Темно, не позволяйте ей упасть.

Чжан Юань очень беспомощно посмотрел на императора. После долгого размышления на тем, что он хотел сказать, он, наконец, выдал:

— Ваше величество, дело не в том, что этот слуга нападает на вас, но вы слишком много думаете. Не ясно, придет ли императорская наложница Юнь. Кроме того, даже если она придет, паланкин будут нести слуги. Она не сможет упасть.

Император впился в него взглядом:

— Если бы ты сказал, что она не придет, преследуя какие-то другие цели, тогда это было бы хорошо, но мы уже в таком состоянии! Как она может не прийти?

Чжан Юань начал спорить с ним:

— В прошлом не было недостатка в покушениях на вас! Она разве приходила в те времена?

— Это другое. На этот раз это были люди из Цянь Чжоу, и они действительно почти преуспели. Она не может не думать об этом.

Чжан Юань больше не советовал ему. Он знал, что это бессмысленно. Сердце этого старого императора было полностью сосредоточено на дворце Зимней Луны, но из-за личности его владелицы было очень трудно что-либо сказать наверняка. Он просто подошел к Фэн Юй Хэн и тихо сказал:

— В любом случае, нам нечего делать. Принцесса округа, как насчет того, чтобы сделать ставку?

Император вдруг бросил подушку:

— Черт побери! Вы на самом деле осмеливаетесь использовать нас для ставки!

Чжан Юань совсем не боялся его, поднимая подушку, он говорил:

— Этот слуга поставит десять серебряных таэлей, что императорская наложница Юнь не придет.

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Эта принцесса округа ставит сто золотых золотом на то, что императорская наложница-мать придет.

— Что? — одновременно воскликнули император и евнух, на их лицах появились недоверие.

Чжан Юань посоветовал ей:

— Принцесса округа, прошло столько лет. Императорская наложница Юнь никогда не приходила к его величеству. Вы жалеете этого слугу за то, что он беден, и хотите дать мне немного золота?

— Не трать слова попусту! — пихнул его император, затем он сказал Фэн Юй Хэн: — А-Хэн — хороша. Скажи, а почему ты веришь, что твоя императорская наложница-мать придет?

Фэн Юй Хэн немного подумала и сказала:

— По правде говоря… невестка просто хотела дать евнуху Чжан немного денег, чтобы он мог ими свободно распоряжаться.

— Ой ли! — император не поверил ей: — Ты считаешь, что мы не знаем, как сильно вы оба любите богатство? Раньше старая девятка не был таким серьезным. Теперь с твоей подачи, его глаза жадно краснеют при виде золота. Сказать, что ты хочешь дать маленькому Юаню сто золотых таэлей, — все это кажется маловероятным. Совсем маловероятным.

Фэн Юй Хэн хотела сказать, что Император все же не полностью ослеплен любовью. Он все еще в состоянии понимать основные рассуждения, поэтому она сказала ему:

— По правде говоря, все так, как сказал отец-император. Эта попытка убийства Цянь Чжоу действительно произошла на самом деле, и это случилось внезапно. Беспорядки в Небесном зале были далеко не маленькими. Хотя императорская наложница-мать заперлась во дворце Зимней Луны и за все эти годы никогда не приходила к вам в гости, будучи однажды объединенными, вы всегда будете едины. В этот раз императорская наложница-мать не сможет спокойно сидеть во дворце Зимней Луны.

Император подумал об этом и почувствовал, что Фэн Юй Хэн все же права, поэтому он быстро помахал Чжан Юаню:

— Быстро, помоги нам превратиться в нечто выглядящее немного лучше. Наша дражайшая возлюбленная любит белый цвет. Принеси нам комплект белой одежды!

Чжан Юань чуть не плакал:

— Вы должны быть без сознания. Если бы вы надели белое, во что бы это превратилось? Не хорошо, не хорошо. Как видит этот слуга, этот комплект одежды самый лучший.

— Это не хорошо! Наша возлюбленная любит, чтобы вещи были чистыми. Мы носили эту одежду целый день. Она потная. Быстро иди и переодень нас.

Чжан Юань действительно не мог не повиноваться ему и мог только найти ему другой комплект одежды. Император надел эту одежду, говоря:

— А-Хэн, если твоя императорская наложница-мать действительно придет на этот раз, мы обязательно наградим тебя!

У Фэн Юй Хэн было горькое выражение лица:

— Невестка просто хотела дать отцу-императору надежду и ничего не сделала! Отец-император, вы совершенно не должны вовлекать в это дело невестку.

— Ха? — озадаченно выдохнул император. — Получение награды — это хорошо. Почему ты отступаешься? Помогая нам…

— Я никак не помогала! — серьезно сказала ему Фэн Юй Хэн. — Невестка действительно ничего не делала.

После этого из внешнего зала раздался женский голос, настоящая услада для ушей императора:

— Я знала, что такая старая вещь, как ты, не умрет так легко! Хм-пф, ты лжец! Так хитро!

В этот самый момент пойманным на лжи человеком был император. В его сознании раздавались одни проклятия. Все эти слова образовали в итоге только одну фразу: «Ну, блин!»\*

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

\* Вообще-то в китайском тут более грубое словосочетание 卧槽 (вм. 我肏). Но мы же люди культурные, если интересно значение, иероглифы есть.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 398. Бесстыдный!**

Бесстыдный!

В этот момент император ненавидел то, что не может отвесить себе пощечин. В конце концов, все его потрясающее притворство оказалось игрой только для группы императрицы? Та, от которой он действительно хотел сохранить все в тайне, в конце концов, разоблачила его из-за такой неосторожной ошибки. Как это может быть хорошо?

Увидев его ошеломление и императорскую наложницу Юнь, которая уже прибыла ко дверям, но не вошла, Чжан Юань тоже впал в отчаяние. Он быстро подтолкнул императора и тихо напомнил ему:

— Ваше величество, императорская наложница Юнь может в конечном итоге вернуться. Бегом за ней!

К сожалению, когда они вышли из зала, все, что они увидели, это летящая по ветру одежда императорской наложницы Юнь.

Император стиснул зубы. Не заботясь о своем внешнем виде и еще меньше заботясь о распространенных им слухах, о том, что он лежит без сознания, он сразу же погнался за ней.

Императорская наложница Юнь села в паланкин, который несли четыре человека, опытные пользователи цингуна. Эти люди, которые могли пролететь много шагов, не касаясь земли, бросились прямо ко дворцу Зимней Луны.

Император в юности и сам много сражался. У него были большие способности, но как трудолюбивые люди поля битвы могли конкурировать с экспертами Цзян Ху, способными использовать цингун? Он верил, что бежал очень быстро; тем не менее, он все еще не мог догнать людей впереди.

Император не сдавался, продолжая преследовать их, используя все свои способности. Позади него на всех парах мчался Чжан Юань, он задыхался. Фэн Юй Хэн, однако, осталась в Небесном зале. Она уже помогла императору всеми возможными способами. Тому оставалось только сделать все, что было в его силах. Идя в передний зал, чтобы увидеть Сюань Тянь Мина, она начала обдумывать все про себя. Она только надеялась, что императорская наложница Юнь не будет винить ее за помощь императору!

Путь от Небесного зала до дворца Зимней Луны император проделал всего за несколько минут\*. Видя, как паланкин императорской наложницы Юнь пронесся через ворота дворца Зимней Луны, он стиснул зубы и изо всех сил устремился прямо к закрывающимся створкам.

Тем не менее, он все еще был слишком медленным.

Ворота закрылись, зацепив края его одежд. Император остался снаружи в весьма неловком положении. Он не мог ни войти, ни уйти.

Он попытался вытянуть рукава, но не смог их вытащить. Император засмеялся:

— Возлюбленная, если ты думаешь о нас, просто скажи об этом. То, что ты просто держишь нас за рукав, это нехорошо. Уже прошло так много лет. Если люди увидят это, это превратится в шутку.

Но внутри не было никаких движений.

Император не унывал, продолжая говорить:

— Возлюбленная, мы знаем, что мы живем в вашем сердце, иначе вы не пошли бы в Небесный зал. Мы обманули тебя, но это было сделано только для того, чтобы увидеть тебя! Это была ложь с добрыми намерениями, все только во имя добра.

Внутри все еще ничего не происходило.

Император начал немного потеть:

— Возлюбленная, ты можешь открыть ворота, чтобы мы смогли поговорить внутри? Мы все же являемся правителем страны. Просто стоять здесь у входа не слишком уместно.

Дворец Зимней Луны оставался совершенно безмолвным. Слышались только завывания ветра, танцующего на кронах деревьев. Не было слышно никаких других звуков.

В это время его догнал хватавший ртом воздух Чжан Юань. Увидев растрепанного императора, он почувствовал себя немного неловко, поэтому громко закричал у ворот:

— Императорская наложница Юнь, его величество действительно сегодня испугался. Просто вы пришли в идеальное время. Этот человек уже прибыл ко входу в ваш дворец. В любом случае, по крайней мере, пригласите его на чашку чая! Императорская наложница! Вы слышали это?

Император слушал крики Чжан Юаня и чувствовал легкое сожаление, так что быстро подергал его, ругая:

— Зачем же так кричать?

— Они так сильно издеваются над вами, — с обидой сказал Чжан Юань. Потом он попытался выдернуть рукав императора, но ворота дворца Зимней Луны были слишком плотно закрыты. Не смотря ни на что, его никак не получалось вытащить.

Император отругал его:

— Как это тебя касается? Нам нравится, что нам нами издеваются. Что из этого?

— Этот слуга просто беспокоится, что вы понесете убытки!

Император закатил глаза, утешая себя:

— Убыток, так убыток. После всех этих лет мы к этому привыкли. Ах да, — он оглянулся и спросил Чжан Юаня: — Где А-Хэн? Разве она не следовала за нами?

— Ваше величество! Принцесса округа называет вас отцом-императором, а императорскую наложницу Юнь — императорской наложницей-матерью. Она уже однажды помогла вам, но вы все испортили. Если бы она пришла сейчас, то как она смогла бы объяснить это императорской наложнице Юнь в будущем?

Император подумал об этом и тоже пришел к такому выводу, но он действительно не мог смириться с тем, что все испортил. Беспомощно вздохнув, он сказал как бы про себя:

— Неужели нет способа исправить эту ситуацию?

Чжан Юань топнул ногой:

— Ваше величество, поскольку все уже дошло до такого, уже слишком поздно исправлять ситуацию. Как насчет того, чтобы набраться смелости на этот раз? Этот слуга защитит вас, когда вы атакуете через эту дверь! Разве это не просто дворец Зимней Луны? Это не драконье логово. Вы находитесь в тупике уже более десяти лет. Как вы можете не войти?

Нос императора чуть не изогнулся от гнева. Почему его проклятый евнух не развивал свои мозги? Если бы он решил войти в этот дворец силой, он сделал бы это много лет назад. Нужно ли было ждать до сегодняшнего дня?

Прежде чем он смог отругать Чжан Юаня, со всех сторон раздалось громкое человеческое топотание. Казалось, что по территории бегает огромное количество людей и лошадей. Вскоре появилась группа императорских гвардейцев, выглядевшая немного дезориентированной.

Император вытер пот и спросил Чжан Юаня:

— Что случилось? Не должно же быть никакого переворота, верно?

— Ваше величество, вы можете думать о чем-то позитивном? — беспомощно спросил Чжан Юань.

Император изменил формулировку:

— Может быть, кто-то хочет посягнуть на наш трон?

И в чем разница?

Чжан Юань сделал несколько шагов к маленькой тропинке и позвал императорского гвардейца, спрашивая:

— Что случилось?

Гвардеец сразу же увидел, что рукав императора застрял в воротах, и уголки его губ некоторое время дергались. Вскоре ему, наконец, удалось ответить:

— Отвечаю вашему величеству, принцесса Жу Цзя, которая находилась в императорском дворце, пропала. Его высочество девятый принц приказал обыскать дворец.

— Что? — император пришел в ярость: — Черт возьми, Цянь Чжоу действительно ищет смерти! И мужчины, и женщины жаждут смерти. Если мы не покажем им всю нашу суровость, это действительно не сработает! — он приказал солдату: — Быстро отправляйтесь на поиски. Тщательно ищите для нас. Даже если вам придется перекопать все на три цуня вниз, найдите их.

Солдат не испугался и сразу же убежал, подчинившись.

Император был немного не в себе. Он больше не думал о том, чтобы попасть во дворец Зимней Луны. Махнув Чжан Юаню, он сказал:

— Быстрее! Принеси нам меч, чтобы отрезать этот рукав. Мы должны быстро вернуться.

— Вы хотите разрезать одежду? Разве это не слишком неудачно?

— Тогда что, по твоему мнению, должно быть сделано?

— Как насчет… вы снимете свою верхнюю одежду! — Чжан Юань подал ему следующую идею: — Просто относитесь к этому так, что оставили что-то императорской наложнице Юнь на память о вас. Это лучше, чем резать ее.

Император подумал, что так оно и есть, поэтому извернулся и снял верхнюю одежду самостоятельно.

— Идем, идем, идем, мы вернемся в Небесный зал! — некий император потащил своего евнуха и начал идти назад, но, сделав всего несколько шагов, он почувствовал, что что-то не так, и посмотрел вниз. А? Все, что осталось, это его белое нижнее белье? Насколько неприглядно это было? — Вот, пойдем по этому пути, — он потянул Чжан Юаня в сторону, и они пошли по боковым дорогам.

Так они крались назад в направлении Небесного зала. Чжан Юань раздумывал про себя, почему они ведут себя как преступники. Кто мог знать, что пока он это будет обдумывать, он услышал, как кто-то громко кричит со стороны:

— Кто там! Назовитесь!

Чжан Юань подумал про себя, что все кончено! На этот раз они лишаться репутации.

Сразу после этого в них с размаху ткнули копьем. Это напугало Чжан Юаня, заставив вскрикнуть:

— Какая наглость!

Императорские гвардейцы искали Жу Цзя и оказались здесь. Один заметил какое-то движение в кустарниках на узкой дорожке. Кто знал, что в тот момент, когда он двинет в ту сторону свое копье, он услышит голос евнуха.

Сразу после этого они увидели, что из кустарника выбрался личный евнух императора, Чжан Юань, с какими-то листьями на голове. Позади него встал другой человек в белом.

Императорские гвардейцы были неспособны понять, что происходит. Ночью темно, а император прятался за Чжан Юанем. Никто не мог видеть все ясно и четко. Один из императорских гвардейцев спросил Чжан Юаня:

— Что здесь скрывает евнух вместо того, чтобы заботиться о его величестве? — затем он огляделся и почувствовал, что что-то было не совсем правильно. Это внутренний дворец. Как мужчины могли войти во внутренний дворец? Может быть, это был еще один евнух? Но зачем евнуху так одеваться? У императорского гвардейца возникло бесчисленное множество вопросов, и он еще раз выразила свои сомнения: — Тот, кто стоит за евнухом… Какой там евнух?

— Моя задница! — услышав, что его называют евнухом, император немедленно взорвался. Проклиная, он вышел вперед и пнул императорского гвардейца.

Имперский стражник действовал рефлекторно и отшатнулся, нанеся удар копьем вперед. Император сердито схватился за копье и потянул его на себя. Используя некоторую силу, он заставил гвардейца упасть.

Солдатам, наконец, удалось ясно его разглядеть. Какой там евнух? Это явно был император! Так что они преклонили колени и попросили прощения. Затем императорский гвардеец, который назвал императора евнухом, сказал:

— Этот подчиненный не знал, что здесь ваше величество. Ваше величество, пожалуйста, пощадите меня!

Император всегда очень серьезно относился к своей репутации. Иначе зачем ему прятаться под какими-то кустами. Кто же знал, что они в конечном итоге будут обнаружены? В этот момент его разум был на грани краха.

Император почувствовал, что у него больше нет лица, чтобы видеть людей, поэтому он снова притянул к себе Чжан Юаня.

Которому тоже было стыдно, но он был личным евнухом императора. В это время он должен был стоять перед ним. Так что он выпрямился и громко сказал императорским гвардейцам перед ними:

— После того, как его величество услышал, что принцесса Цянь Чжоу сбежала, он решил поймать ее лично. Не кричите об этом на весь дворец. Уходите, уходите!

Императорская гвардия подвергла это утверждение про себя всевозможной критике. Кому они лгали? Надеть белье, чтобы кого-то поймать? Существуют ли действительно веские причины для этого?

Но это все так и осталось только мыслями. Он был императором. Неважно, что он носил или что делал, он всегда прав. Так что императорские гвардейцы послушались того, что сказал Чжан Юань. Сообщив императору о своем уходе, они рассеялись. Затем они услышали, как только что рассредоточившиеся императорские гвардейцы закричали на другую группу:

— Нет необходимости обыскивать этот район! Его величество только что вернулся из дворца Зимней Луны и не имел возможности одеться. Не ходите туда, чтобы вызвать проблемы.

Чжан Юань немедленно схватил императора за руку:

— Ваше величество, сохраняйте спокойствие! Они ваши люди. Вы совершенно не должны вести себя импульсивно!

Император был озадачен:

— Почему мы будем вести себя импульсивно?

— Они сказали…

— Они сказали, что мы только что пришли из дворца Зимней Луны и не успели одеться. Ха! Очень хорошо, это очень хорошо. История, которую они придумали для этого старого, довольно интересна. Пошли, мы возвращаемся в зал Чжао Хэ.

Зал Чжао Хэ был его спальней. В то время как Цянь Чжоу восстала, а весь дворец искал Жу Цзя, император на самом деле решил вернуться ко сну!

Глаза Чжан Юаня немного увлажнились, и он почти задохнулся. Он знал, что император сбежал. Он решил использовать эту ложь, чтобы лгать самому себе. Он предпочел бы жить в этой лжи, чем принимать реальность.

Он обернулся и посмотрел на дворец Зимней Луны, чувствуя, что императорская наложница Юнь слишком подлая. Император был готов сделать так много для какой-то императорской наложницы, но что она замышляла? Действительно… своевольно!

В это время во дворце Зимней Луны этой летней ночью императорская наложница Юнь чихнула во время ходьбы. Она остановилась и спросила дворцовую служанку:

— Скажи, этот старик проклинает меня за моей спиной?

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

\* точно не знаю, за какое именно время. Ибо там прописано «в течение сгорания двух палочек благовоний», кто знает, сколько горели по времени эти благовония?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 399. Обманутая первой**

Обманутая первой

Еще до того, как императорская наложница Юнь пошла в Небесный зал, она была готова к обману. Она знала, что сегодня во дворец вошли Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн. Если бы император получил травму под их наблюдением, им не было бы необходимости продолжать быть вместе.

Но, в конце концов, это было покушение Цянь Чжоу. Это было гораздо серьезнее, чем обычные дешевые уловки, которые использовал император. Императорская наложница Юнь долго и упорно обдумывала это. Она должна была пойти в Небесный зал. Даже если не для себя, то для ее сына.

Конечно, она не собиралась идти к императору. Она думала, что в лучшем случае выйдет на улицу и скажет несколько слов через дверь. Кто же знал, что еще до того, как она приблизится к залу, она услышит, как император сказал что-то подобное? В гневе она развернулась и ушла.

Ее дворцовые служанки дворца привыкли к тому, что императорская наложница Юнь не встречается с императором и называет его «этот старик». Услышав ее вопрос, они быстро ответили:

— Императорская наложница слишком много думает. Неважно, кого его величество проклинает, он не станет проклинать императорскую наложницу.

Императорская наложница Юнь слегка закатила глаза и фыркнула:

— Только его мысли об этой можно считать проклятьем.

Только что крики императора были очень громкими, и все во дворце Зимней Луны могли их услышать. Одна дворцовая служанка пожалела императора и попыталась посоветовать:

— Как насчет того, чтобы императорская наложница увиделась с его величеством? Прошло уже так много лет. Его довольно жалко.

— Жалко? Его? — в глазах императорской наложницы Юнь разгорелся гнев. — Сначала он солгал мне. Он запер меня в этой клетке. Чтобы я увидела такого человека? Не поднимай эту тему снова.

Дворцовая служанка в страхе втянула шею и замолчала.

Однако императорская наложница Юнь спросила:

— Хуа Эр покинул провинцию, чтобы заняться делами. Когда он собирается вернуться?

Служанка ответила:

— Его высочество седьмой принц был вдали от столицы почти два месяца. Если подумать, то это должно быть скоро.

— Угу, — императорская наложница Юнь кивнула, затем сказала ей: — иди в Небесный зал и скажи Мин Эру и А-Хэн, что они не должны сосредотачиваться только на ловле людей. Пришло время что-нибудь съесть. Сколько времени уже? Если они не поедят в ближайшее время, то будут голодать.

В это время Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн обсуждали что-то, связанное с Жу Цзя. Сюань Тянь Мин как раз говорил:

— Она должна искать выход из дворца. Определенно существуют скрывающиеся люди из Цянь Чжоу. Помимо сопровождающих, которые приехали в столицу с императорским родственником, должно быть немало людей, смешанных с гражданами.

Фэн Юй Хэн немного подумала, затем сказала:

— Разве не говорили, что Фэн Кун использовал свою детскую внешность, чтобы несколько раз посетить Жу Цзя? Скорее всего, он что-то рассказал ей. Дворец принимал всевозможные меры предосторожности, но они никак не ожидали, что человек, выглядящий не старше четырех лет, на самом деле будет карликом с умом взрослого. Угадай, как она выбралась из дворца?

На этот раз чиновники уже покинули дворец. Только Фэн Цзинь Юань остался в зале. Он сказал, что во избежание подозрений и выражения своей позиции он останется до тех пор, пока Кан И не будет поймана и доставлена во дворец. Сюань Тянь Мин ничего не сказал по этому поводу и просто оставил его в покое. Что касается разговора между этой парой, он, естественно, был им услышан.

Когда Фэн Юй Хэн заговорила, она специально взглянула на своего отца. Делая вид, что продолжает обсуждение, она спросила:

— Отец, вы тоже должны попробовать догадаться.

Фэн Цзинь Юань опустил голову и не сказал ни слова.

Сюань Тянь Мин, однако, усмехнулся:

— Кажется, этот принц должен спросить лично. Премьер-министр Фен, как вы думаете, принцесса Жу Цзя все еще находится во дворце или сейчас уже за его пределами? — подумав немного, он добавил: — Если она находится вне дворцовых стен, догадайтесь, где она?

Сюань Тянь Мин спросил, поэтому Фэн Цзинь Юань больше не мог симулировать невежество, но он не знал, как ответить. Он мог только сказать:

— Этот чиновник действительно не знает.

— Вот почему я сказал угадать, — Сюань Тянь Мин продолжал сидеть в инвалидном кресле рядом с троном. Он все еще использовал свой ленивый тон в этом разговоре, но значение его слов заставляло людей дрожать. — Если бы вы знали, этот принц прямо спросил бы о результате.

Фэн Цзинь Юань был шокирован, поскольку у него внезапно возникла мысль. Он не задумывался о том, смогла ли Жу Цзя действительно сбежать из императорского дворца или как она это сделала, но если ей и правда удалось это провернуть, то ей не следовало… ей не следовало идти в поместье Фэн, верно?

Как только эта мысль возникла в его мозгу, его сразу же прошиб холодный пот. Хуже того, он все больше и больше чувствовал, что Жу Цзя вполне может отправиться в поместье Фэн. Но мог ли он это сказать? Конечно, нет. Он все еще находился во дворце. Дома остались только старые и слабые люди. Была там и беременная наложница. Для жителей дворца захватить Кан И довольно просто, но Жу Цзя пряталась. Если бы они действительно начали поиски, не было бы нужды упоминать уничтожение репутации семьи Фэн, возможно, основательница и другие не смогли бы вынести страх!

Фэн Цзинь Юань опустил голову так низко, что она практически коснулась его груди. Он не осмелился сказать ни единого слова.

В это время из зала вышла дворцовая служанка. Она пришла из дворца Зимней Луны и пригласила их поесть.

После того, как Сюань Тянь Мин услышал, что сказала дворцовая служанка, он очень быстро согласился. Затем он похлопал Фэн Юй Хэн по руке и сказал:

— Пойдем. Мы собираемся поесть.

— Вставай. Иди сам, — пнула его коляску Фэн Юй Хэн.

— Я привык сидеть в ней. Я не хочу вставать, — возразил ей Сюань Тянь Мин.

— Просто продолжаешь притворяться, — сердито стиснула зубы Фэн Юй Хэн.

— Этот принц действительно привык к этому, — со всей серьезностью сказал ей Сюань Тянь Мин.

Она была совершенно беспомощна — ведь не могла же просто продолжать спорить с ним в этом зале. В конце концов, он был принцем. Так что девушка просто состроила гримаску и сердито толкнула инвалидное кресло.

Дворцовая служанка быстро последовала за ними и прохихикала весь путь. С характером его высочества девятого принца могла справиться только окружная принцесса Цзи Ан!

В Небесном зале, кроме дворцовых работников, оставшихся стоять на страже, остался только Фэн Цзинь Юань. Прямо перед уходом эти двое, которые пошли есть, даже не взглянули на него, просто прошли мимо. Фэн Цзинь Юань чувствовал, что его положение премьер-министра было самой неловким в истории.

Но некоторые люди просто были такими. Когда дела шли плохо, они не искали причины в себе. Они искали причину в ком-то другом. Подобно покушению Цянь Чжоу, он полагал, что это полностью было спровоцировано Фэн Юй Хэн! Все ведь шло хорошо. Люди Цянь Чжоу привезли приданое, и основательница была очень довольна. Десять миллионов золотых талей, добытые вымогательством, отправились в усадьбу окружной принцессы. Если бы он взял на себя труд не обижать Фэн Юй Хэн, то будущее было бы очень гладким.

К сожалению, Фэн Юй Хэн, только что вернувшейся в столицу, удалось заставить Цянь Чжоу совершить попытку убийства! Неудивительно, что старик Цзы Ян сказал, что она звезда катастрофы для поместья Фэн. Теперь казалось, что это была правда.

Фэн Цзинь Юань полностью проигнорировал тот факт, почему из Цянь Чжоу в Да Шунь привезли кого-то, притворяющегося императорским внуком. Он знал только, что с Кан И покончено, как и с Жу Цзя. Хотя поместье Фэн избежало этого кризиса, если они совершат какую-нибудь ошибку, то и о них тоже позаботятся. Цянь Чжоу, он мысленно переместился это ледяное место на севере. Он на самом деле начал думать: если бы у Цянь Чжоу были силы сражаться с Да Шунь, стало бы это хорошим выходом для семьи Фэн?

Пока он обдумывал эти глупые мысли, большая группа императорских гвардейцев покинула императорский дворец и направилась прямо в поместье Фэн.

Люди в поместье Фэн уже умылись и собирались лечь спать. Основательница с помощью бабушки Чжао уже приняла ванну. Она собиралась лечь, но все же посчитала, что еще немного рано. Снаружи раздражающе стрекотали цикады, вызывая у нее беспокойство.

Бабушка Чжао увидела, что ей немного не по себе, и предложила:

— Как насчет прогулки по двору? Летние дни длинные. Сейчас еще рано ложиться спать.

Основательница, услышав ее слова о выходе на прогулку, нахмурилась и сказала:

— Зачем выходить во двор ночью? Слишком много комаров.

— Тогда как насчет того, чтобы немного посидеть у озера?

— Там ветер холодный.

Бабушка Чжао знала, что основательницей было непросто. Неважно, что она скажет, это будет неправильно, поэтому она просто замолчала. Она просто продолжала обмахивать ее веером, не говоря ни слова.

Той ночью в поместье Фэн не только основательнице было непросто. Кан И тоже беспокоилась. Ся Чань просто наблюдала, как она вышагивает взад-вперед по комнате. Она многократно спрашивала своих служанок, вернулся ли ее племянник на постоялый двор после входа во дворец. Но никто из слуг не покидал поместье. Кроме новостей о самом факте возвращения они не знали ничего.

Кто знал, из-за влияния ли Кан И, но Ся Чань начала немного паниковать. Эта служанка была, в конце концов, служанкой основательницы. Очень внимательная, она всегда думала, что внук Цянь Чжоу потерялся. Тогда обвинять в этом Яо Ши было немного странно, поэтому она под предлогом сходить за пирожными покинула двор.

Выйдя из внутреннего двора, Ся Чань кинулась прямо во двор Изящного спокойствия, но, не пройдя и половины пути, она услышала сильный шум, исходящий из переднего двора. Как будто одномоментно пришло много людей. Ей было любопытно, и она побежала посмотреть. Тогда же она обнаружила, что в поместье вошла группа солдат, и все они были одеты, как императорские стражи, охранявшие усадьбу окружной принцессы. Она подумала, что это нехорошо, и развернулась, чтобы найти основательницу.

Вскоре во дворе собралось все поместье Фэн, и Кан И была связана и вывезена.

Основательница чуть грохнулась оземь, требуя, чтобы бабушка Чжао и другая служанка поддержали ее и не дали ей упасть. Что касается Кан И, она хранила молчание. Она только опустила голову и не сказала ни слова. Даже когда императорские гвардейцы с силой толкнули ее, она лишь чуть-чуть нахмурилась. Она не проронила ни единого слова.

Арест Кан И был проведен вторым принцем, который лично привел солдат в усадьбу. Столкнувшись с дрожащими членами поместья Фэн и дергующимися белыми лицами женщин, он сделал выражение лица добрее и спокойно объяснил основательнице:

— Посланцы Цянь Чжоу попытались убить императора внутри императорского дворца. Отец-император уже приказал захватить всех людей из Цянь Чжоу в столице, включая госпожу поместья.

Как только основательница услышала это, ее сердце немедленно застыло. Она весь день испытывала панику, боясь, что что-то должно было случиться, но она никогда не думала, что произойдет что-то настолько серьезное.

— Ваше высочество, — сказала она дрожащим голосом, — где Цзинь Юань?

Основательница в это время беспокоилась только о том, что с ее сыном. Кроме того, если Кан И стала врагом, то кем же считали семью Фэн?

Второй принц понял, о чем она думает, и утешил ее:

— Старейшая госпожа, не волнуйтесь. Премьер-министр Фэн в порядке. В то время поместье Фэн стремилось заключить брак, чтобы предотвратить союз между Гу Шу и Цянь Чжоу. Это привело к тому, что премьер-министр Фэн женился на старшей принцессе Цянь Чжоу. Теперь, когда это произошло, его, естественно, не будут обвинять, как и все поместье Фэн. Кроме того, окружная принцесса Цзи Ан успешно произвела сталь. Это великая заслуга перед Да Шунь. Для того, чтобы поддержать репутацию окружной принцессы, семья Фэн будет защищена, — закончив говорить, он больше не смотрел на людей поместья Фэн. Обернувшись, он махнул солдатам позади себя: — Возвращаемся во дворец!

Большая группа императорских гвардейцев захватила Кан И и вышла из ворот семьи Фэн.

Основательница была действительно неспособна больше терпеть и упала на землю; тем не менее, она услышала, как Фэн Чэнь Ю яростно сказала:

— Фэн Юй Хэн, это снова она! Сколько еще эта звезда бедствия будет угнетать нашу семью 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 400. Съеденное стоит выплюнуть**

Съеденное стоит выплюнуть

Слова Фэн Чэнь Ю заставили основательницу перейти от паники, вызванной этим внезапным событием, к крайнему гневу, и громко крикнуть:

— Закрой свой рот!

Этот крик был настолько громким, что заставил всех задрожать. Так уж случилось, что после этого вопля в небе внезапно сверкнула молния. Сразу после воздух сотряс звук грома, заставив людей снова задрожать.

Но на землю не упало и капли, возросшее давление воздуха затрудняло дыхание, но дождь не шел.

Основательница изо всех сил пыталась встать с земли. Посмотрев на Чэнь Ю, она закричала:

— Отбрось в сторону те слова, которые ты только что сказала! Неважно, насколько ты недовольна своей второй сестрой, ты должна забыть об этих словах! — произнеся это, она оглядела людей поместья Фэн, затем холодно добавила: — Если хотите жить, то должны слушаться! На этот раз мы должны понимать, что Цянь Чжоу попыталась убить императора, а это значит, что они полностью отвернулись от Да Шунь. Скоро Да Шунь отправит солдат, чтобы подавить их. Цянь Чжоу превратилась из страны-вассала в страну-врага. Если кто-нибудь скажет хоть слово в пользу Кан И, это будет означать уничтожение всей семьи!

Все медленно кивнули. Даже Чэнь Ю, которая до смерти ненавидела Фэн Юй Хэн, была напугана.

Правильно, как она могла не подумать об этом. Покушение Цянь Чжоу уже было реальностью. Кан И лично увез второй принц с группой императорских гвардейцев. Не существовало и шанса на то, что ситуация изменится. Это была уже не какая-то там битва во внутреннем дворе. Это было чистое противостояние двух стран. Она больше не могла говорить за Кан И, даже если та в течение последних нескольких месяцев хорошо к ней относилась. Теперь ей нужно провести четкую линию между ней и собой, если она хочет жить.

Основательница увидела, что не было никаких возражений, и кивнула. Затем она сказала эконому Хе Зонгу:

— Немедленно иди в правительственный офис и пригласи губернатора. Скажи ему, что виновная Кан И из Цянь Чжоу уже поймана. Не мог бы лорд Сюй лично прийти и конфисковать вещи во дворе, где она жила.

Как только это было сказано, Фэн Чэнь Ю стала выглядеть совершенно несчастной. Так выглядела не только она, Фэнь Дай вскричала:

— Нет!

Основательница посмотрела на нее и спросила:

— Все, что я сказала, пропало даром?

У Чэнь Ю, в конце концов, все еще было немножечко мозгов. Видя заговорившую Фэнь Дай, она ничего не сказала. В конце концов, эти двое определенно будут говорить об одном и том же. Лучше всего, чтобы в такое время только Фэнь Дай оскорбляла основательницу.

Конечно же, она услышала, как Фэнь Дай противоречит тому, что сказала старуха:

— Ее двор ремонтировался в течение полугода. Внутри есть много всего хорошего, что отец подарил ей. По крайней мере, мы должны разобраться с этим, прежде чем звать людей для конфискации.

Основательница сердито взмахнула тростью, чтобы попытаться ударить ее, но Хань Ши быстро задвинула Фэнь Дай за себя, и трость остановилась прямо перед ее животом.

Основательница указал на Хань Ши и с нажимом сказала:

— Если следующий ребенок родится с ее характером, он может просто утонуть!

Видя, что атмосфера была ужасной, сестры Чэн посмотрели друг на друга и быстро пошли вперед, чтобы поддержать основательницу с обеих сторон. В то же время Чэн Цзюнь Мань сказала:

— Старейшая госпожа, в последние несколько дней ваше тело было не в порядке. Не сердитесь. Что касается го… что касается вещей этой виновной женщины, когда губернатор прибудет, эта наложница естественно поговорит с ним. Вещи, привезенные из Цянь Чжоу, будут забраны. Вещи, которые принадлежали семье Фэн, надеюсь, он оставит их.

Услышав это, основательница кивнула. По правде говоря, она не хотела отказываться от вещей в том дворе. Но теперь, даже если она не желала, она должна была быть к этому готова. Ведь жизнь важнее денег. Она прекрасно это понимала.

Повернув голову, она увидела, что Хе Зонг все еще пребывает в оцепенении и рассердилась:

— Почему ты все еще здесь? Быстро иди, позови его!

Хе Зонг был немного обеспокоен. Сделав пару шагов вперед, он напомнил основательнице о чем-то, что вызывало еще большую тревогу:

— Старейшая госпожа, как быть с приданым, посланным Цянь Чжоу?

Упоминание о приданом вызвало сильную боль в сердце основательницы. Она всю зиму ждала этой весны. Приданое от Цянь Чжоу наконец прибыло, но прежде чем оно смогло согреться от ее прикосновений, его нужно было отдать? Как она могла принять это!

Она подсознательно перевела взгляд на Чэн Цзюнь Мань. Как та могла не понять, о чем думала эта жадная старуха, но она все равно покачала головой:

— Нет.

— Неужели ничего нельзя сделать? — просящим голосом спросила основательница.

Тут заговорила Чэн Цзюнь Мэй:

— Цянь Чжоу взяла императорского принца-карлика и выдала его за внука, а затем привезла его в Да Шунь. Кто знает, сколько там было трюков. Что касается приданого… старейшая госпожа, подумайте. Эта группа людей со скрытыми мотивами въехала в столицу страны. Как их приданое могло быть нормальным?

Сердце бабушки Чжао задрожало, и она не могла не напомнить основательнице:

— Есть много коробок, которые мы даже не открыли! Было бы лучше, если бы в них ничего не скрывалось. Старейшая госпожа, подумайте об этом. За любую ошибку мы расплатимся жизнью поместья Фэн!

В это время небо еще осветила одна вспышка молнии, и снова прогремел гром. Сразу после этого с неба начал литься дождь.

Он застиг всех врасплох. В мгновение ока люди полностью промокли. Основательница обернулась и быстро крикнула Фэнь Дай:

— Быстро уведи наложницу-мать. Не позволяй ей промокнуть под дождем.

Фэнь Дай понимала, что дождь полил слишком внезапно. Хань Ши уже промокла. Если бы это продолжилось, возможно, она бы заболела. Никого не волновало, что ей не хотелось уходить, она вынуждена была взять Хань Ши и уйти. Основательница закричал им вслед:

— Пусть кто-нибудь приготовит жаровню! Когда вернешься, быстро помоги наложнице-матери переодеться.

Дождь начался внезапно, и это был настоящий ливень. Независимо от того, как громко они говорили, слова перекрывались шумом дождя. Основательница не знала, слышала ли Фэнь Дай то, что она сказала, но у нее не было настроения беспокоиться о Хань Ши. Она приказала бабушке Чжао:

— Быстро прикажите людям пойти в сокровищницу и принести приданое, привезенное Цянь Чжоу. Поместите его в передний двор. Ни один кусок ткани не может остаться!

Она прокричала это прямо на ухо бабушке Чжао, и та громко приняла этот приказ. Затем она взглянула на сестер Чэн Ши, чтобы те поддержали основательницу, и бросилась во двор Изящного спокойствия.

Чэн Цзюнь Мань крикнула на фоне дождя:

— Сначала пойдемте в зал во дворе Пионов. Старейшая госпожа не должна оставаться под дождем слишком долго.

Но в это время Чэнь Ю, как будто вдруг что-то вспомнила. Все ее тело дрожало, но она быстро оправилась. Она схватила основательницу за руку и громко сказала:

— Бабушка! Приданое Цянь Чжоу не просто отправили во двор Изящного спокойствия!

Основательница топнула ногой:

— Я знаю. Часть добавили в коммунальные фонды. Естественно, они тоже должны быть вынесены.

— Не то, это еще не все! — Чэнь Ю широко раскрытыми глазами смотрела на нее. Дождь насквозь промочил ее, всколкоченные волосы прилипли ко лбу. Шрам, оставленный ястребом, обнажился, вызвав у основательницы небольшой шок.

Она не могла смотреть на нее, поэтому в раздражении отвернулась; однако Чэнь Ю не сдавалась:

— Цянь Чжоу не просто отправила вещи в нашу усадьбу. Существует также большое количество золота, которое принесли в усадьбу окружной принцессы! Тогда практически целая улица была заставлена ящиками. Как они могли не спрятать что-то там?

Как только это было сказано, основательница поняла. Фэн Юй Хэн и девятый принц вместе вымогали у Цянь Чжоу десять миллионов золотых таэлей. Надо было сказать, что в поместье Фэн привезли огромное количество вещей, но это нельзя было сравнить с десятью миллионами золотых!

Основательница немедленно расслабилась. Она потеряла немного богатства, но Фэн Юй Хэн лишилась реальных денег. Сравнивая ситуации, она не чувствовала, что проиграла.

Она открыла рот и хотела сказать, чтобы это золото принесли во двор, но как только эти слова достигли ее губ, она проглотила их обратно. Она почти забыла, что Фэн Юй Хэн все еще была ее внучкой. Она была второй молодой госпоже поместья Фэн, но она жила независимо. Она не ела с семьей Фэн и не пила их воду. Усадьба окружной принцессы охранялась еще строже, чем дворец. Была ли она настолько сумасшедшей, чтобы захотеть пойти туда и забрать то золото? Возможно, до того, как это было бы сделано, она должна оказалась бы в гробу.

Основательница махнула рукой и приказал Хе Зонгу:

— Иди за губернатором, — увидев, как тот уходит, она, наконец, пошла с сестрами Чэн во двор Пионов. За ними последовали Фэн Чэнь Ю, Ан Ши, Сян Жун и Цзинь Цзен.

Чэнь Ю не сдавалась:

— Бабушка, как вы планируете позаботиться о вещах той стороны?

Основательница была так зла, что хотела проклясть ее:

— Тебе нужно спросить свою вторую сестру! Как мы можем иметь хоть какое-то мнение о том, как решать вопросы, касающиеся того двора?

Чэнь Ю хотела произнести что-то еще, но Ан Ши сказала:

— Старшая молодая госпожа, не нужно беспокоиться об этом. Мы не имеем права трогать вещи в усадьбе окружной принцессы. Если что-то действительно случится, наша семья Фэн не будет замешана. Этот исход будет удовлетворительным для обеих сторон.

Чэнь Ю яростно посмотрела на Ан Ши и замолчала.

Сян Жун немного волновалась. Потянув Ан Ши за рукав, она прошептала ей на ухо:

— Ничего не должно было случиться со второй сестрой, верно? Я боюсь, что кто-то мог что-то сделать.

Ан Ши знала, что Сян Жун вспомнила о наркотике, изменяющим дух. Она немного задумалась, а потом сказала дочери:

— Не беспокойся! У твоей второй сестры определенно есть способ защитить себя. Ничего не случится.

Пока они разговаривали, все вошли в главный зал двора Пионов. Часть слуг уже принесла жаровни, а часть — приготовила чистую одежду. Все разошлись по разным комнатам, чтобы переодеться. Закончив с этим, они выпили свежеприготовленного имбирного супа, чтобы согреться.

Бабушка Чжао уже приказала слугам доставать коробки и выставлять их во двор. Основательница любила сокровища, которые привезли из Цянь Чжоу. С каждой вытащенной коробкой старуха, сидевшая в главном зале, чувствовала, как у нее обрывается сердце.

Хе Зонг очень быстро вернулся обратно вместе с губернатором. Дождь снаружи, казалось, не собирался прекращаться. Вместо этого, казалось, он становился все сильнее и сильнее. Сюй Цзин Юань приехал в поместье Фэн под дождем. С мрачным выражением лица и без лишних слов он просто махнул рукой и приказал начать обыск. Гвардейцы, шедшие позади него, вошли в поместье и рассредоточились по территории.

Цзинь Цзен почувствовала, что что-то не так. Собравшись с духом, она спросила:

— Разве они не должны просто обыскать внутренний двор Тянь Сян? — ее голос был слишком тихим, и, так уж случилось, что в то же самое время в небе громыхнуло, звук полностью поглотил ее вопрос.

Основательница тоже могла видеть, что происходит, но она была немного умнее. Притянув Хе Зонга поближе, она с тревогой спросила:

— Как ты смог вернуться так быстро? — исходя из его скорости и самого пути от усадьбы Фэн до правительственного учреждения, он не должен был вернуться так быстро в этот сильный дождь!

Хе Зонг стер с лица капли дождя и ответил:

— До того, как этот слуга прибыл в правительственный офис, я столкнулся с лордом Сюй по дороге. Прямо сейчас все люди из Цянь Чжоу подвергаются обыску. Лорд Сюй руководил группой гвардейцев, которые пришли осмотреть нашу усадьбу.

Потрясенная основательница быстро задала следующий вопрос:

— Тогда ты сказал лорду Сюй, что это мы проявили инициативу и послали за ним?

— Разумеется. Лорд Сюй также сказал, что мы весьма понимающие люди.

Основательница, наконец, успокоилась, но затем вспомнила, что гвардейцы обыскивали не только внутренний двор Тянь Сян. Вместо этого они обыскивали всю усадьбу Фэн. Она снова задумалась. Пока она размышляла о том, получил ли губернатор указания от императора и имел ли он право обыскивать семью стандартного чиновника первого ранга, Фэн Чэнь Ю внезапно бросилась к Сюй Цзин Юаню и громко сказала:

— Лорд Сюй справедливый и праведный. Не забудьте также обыскать соседнюю усадьбу окружной 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 401. Семья Фэн вновь выражает свою позицию**

Семья Фэн вновь выражает свою позицию

Слова Фэн Чэнь Ю заставили Сюй Цзин Юаня сдвинуть брови. Озадаченный, он спросил:

— Старшая молодая госпожа Фэн, что вы имеете в виду?

Чэнь Ю почти кричала:

— Когда люди Цянь Чжоу приехали в столицу, они привезли десять миллионов золотых таэлей. Ящики заполнили всю улицу, а их линия тянулась от усадьбы окружной принцессы. Поскольку наша семья Фэн вынесла приданое, предоставленное этой виновной женщиной из Цянь Чжоу, для проверки милордом, разве милорд не должен быть немного справедливее? Золото не должно остаться в ее усадьбе окружной принцессы.

Сюй Цзин Юань в непонимании уставился на Фэн Чэнь Ю. Почему чем красивее, тем коварнее? Неудивительно, что принцесса округа Цзи Ан видела в этой семье преступников. Люди этой семьи Фэн действительно бесстыдные!

Он повернулся к основательнице и спросил:

— Есть две вещи, о которых этот чиновник должен спросить старейшую госпожу, — и, не дожидаясь ее ответа, он прямо сказал: — Во-первых, что имеется в виду под «нашей семьей Фэн»? Что она имеет в виду под «ее усадьбой окружной принцессы»? Может быть, семья Фэн не признает окружную принцессу Цзи Ан своей дочерью? Жаль, что его высочество девятый принц ради окружной принцессы простил вас. Если у вашей семьи такое отношение, этот чиновник немедленно сообщит его высочеству и позаботится об этом. В любом случае, вы не признаете окружную принцессу членом своей семьи. Даже если все девять поколений уничтожат, это не повлияет на нее. Старейшая госпожа, что вы думаете?

Что она думала?

Губы основательницы позеленели от гнева. Если бы здесь не было так много посторонних, она действительно придушила бы Фэн Чэнь Ю насмерть.

Основательница действительно разозлилась. Что это была за ситуация? Меч уже лежал у них на шеях, но она все еще думала о внутренних распрях. Ей действительно не хватало знаний и опыта. Она вырастила это прекрасное лицо ни за что.

Сестры Чэн Ши обладали особенным положением в поместье. Хотя Кан И, как главная жена, удерживала их, они все еще были племянницами императрицы. Исходя только из этого, кто осмелился бы плохо к ним относиться? Эта императорская семья всегда имела проблемы с кротостью характера. Кроме того, от мала до велика, все они были неразумными. Сестры Чэн Ши, будучи вторичными женами в поместье Фэн, на самом деле жили даже более роскошно, чем главная жена.

Перед отъездом Фэн Юй Хэн что-то им поручила. В дополнение к этому они прибыли в поместье Фэн, потому что Кан И заклеймили как не знающую, как воспитывать детей. Императрица боялась, что в поместье Фэн воцарится хаос, поэтому за короткий период времени, после того как Фэн Юй Хэн покинула столицу, воспитание детей семьи Фэн было передано сестрам Чэн Ши.

Обе сестры выглядели добрыми, и с ними было легко общаться, но, разве с людьми, выросшими во дворце, легко иметь дело? Им не нужно было никого пытать. Им просто нужно было упомянуть «тетю императрицу», и Фэн Чэнь Ю и ее сестры больше не осмеливались даже дышать слишком громко.

За последние несколько месяцев сестры Чэн Ши обеспечили им относительный покой и соблюдение «дисциплины». Когда Чэн Цзюнь Мань теперь вышла и сказала Чэнь Ю:

— Старшая молодая госпожа, то, что вы только что произнесли, неуместно, а ваши действия еще более неправильны, — та немедленно очнулась и рефлекторно послушалась, отступив назад.

Основательница с улыбкой спросила Сюй Цзин Юаня:

— Милорд, вторым вопросом было…

Сюй Цзин Юань фыркнул:

— Во-вторых, именно вы взяли на себя инициативу вынести приданое Цянь Чжоу, чтобы мы его конфисковали. Этот чиновник не просил об этом у вас! Почему этот чиновник должен пойти в поместье принцессы округа за ее золотом? Оно было доставлено в усадьбу окружной принцессы. И, естественно, принадлежит только ей. Если она сама этого не желает, никто не имеет права прикасаться к нему!

Основательница была в тупике. Может быть, она сделала что-то ненужное? Он не собирался просить приданое? Она сердито посмотрела на Хе Зонга. Этот чертов слуга. Это его вина, ведь он поднял этот вопрос.

Хе Зонг тоже страдал. Таков уж был характер у основательницы. Увидев что-то подобное, она, в конечном счете, станет обманывать саму себя. Для всех происходящее было весьма ясно. Они вынесли приданое, потому что он сказал об этом, но если бы они этого не сделали, то вряд ли бы она хотела увидеть, как губернатор приказывает вытащить его. Основательница даже хотела потягаться со второй молодой госпожой. Но кем была вторая молодая госпожа? Разве могла бы она с ней сравниться?

Чэн Цзюнь Мань мягко и успокаивающе похлопала основательницу по тыльной стороне ладони. Затем слуги раскрыли над ней зонтик, и она пошла вперед. Стоя напротив губернатора, она слегка поклонилась и сказала:

— Приветствую лорда Сюй.

Сюй Цзин Юань вел себя с ней немного более вежливо и ответил с поклоном:

— Госпожа.

Это был не более чем почтительный жест. Хотя они были второстепенными женами, сестры Чэн Ши имели за спиной внушительную поддержку. Он не мог относиться к ним безо всякого почтения.

Но как только эти слова достигли ушей основательницы, они вызвали у нее еще один набор заблуждений. Прямо сейчас Цянь Чжоу — причина хаоса, и Кан И забрали по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Это преступление в миллион раз серьезнее, чем-то, что произошло с семьей Яо! Семья Яо просто довела до смерти императорскую наложницу, но ее семья Фэн поспешила выразить свою позицию. Теперь, когда Кан И вызвала такой переполох, семье Фэн необходимо быстро заявить о своей позиции.

Пока она думала о своей глупости, Чэн Цзюнь Мань сказала Сюй Цзин Юаню:

— Виновная женщина из Цянь Чжоу, Фэн Чжао Цзюнь, жила во дворе, называемом двором Тянь Сян. Поскольку она была новой главной женой, которая вошла в поместье после нового года, муж добавил довольно много мебели. Я надеюсь, что милорд будет помнить об этом при обыске.

Сюй Цзин Юань понял, что она имела в виду, и сразу сказал:

— Госпожа, не волнуйтесь. Если будут какие-то подозрительные предметы, мы их заберем. Что касается остального… чтобы поддержать репутацию госпожи, мы не будем больше ничего трогать.

Услышав это, основательница начала думать в другом направлении. Репутация, лицо сестер Чэн Ши было эквивалентно репутации и лицу императрицы. Это была ее вина, что она была очарована Кан И. Сестры Чэн Ши были лучшим выбором на должность главной жены семьи Фэн!

Усадьбу обыскивали около часа, но сумели найти множество вещей. Основательница внимательно осмотрела забранное и обнаружила, что, в основном, это были вещи из двора Тянь Сян, которые Кан И использовала каждый день. Некоторые вещи были у нее и раньше, но и семья Фэн добавила несколько вещей. В целом, потери оказались не слишком велики. Это позволило ей почувствовать себя очень довольной.

Сюй Цзинь Юань церемонно сложил руки и сказал основательнице:

— Старейшая госпожа, я побеспокоил вас. Этот скромный чиновник прощается с вами.

Но основательница быстро произнесла:

— Милорд, пожалуйста, подождите. Этой старой еще есть, что сообщить милорду, — она подошла ближе и продолжила: — Старшая принцесса, Фэн Чжао Цзюнь, естественно, не может считаться не связанной с восстанием Цянь Чжоу. Моя семья Фэн — граждане Да Шунь, и определенно не может иметь главную жену из вражеской страны. Сегодня эта старая объявляет, что брак Кан И и нашего Цзинь Юаня прекращен. Пожалуйста, позаботьтесь о регистрации этого факта в правительственном офисе!

Сюй Цзин Юань кивнул:

— Когда я пришел, лорд Фэн уже тоже сказал это. Старейшая госпожа — умный человек. Этот чиновник позаботится об этом позже.

Только тогда основательница облегченно вздохнула.

Проводив его, все вернулись в главный зал двора Пионов. После того, как основательница села, она отмахнулась от служанок, прежде чем они смогли дать ей полотенце для того, чтобы вытереться. Посмотрев на всех, она сказала:

— Вы все видели, что произошло сегодня. Цянь Чжоу восстала, и Кан И обязательно будет приговорена к смертной казни. Возможно, завтра мы услышим новости о ее смерти. Хотя поместье Фэн было помиловано, это помилование не золотая пайцза\*. Мы не можем ничего не делать. Мы должны выразить нашу позицию.

Ан Ши быстро обдумала ее слова и сразу поняла, что имеет в виду основательница:

— От мужа пришла весть, и старейшая госпожа говорила с лордом Сюй о расторжении брака. Будет новая главная жена семьи Фэн.

У зала не было особой реакции на эти слова. В конце концов, Хань Ши не присутствовала. Ан Ши не хотела быть главной женой, а Цзинь Цзен знала, что ее опыт не позволит ей сделать шаг вперед. Что касается сестер Чэн Ши, у них тоже было определенное понимание ситуации. Основательница определенно надеялась продвинуть одну из них на эту должность.

Они ясно понимали, что произойдет, но все еще терпеливо ждали продолжения от основательницы:

— Эта старая решила, что с этого дня второстепенная жена Чэн Цзюнь Мань будет повышена до официальной жены Цзинь Юаня и будет контролировать… коммунальные фонды, — после того, как были произнесены два последних слова, она долго чувствовала себя огорченной, но вскоре успокоилась и продолжила: — Завтра, когда солнце встанет, мы отправим кого-нибудь в правительственный офис, чтобы заняться этим вопросом. Цзюнь Мань, с этого дня ты будешь главной женой семьи Фэн.

Чэн Цзюнь Мань не повела себя ни скромно, ни надменно, она изящно поклонилась основательнице:

— Эта наложница благодарит мать за великую благодать, — теперь она начала называть ее матерью.

Это был еще не конец, основательница перевела взгляд на Чэн Цзюнь Мэй. Удивительно, но она добавила:

— Также будет повышена… Чэн Цзюнь Мэй до вспомогательной официальной жены. Ты поможешь решать вопросы усадьбы.

Чэн Цзюнь Мэй, похоже, не слишком обрадовалась. Но, копируя свою сестру, она встала на колени перед основательницей:

— Спасибо вам, мама, за великую милость.

Ан Ши посмотрела на этих двух в центре зала и мысленно вздохнула. Одна была главной женой, а другая — вспомогательной официальной женой. Исходя из их происхождения, подавление буйных наложниц и молодых госпож семьи Фэн не будет проблемой. Если бы они смогли остаться на стороне Фэн Юй Хэн, семья Фэн сможет какое-то время пожить мирной жизнью.

Но Фэн Чэнь Ю не хотела этого принимать, напомнив основательнице:

— Когда была замешана Яо Ши, семья Фэн действовала слишком поспешно. Каков был результат? Через три года они вернулись. Яо Ши не только получила титул благородной госпожи первого ранга, она также смогла получить императорский указ от императора о разводе. У Фэн Юй Хэн будущее еще ярче. Бабушка, почему бы не подумать немного больше? Что если придет день, когда мать… нет, Кан И… Что если настанет день, когда Кан И тоже сможет вернуться? Что нам тогда делать?

Основательница громко крикнула:

— Закрой свой рот! Какое сходство между этой виновной женщиной и Яо Ши?

Сестры Чэн Ши уже встали, Чэн Цзюнь Мэй начала успокаивать основательницу. А Чэн Цзюнь Мань обернулась и сказала Фэн Чэнь Ю с мрачным выражением лица:

— Чэнь Ю, помни, что покушение на жизнь императора является серьезным преступлением. Кан И — член императорской семьи Цянь Чжоу. Половина людей, которые пытались совершить это убийство, ее родственники. Даже если не говорить о неизбежности войны между Да Шунь и Цянь Чжоу… даже если ее не будет, она не сможет жить.

Чэнь Ю резко вдохнула. Чэн Цзюнь Мань была не такой, как прежде. Раньше, хотя она была строгой, дисциплинируя их, она все еще помнила свое положение и называла ее старшей молодой госпожой. Теперь она обратилась к ней по имени; ей же придется называть ее матерью.

Слова Чэн Цзюнь Мань заставили Чэнь Ю потерять дар речи.

Все мастера семьи Фэн собрались в главном зале двора Пионов. Даже Фэнь Дай, которая отправила Хань Ши отдохнуть, вернулась. Хотя все собрались вместе, атмосфера была мрачной. Никто не хотел возвращаться и спать, но никто не знал, что можно сказать в такой ситуации. Так что они просто сидели и молчали. Все это было довольно безрадостно.

В это время, далеко во дворце Зимней Луны, Сюань Тянь Мин пощипывал маленькие щечки Фэн Юй Хэн и криминальным тоном говорил ей:

— Дорогая жена, пойдем. Муж возьмет тебя поиграть.

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

\* ист. золотой ярлык, золотая пайцза (верительная бирка, покрытая красным лаком, с золотыми знаками)

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 402. Побег**

Побег

Здания древней эпохи были построены так, что их главные ворота выходили на юг. Императорский дворец, естественно, тоже следовал этому правилу, но к северу от него находилась большая гора. Вся задняя часть императорского дворца была частью этой горы.

Но мало кто знал, что центр этой горы выдолблен, как и пещера Сюй Тянь; однако, это не было фортом. Центр превратили в тюрьму.

Эта тюрьма имела глубину десять ли\*. Камеры были выдолблены напрямую в горной породе. В общей сложности две сотни камер без окон. Поддерживающие столбы имелись в каждой камере и были покрыты шипами, а в самих клетках стояли лужи холодной воды. Отовсюду раздавались стоны отчаяния, все это походило на ад.

Именно здесь содержались осужденные на смерть заключенные. В зависимости от тяжести их преступлений заключенные размещались ближе ко входу или наоборот — дальше. Вся тюрьма была очень сложной конструкцией. Не говоря уже о побеге, даже при переходе из одной камеры в другую без проводника можно было заблудиться.

В это время здесь была заперта вся та четверка из Цянь Чжоу. Каждому выделили небольшую камеру, и все они находились рядом. Однако их руки и ноги обхватывали железные кандалы. Даже если бы они хотели собраться вместе, то не смогли бы сделать это несмотря ни на что.

Воздух тюрьмы был затхлым и гнилым. Постепенно он начал просачиваться в их плоть.

Фэн Кун откинулся спиной на каменную стену и сел на землю. Темная вода промочила его туфли и носки, влага уже проникла в его тело, заставляя ноги болезненно ныть.

Внезапно дикий порыв ветра промчался по помещениям и со всей силы налетел на толстую каменную стену. Тряхнуло всю гору.

Рана на руке императорского родственника Цянь Чжоу, Фэн Дэ, все еще кровоточила, кровь свободно вытекала из нее, но никто не пришел остановить это. В такой среде она будет медленно опухать, начнется заражение, и он мог представить, как она начнет гнить. В конце концов, гниль затронет всю его руку, пока он сам не сгниет до смерти.

Он стиснул зубы и повернулся, чтобы взглянуть на своего соседа — Фэн Куна. Увидев этого маленького сына, гнев в его сердце разгорелся еще ярче:

— Я сказал тебе не приходить, но ты настаивал на том, что должен это сделать. Пусть ты приехал, но это не значило, что ты должен были выйти и попытаться убить окружную принцессу Цзи Ан. Ты что, сошел с ума?

Фэн Кун холодно фыркнул и сказал:

— Вы боитесь смерти, но вы не побоялись приехать в Да Шунь. С тех пор как вы оказались в этой стране, вы должны были подготовиться к битве насмерть. Может быть, мы должны были просто глупо сидеть и ждать? Вы продолжаете говорить о возможностях, но за целый месяц после приезда в столицу я не видел, чтобы вы что-нибудь придумали. Отец, возможности не станут падать с неба просто так. Нам нужно находить их самостоятельно! Если бы у девятого принца не было кнута, император Да Шунь уже умер бы!

— Чушь собачья! — Фэн Дэ был так зол, что хотел задушить этого сына до смерти. — Какой смысл говорить после того, что могло и должно было произойти? Неудача есть неудача. На этот раз, похоже, с нами всеми покончат здесь.

— Покончат так покончат, — Фэн Кун совершенно не боялся смерти. Как карлик он уже прожил достаточно долго. Жаль только, что он не смог забрать никого с собой. — Да Шунь много лет подавляла Цянь Чжоу. Каждый год мы должны отправлять лучшее из лучшего в качестве дани. Цзя Эр действительно любит шелк Лунного дворца, но даже если император так любит ее, он не посмеет оставить эту ткань для нее. И не только это. Три самые северные провинции — величайший позор нашей Цянь Чжоу. Отец, может быть, вы не хотите, чтобы эти три провинции вернулись к Цянь Чжоу при вашей жизни?

Его слова заставили Син Хай Шэна и Чань Да почувствовать волнение. Оба в унисон проговорили:

— Верно. Вместо того, чтобы влачить беспомощное существование, лучше сражаться насмерть.

— Я не верю, что Цянь Чжоу не сможет победить Да Шунь, исходя из состояния их армии. Разве нашему отряду божественных лучников не удалось покалечить девятого принца?

Фэн Дэ был самым старшим и самым мудрым среди присутствовавших. Услышав, как все трое ходят взад и вперед, он не мог удержаться от того, чтобы не покачать головой:

— Безумие, вы все сошли с ума! Прямо сейчас четверо из нас заперты в этой тюрьме для осужденных на смерть. Кан И и Жу Цзя тоже не смогут избежать этого. Кун Эр, ох, Кун Эр, ты любишь Жу Цзя, но, в конце концов, ты все равно навредил ей.

Фэн Кун стиснул зубы, и на его лице, наконец, проявились следы неких чувств. У него в этой жизни не было детей, поэтому он относился к Жу Цзя как к своей собственной дочери. Теперь, когда что-то случилось, Жу Цзя больше не будет легко.

— Я только надеюсь, что она сможет сбежать из императорского дворца, — Фэн Кун нашел что-то, что его немного успокоило: — Я пошел навестить ее несколько дней назад. Ее тело по большей части уже восстановилось. Она уже может двигаться. Цзя Эр умный ребенок. Я сказал ей, что если с нами что-то случится, она должна немедленно бежать. У нас в столице есть четыре магазина. Она может просто выбрать один из них, и люди в них сделают все возможное, чтобы безопасно сопроводить ее обратно в Цянь Чжоу. Более того… — его голос стал насмешливым, когда он продолжил: — если скрытые агенты, которых мы разместили здесь, восстанут, мы сможем действовать сообща. Во дворце у нас все еще есть сила этого принца, Сюань Тянь Е. Это все готовилось так долго. Пока Цянь Чжоу будет действовать, его подчиненные обязательно приступят к работе.

— И что с того, что они начнут действовать? — беспомощно сказал Фэн Дэ: — Мы не навестили третьего принца. Он ранен до такой степени, что не может даже встать с постели. Возможно ли ему стать императором?

— Почему он должен стать императором? — усмехнулся Фэн Кун. — Его рукой наши препятствия будут устранены. Обширные центральные земли Да Шунь должны быть оставлены на усмотрение нашей Цянь Чжоу.

Услышав это, Фэн Дэ покачал головой, пробормотав то же самое:

— Безумие, вы все сошли с ума.

Пока они говорили, в горной тюрьме раздался другой звук. Такой, будто открывали ворота. Сразу после этого кого-то толкнули внутрь.

Все четверо одновременно подняли головы. Вскоре они увидели, как охранник ввел другого человека, руки и ноги которого были закованы в кандалы.

Внутри тюрьмы было очень темно, только по одной свече горело каждые десять шагов, но люди из Цянь Чжоу все же признавали этого нового заключенного как Кан И.

Императорский родственник Фэн Дэ подсознательно бросился к двери, но когда он сдвинулся с места, железная цепь вокруг его рук и ног натянулась. Ему удалось сделать всего пару шагов, прежде чем его оттащило назад, заставив упасть на пол.

Кан И услышала его движение и повернулась, чтобы посмотреть. На лице ее отразилась целая гамма чувств, но она сразу же взяла себя в руки.

Ее заперли в камере рядом с Фэн Куном, не сняв кандалы. После того, как охранники заперли ее камеру, они ушли, бросив напоследок слова:

— После этой остается только принцесса Жу Цзя.

Кан И задрожала, и на ее лице, наконец, отразилась печаль.

— Чжао Цзюнь, — обратился к ней Фэн Кун.

Кан И повернула голову, но ее лицо было наполнено разочарованием. Она сказала Фэн Куну:

— Вы, ребята, слишком поспешили и порушили все мои планы. Теперь я просто надеюсь, что Жу Цзя сможет избежать этого кризиса. Если она сбежит обратно в Цянь Чжоу, все еще остается надежда на жизнь.

Никто не ожидал, что достойная принцесса Жу Цзя из Цянь Чжоу спряталась в мусоровозе, чтобы выбраться из императорского дворца. Когда она выбралась из этого отвратительного мусора, сразу начался сильный дождь, доставив ей настоящее наслаждение.

Она просто воспользовалась дождем и вымылась. Вот так, наслаждаясь дождем, она побежала. Направление, которое она выбрала, было дорогой к поместью Фэн.

Она не знала, что случилось с Кан И. Хотя девушка понимала, что этого кризиса будет трудно избежать, она все еще надеялась. Она только надеялась, что Да Шунь как-то поддержит репутацию премьер-министра и даст Кан И выход. Пока ее мать жива, она ничего не боялась.

Жу Цзя бросила вызов буре и побежала к усадьбе Фэн. По пути ей нужно было избегать стражников, и в итоге она падала больше раз, чем могла вспомнить. Когда ей хотелось пить, она просто открывала рот и выпивала немного дождевой воды. Затем, восстановив силы, она вновь бежала к усадьбе Фэн.

Наконец, когда она увидела поместье Фэн, то обнаружила его, окруженным множеством гвардейцев. Она спряталась в тени какого-то дерева и видела, как губернатор Сюй Цзин Юань вошел, чтобы обыскать поместье, и слышала, как основательница попросила этого чиновника расторгнуть брак, изгнав Кан И из семьи.

Она была ошеломлена. Семья Фэн на самом деле была ничем не примечательна. Похоже, ее мать уже арестована. Жу Цзя подумала, что по столь важному вопросу ее, скорее всего, забрали во дворец, верно?

Внезапно она почувствовала легкое сожаление. Если бы она не убежала, то находилась бы она сейчас рядом со своей матерью? Хотя она была сообразительна, она никогда не делала ничего важного самостоятельно, но в этот момент ей вдруг показалось, что одна на всем белом свете. Ей не на кого было положиться, кругом были одни враги. Все ждали ее смерти. Ей пришлось пригибаться к земле и прятаться, чтобы защитить свою жизнь.

Но как долго ей нужно будет прятаться?

Она в последний раз взглянула на усадьбу Фэн, стиснула зубы и вышла из-за дерева.

Ее одежда уже истрепалась до неузнаваемости. Летние наряды и так уже были очень тонкими. Теперь это был просто кусок ткани, прикрывавший ее тело. К счастью, лил сильный дождь. Помимо солдат, разыскивающих людей Цянь Чжоу, даже хулиганы попрятались, пережидая его. Кого мог обеспокоит ее внешний вид?

Жу Цзя заставила себя успокоиться. Затем она вспомнила тот раз, когда ее посетил Фэн Кун, и вспомнила адрес, который он ей дал. Это место располагалось в столице Да Шунь. На первый взгляд это была кондитерская, но на самом деле она являлась сборным пунктом для людей, которых Цянь Чжоу тайно послала в Да Шунь. Фэн Кун сказал, что это место было в столице на протяжении многих лет, и ничего не произошло. Всякий раз, когда ее жизнь находилась в опасности, она должна идти туда. Те люди, естественно, признали бы ее как принцессу.

Жу Цзя стиснула зубы, прикинула нужное направление и побежала к этому магазину.

Пока совершенно оголтелая Жу Цзя неслась по городу, члены семьи Фэн, наконец, увидели возвратившегося Фэн Цзинь Юаня.

Люди в поместье, казалось, нашли свою опору, когда увидели его. Цзин Цзен не смогла сдержаться — сразу же кинулась к нему и заплакала. Рыдая, она выдавила между всхлипами:

— Муж, эта слуга до смерти напугана.

Фэн Цзинь Юань сам был очень расстроен и не собирался утешать ее. Отодвинув ее в сторону, он быстро подошел к основательнице и сказал:

— Мать.

Основательница кивнула, не ответив на его приветствие. Она просто указала на сестер Чэн Ши и сказала:

— С этого дня Цзюнь Мань станет главной женой моей семьи Фэн и твоей официальной женой. Цзюнь Мэй будет вспомогательной официальной женой. По положению она будет равна Цзюнь Мань. Цзинь Юань, у тебя есть какие-либо возражения против моих перестановок?

Какие возражения могли иметься у Фэн Цзинь Юаня? Об этом он думал весь вечер, поэтому тотчас кивнул:

— Мать мудра. Это то, чего желал сын, — как и четыре года назад, эти мать и сын снова выдвинули кого-то на должность главной жены, выразив свою позицию по отношению к императорской семье и ко всей Да Шунь.

Что касается Жу Цзя, то она на последнем издыхании добежала до магазина. Она вспомнила, что сказал ей Фэн Кун: если с магазином что-то случится, люди внутри уберут красную тканевую вывеску, которая всегда висела снаружи. Оглядев фасад, она увидела, что полотнище все еще на месте, так что девушка, наконец, смогла вздохнуть с облегчением.

В тот момент, когда она уже собиралась постучать и уже подняла руку, дверь магазина внезапно открылась изнутри, прежде чем ее кулак смог коснуться дверного полотна. Жу Цзя не могла даже предположить, что увидит красивое лицо Фэн Юй Хэн.

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

\*1 ли = 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 403. Мы все еще должны преследовать твою мать**

Мы все еще должны преследовать твою мать

Жу Цзя до смерти перепугалась и рефлекторно развернулась, чтобы сбежать. К сожалению, разве смогла бы она это сделать в такое время? Фэн Юй Хэн положила ей на плечо свою маленькую ладошку и, казалось, без применения силы подняла Жу Цзя. Единым слитным движением ее забросили в комнату.

Дверь магазина снова закрылась. Жу Цзя подняла голову и оказалась лицом к лицу с золотой маской Сюань Тянь Мина. В полумраке она все еще отражала свет, ослепляя и причиняя боль глазам.

Жу Цзя отвернула голову и обнаружила, что на полу магазина лежат четыре клерка. Их связали и бросили в углу. Они не могли двигаться и говорить. Только их глаза были полны безысходности и отчаяния.

Так же как она надеялась, что люди Цянь Чжоу в этом магазине могут спасти ее, те надеялись, что обе принцессы смогут уберечь свои жизни. К сожалению, ее надежды не оправдались, для них остался только путь смерти.

Сюань Тянь Мин поднял голову и сказал Бай Цзе:

— Отведи их всех назад и допроси. Получи от них точные адреса других укрытий.

Бай Цзе улыбнулся и подошел к Жу Цзя. Протянув руку, он схватил ее и потащил к углу. Когда они подошли к четырем клеркам, он, наконец, заговорил:

— Идем! Следуйте за мной для допроса.

Бай Цзе вернулся примерно через час. Поклонившись этой паре, он сказал:

— Один из клерков не смог справиться с пыткой и раскрыл все. В столице есть еще три пункта сбора. Они находятся в северной, западной и восточной частях города. Этот подчиненный запомнил их местоположение.

— Хорошо, — Сюань Тянь Мин встал, скривил губы в усмешке, а затем обратился к Фэн Юй Хэн: — Любимая супруга, этот принц поведет тебя на бой!

В эту ночь, в сильную грозу и ветер девятый принц, Сюань Тянь Мин, и окружная принцесса Цзи Ан, Фэн Юй Хэн, не побоявшись молний и дождя, направились к указанным четырем местам. Это были магазины паровой выпечки, кондитерская, ювелирный и рисовый магазины, и все они были уничтожены этими двумя. Все люди внутри были взяты в плен, не умер ни один. Всех захватили живыми.

Солдаты, которые пошли с ними, были совершенно потрясены. Они никогда не видели, чтобы с такими вещами заканчивали так быстро, и никогда не видели настолько скоростного стиля боя. До них доходили слухи, что девятый принц — опытный мастер боевых искусств, и они слышали, что окружная принцесса Цзи Ан была божественным врачом. Но только сегодня они поняли, что их способности в боевых искусствах по-настоящему удивительны. Как будто они были посланниками ада, пришедшими сюда, чтобы собирать людские жизни. Их убийственные ауры буквально требовали жизней, за которыми они и пришли в эту ненастную ночь.

Этот сильный ливень сделал их действия еще более скрытными. Горожане держали свои двери и окна плотно закрытыми, прячась от ветра и дождя. Даже если снаружи и происходило что-то, все это полностью перекрывалось раскатами грома. Никто не знал, что случилось той ночью. Только после того, как на следующее утро прекратился дождь и стих ветер, когда люди пошли покупать паровые булочки и выпечку, они поняли, что магазины поменяли руководство.

Но никого не заботило, изменилось ли оно или нет. Им удалось купить то, что они хотели съесть. Все остальное их не волновало.

Когда скрытые агенты из четырех магазинов и Жу Цзя были отправлены в тюрьму в горах, Кан И, которая все это время терпела и хранила молчание, наконец, не выдержала — закричала и разразилась слезами. Что касается Фэн Куна, то он понял, что Цянь Чжоу не может победить Да Шунь. За одну короткую ночь приготовления целого десятилетия стали ничем.

В это время Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн стояли в спальне зала Чжао Хэ. Они только что закончили рассказывать императору, который надевал драконий халат и готовился к утреннему дворцовому заседанию, обо всем, что произошло прошлой ночью.

Во время заслушивания этого доклада император реагировал достаточно бурно, он многократно вставал и восклицал, что они хорошо справились. Все это заставило Чжан Юаня чувствовать себя очень беспомощным, ему пришлось напомнить своему хозяину:

— Ваше величество, вы уже целый час надеваете эти драконьи одеяния. Вы можете позволить этому слуге помочь вам надеть их должным образом?

Как мог император все еще беспокоиться об одежде? Он просто сбросил халат, который никак не мог подвязать должным образом, затем заложил руки за спину и несколько раз обошел комнату. Когда он, наконец, остановился, у него было торжественное выражение лица.

— Мы практически слышим, как сталкиваются оружие Цянь Чжоу и Да Шунь на поле боя. Несколько лет назад на северной границе иногда появлялись какие-то преступники, но Да Шунь в основном пыталась просто успокоить их. На этот раз маски сорваны. Раз они хотят драться, мы должны быть готовы! Сейчас мы должны сосредоточиться на производстве стали, — он посмотрел на Фэн Юй Хэн и продолжил: — Полгода — это слишком долго. Мы можем дать вам только три месяца. Спустя три месяца оружия должно быть достаточно как минимум для солдат военного лагеря в пригороде.

Фэн Юй Хэн сдвинула брови. Три месяца пролетят слишком быстро. Однако она понимала и то, что все взаимосвязано. Вопрос с Цянь Чжоу больше не мог затягиваться еще на три месяца. Как только эта новость дойдет до Цянь Чжоу, они определенно начнут действовать. И первыми будут затронуты три самые северные провинции. Для Да Шунь это было слишком опасно.

Она долго размышляла над этим, потом кивнула:

— Я сделаю все возможное.

Император, однако, исправил ее:

— Не просто все возможное. Ты должна преуспеть.

Сюань Тянь Мин стал недовольным:

— Что это еще за «должна»? Сталь — это то, что можно сделать, просто поговорив об этом?

Фэн Юй Хэн дернула его за рукав и покачала головой:

— Нам действительно нужно много работать. Неважно, как мы к этому относимся, времени не достаточно.

Сюань Тянь Мин, естественно, понимал логичность ее слов. Он просто не мог привыкнуть к тому, что император давит на Фэн Юй Хэн. Немного подумав, он добавил:

— Помимо стали, у нас, по крайней мере, есть новая армия Божественного намерения. Это тоже важно.

— Верно, — сказала Фэн Юй Хэн: — армия Божественного намерения действительно сможет выиграть нам немного времени. Мы развернем их как можно быстрее. Прямо сейчас мы тайно направим часть людей из группы поддержки к северной границе. Посмотрим, сможем ли мы развернуть какие-нибудь маленькие, но полезные массивы.

— Нам все равно, какие методы вы используете! — махнул рукой император, усевшийся в свое кресло, затем он обратился к Сюань Тянь Мину: — Ты тоже это видел. Состояние твоего старика ухудшается с каждым днем. Вот почему этот вопрос с Цянь Чжоу, с сыновней точки зрения, конечно, — это то, чем ты совершенно не должен беспокоить нас. Более того, именно ты собираешься предоставить мир своей жене. Когда Цянь Чжоу будет побеждена, она станет правительницей Цянь Чжоу.

Сюань Тянь Мин понял это по-своему:

— Хочешь просто скинуть это на кого-то другого?

Император впился в него взглядом:

— О чем тут беспокоиться? Разве ты уже не сказал это? Мы стары и не здоровы. Даже если бы мы захотели справиться с этим, у нас не хватит энергии, чтобы сделать это. Также рано или поздно тебе придется позаботиться об этом. Просто отнесись к этому как к практике, — замолкнув на мгновение, он цыкнул и продолжил с некоторым беспокойством: — Если бы кто-то еще захотел этот шанс попрактиковаться, они бы этого не получили!

Нос Сюань Тянь Мина чуть не изогнулся от гнева. Такой уж характер был у этого старика. Независимо от того, насколько серьезен рассматриваемый вопрос, он будет использовать очень неподходящие методы для его решения.

Тянь Ву помнил о репутации сына. Но сказать, что он использовал неправильные методы, — это не сказать ничего, он решил добить:

— Кроме того, разве нам не нужно преследовать твою мать? Если выбирать между твоей матерью и двором, разве ты сам не можешь сказать, что из них важнее?

Сюань Тянь Мин закатил глаза:

— Ты хочешь сказать, что императорская наложница-мать важнее, чем Да Шунь.

Император открыл рот, и казалось, собирался подтвердить это, но, в конце концов, посмотрев предварительно на Чжан Юаня, он не произнес этих крайне неправильных слов. Он мог только сказать:

— Разве у Да Шунь все еще нет тебя?

Фэн Юй Хэн знала, что эта дискуссия между отцом и сыном никогда не закончится, и быстро вмешалась, выбрав что-то, что император пообещал:

— После победы над Цянь Чжоу она действительно будет принадлежать мне?

— Конечно, — кивнул тот.

— Хорошо, — она явно обрадовалась: — Сначала я хотела, чтобы из Цянь Чжоу привезли снежных Тяньшаньских лотосов, но я была занята в уединении. Я слышала, что они высохли. После завоевания Цянь Чжоу это больше не будет редкостью. Мне нужно будет вернуться в Да Шунь, чтобы открыть больницу. Отец-император, вы сказали, что когда я соберусь открывать больницу, у вас тоже будет доля в деле.

В любом случае, император не мог понять, что это за «больница» такая, и подумал, что это может быть что-то вроде зала Сотни трав. В худшем случае он просто откроет еще несколько. Сколько там денег будет в этой доле? Так что он просто сказал:

— Когда придет время, мы дадим тебе немного денег. Нет необходимости в доле.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Тогда все решено.

Сюань Тянь Мин, однако, увидел ее хитрый взгляд и понял, что его старика собирались обмануть!

У Фэн Юй Хэн еще было, что сказать императору:

— Я должна немедленно отправить мою мать в Сяо Чжоу. Отец-император, не волнуйтесь. Вернувшись из Сяо Чжоу, я немедленно уеду в военный лагерь.

Император побродил еще немного. Чжан Юань несколько раз пытался поторопить его, чтобы он, наконец, начал собираться на дворцовое заседание и снова надел внешнюю одежду.

Прямо перед уходом правитель не забыл напомнить Сюань Тянь Мину:

— Не забывайте, что вопрос о самих сражениях останется на усмотрение вас обоих!

Сюань Тянь Мин утащил Фэн Юй Хэн, практически убегая из императорского дворца.

— Этот старик становится все более и более неподходящим, — пробормотал он, сидя в императорской карете; однако Фэн Юй Хэн все же услышала это.

— По правде говоря, отец-император надеется передать тебе престол, верно? Он уже дал это понять. Ты должен знать, что он имеет в виду. Раньше он акцентировал внимание на твоей травме, чтобы убедиться, что оппозиция обратит свое внимание куда-нибудь еще, тем самым обеспечивая тебе большую безопасность. Теперь он хочет использовать остаток своей жизни, помогая тебе как можно скорее стать хорошим императором. У отца-императора благие намерения. Как с точки зрения правителя, так и с точки зрения отношений отца с сыном, он должен получить идеальный результат.

Сюань Тянь Мин вздохнул и схватил ее за руку:

— Я знаю, но не хочу, чтобы он признавал свою старость и ухудшение здоровья. Вот и все.

Фэн Юй Хэн больше ничего не сказала. Она знала, что у отца и сына были глубокие отношения. В противном случае, император не смог бы до такой степени обожать этого сына.

Императорская карета доехала до ворот поместья Фэн, когда Фэн Юй Хэн приказала остановиться. Сюань Тянь Мин спросил ее:

— Возвращаешься в поместье Фэн?

— После того, как я на многие месяцы покинула столицу, я должна вернуться и поприветствовать их, — кивнула она. — Кроме того, мы должны найти способ отсрочить дело с Цянь Чжоу. Я думала о том, чтобы поискать что-нибудь, написанное Кан И. Мы можем подделать ее почерк и отправить письмо в Цянь Чжоу, сообщив о ее безопасности.

Сюань Тянь Мин задумался и сказал:

— Это тоже неплохо. Просто будь осторожна. Ты не спала всю ночь. Просто отдохни сначала. В письме нет спешки.

— Хорошо, — она улыбнулась и вышла из кареты, затем подняла голову: — если у тебя будет время, не забудь прийти ко мне, — договорив, она подхватила подол платья и побежала в усадьбу.

Сюань Тянь Мин смотрел на ее маленькую фигурку и чувствовал, что это смешно. Он подумал про себя, что, когда его жена была жестокой, она походила на ядовитого скорпиона. Когда она выглядела невинной, она все еще была тринадцатилетней девочкой.

Люди поместья Фэн не видели Фэн Юй Хэн много месяцев. Теперь, когда она внезапно вошла в усадьбу, все испугались. Ошеломленные, они, наконец, смогли среагировать и быстро вышли вперед, чтобы поприветствовать ее:

— Этот слуга приветствует вторую молодую госпожу. Вторая молодая госпожа, с возвращением!

Фэн Юй Хэн ответила на их приветствия, когда вошла в усадьбу. Она чувствовала, что атмосфера в поместье крайне удручающа, было очень тихо. Если подумать, скорее всего, никто не спал прошлой ночью, и сейчас все наверстывали упущенное. Она немного подумала и развернулась по направлению ко двору Тянь Сян. В это же время сзади она услышала стремительные шаги.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 404. Это любовь или ненависть?**

Это любовь или ненависть?

— Молодая госпожа! — сзади к ней подбегала Ван Чуань. Услышав сказанное на ухо затормозившей около нее девушкой, Фэн Юй Хэн крепко нахмурилась.

— Мы возвращаемся в усадьбу окружной принцессы, — она не пошла в направлении двора Тянь Сян. Она услышала, что Сюй Цзин Юань уже обыскал его. Скорее всего, там не осталось ничего связанного с Кан И. Фэн Юй Хэн решила, что позже просто отправит кого-нибудь в правительственный офис.

Хе Зонг видел только что вернувшуюся Фэн Юй Хэн; однако она снова поспешно ушла. Ему было крайне любопытно, что сказала ей Ван Чуань, но как бы он ни любопытен, у него не было права спрашивать об этом. Он мог лишь беспомощно покачать головой, сообщив привратнику, прежде чем он отправиться во двор Изящного спокойствия, чтобы доложить основательнице:

— Соблюдай бдительность и будь внимателен к происходящему.

Фэн Юй Хэн привела Ван Чуань в усадьбу окружной принцессы. Только после того, как они вернулись в ее комнату, она спросила:

— Ты сказала, что материнская семья Сюань Тянь Е уже прибыла в столицу?

Ван Чуань кивнула:

— Молодая госпожа не вернулась прошлой ночью. Дело о мятежниках Цянь Чжоу уже многим известно. Эта слуга не посмела обратить на это ваше внимание, так что я послала двух скрытых охранников на разведку. Один из них уехал из столицы. Этим утром они принесли новости о том, что Дуань Му Цин уже прибыл к городским воротам.

— Дуань Му Цин… — Фэн Юй Хэн повторила это имя; однако, оно ничего ей не говорило. Она просто знала, что это кто-то из родственников Сюань Тянь Е по матери. Что касается деталей, ей о них не было известно.

— Нынешнего дутуна\* трех самых северных провинций зовут Дуань Му Аньго. Он дед по материнской линии третьего принца. Дуань Му Цин — старший внук этого человека, двоюродный брат Сюань Тянь Е.

— Сколько же их приехало?

— Точное количество людей неизвестно, если их и приехало больше, они наверняка скрываются. Но этому Дуань Му Цину уже за двадцать; однако, он уже заместитель дутуна трех самых северных провинций. Вместе со своим дедом он управляет войсками. Если вообще говорить о войсках Севера, то они были в основном набраны на местах. Большинство солдат — граждане Да Шунь, в которых течет кровь Цянь Чжоу. По правде говоря, причина, по которой его величеству не нравится третий принц, отчасти связана с тем, что его дед по материнской линии взял наложницу из Цянь Чжоу. Эта наложница и стала матерью третьего принца.

— Вот оно что, — Фэн Юй Хэн всегда чувствовала, что у императора действительно нет отцовских чувств к Сюань Тянь Е. Мало того, что там не было для жалости, он даже надеялся, что ему не повезет, и он получит травму или даже умрет. Но если говорить о причинах, то вряд ли была бы главной.

— Есть кое-что еще, — нахмурила брови Ван Чуань. — Интересно, слышала ли молодая госпожа о докторе-призраке Сун Кане?

— Доктор-призрак Сун Кан? — Фэн Юй Хэн покачала головой: — Я никогда не слышала об этом человеке. Откуда он? Он тоже доктор?

— Это знаменитый божественный доктор из Цянь Чжоу. Его слава в Цянь Чжоу может сравниться со славой божественного доктора Яо в Да Шунь. Все говорят, что он может оживлять мертвых. Люди потеряли счет тому, сколько мертвых прошло через его руки.

Фэн Юй Хэн была немного ошеломлена услышанным и покачала головой:

— Как такое могло случиться? Эти слухи слишком преувеличены. Ты имеешь в виду, что этот дьявольский доктор Сун Кан тоже приехал в столицу?

— Да, Дуань Му Цин привез Сун Кана, — кивнула Ван Чуань. — Этот человек всегда носит черные одежды. Его очень легко заметить. Если подумать, он, должно быть, приехал сюда, чтобы вылечить травмы третьего принца, — начав говорить об этом, Ван Чуань немного посетовала: — Если бы мы знали об этом раньше, было бы лучше, если бы молодая госпожа убила его тогда.

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась. Если бы она действительно убила его, возможно, император не стал бы к этому так относиться.

— Забудь об этом, — махнула она рукой. — Как ни крути, он уже приехал. Нам просто нужно встретиться с ними лицом к лицу. Жаль только, что запланированная поездка в Сяо Чжоу откладывается. Сходи попозже, объясни это маме. Сначала я немного посплю.

Фэн Юй Хэн вернулась в свою комнату, чтобы отдохнуть. А Ван Чуань отправилась к Яо Ши, чтобы объяснить, что они не смогут прямо сейчас поехать в Сяо Чжоу.

Что касается поместья Фэн, то и Ан Ши, и Сян Жун не могли спать спокойно. Особенно Сян Жун, она попросту перекатывалась по постели из стороны в сторону. В конце концов, она села в кровати.

Ее служанка, Мэй Сян, сотрудничала с третьим принцем, чтобы навредить Яо Ши. Это заставило Фэн Юй Хэн забить ее до смерти. Теперь усадьба купила ей новую. Ее звали Шань Ча\*\*. Она не разбиралась в делах поместья Фэн. Вскоре после того, как ее купили, их вместе с Сян Жун отправили в храм. Они вернулись в столицу только несколько дней назад.

Видя, что Сян Жун не могла заснуть, Шань Ча подумала, что беспорядки в поместье прошлой ночью напугали Сян Жун. Она немного встревожилась и сказала ей:

— Третья юная госпожа, если что-то не так, просто пригласите доктора. Было бы нехорошо, если бы вы испугались.

Сян Жун горько улыбнулась:

— Я не такая трусливая. В этой семье, если не каждый день, то каждые три-пять дней что-то обязательно случается. Я привыкла к этому. Помоги мне надеть плащ. Я пойду поболтать с наложницей-матерью.

Шань Ча позаботилась о Сян Жун, завернула ее в плащ и последовала за ней в комнату Ан Ши. Когда они открыли дверь и вошли, Ан Ши тоже не спала и разговаривала со своей служанкой Пинь Эр. Увидев пришедших, Пинь Эр беспомощно сказала:

— Третья молодая госпожа, должно быть, думает о том же, что и наложница-мать. Из-за этого вы так и не смогла заснуть.

Сян Жун быстро подошла к Ан Ши, настойчиво спрашивая ее:

— О чем думает наложница-мать?

Ан Ши заставила ее присесть рядом, затем вздохнула и честно ответила:

— На этот раз они слишком поспешно вернули тебя из храма. Я продолжаю чувствовать, что что-то случилось.

Сян Жун, услышав упоминание об этом, сказала:

— Я именно из-за этого и не могла заснуть. Наложница-мать, в то время я думала, что это сделано из-за возвращения второй сестры — семья не хотела, чтобы сестра допрашивала их, вызывая суету. Только тогда они вернули меня. Но когда я думаю об этом сейчас, когда произошел тот инцидент с госпожой Яо, вторая сестра уже не была так близка с нами. Семья не должна беспокоиться об этом.

Ан Ши кивнула:

— Я тоже думала об этом. Похоже, семьи рассчитывает на какую-то другую договоренность.

Сян Жун забеспокоилась:

— Договоренность какого рода? После такого серьезного инцидента они не должны… продолжать думать обо мне, верно?

Ан Ши, однако, не верила, что это так:

— Я думаю, что это произошло из-за того, что твоя старшая сестра достигла брачного возраста. Пятнадцатилетие — это большое событие, должна присутствовать вся семья. Тебе уже одиннадцать. Сян Жун, есть кое-что, к чему ты должна подготовиться.

Сян Жун была шокирована. То, о чем она беспокоилась больше всего, те слова, которые она не хотела произносить встали ей поперек горла. Только приложив огромные усилия, она смогла сказать:

— Это помолвка для меня?

Ан Ши только кивнула в ответ. Сян Жун тоже молчала.

Она выросла в поместье Фэн. Как она могла не понимать значения этих вещей. В семьях дочь наложницы использовалась, чтобы улучшить отношения и получить власть. Семья Фэн уже собиралась приложить немало усилий к ней и Фэнь Дай. Ее вернули для этой цели. После случившегося прошлой ночью стремление заполучить больше сил не могло быть более нормальным! Но откуда придет эта сила?

Эта пара матери и дочери сидели рядом друг с другом в полной тишине, ни одна из них так ничего и не сказала.

Этот день прошел совершенно спокойно — женщины усадьбы высыпались. При дворе император только сказал, что передаст контроль над делом Цянь Чжоу августейшему принцу и окружной принцессе Цзи Ан, прежде чем отойти от этой темы и больше не поднимать ее. Он даже с Фэн Цзинь Юанем вел себя, как обычно. Казалось, что связь с Кан И никак не повлияла на его отношение, и это заставило Фэн Цзинь Юаня волноваться понапрасну.

Но в этот день в столице произошло еще одно крупное событие. Заместитель дутуна трех самых северных провинций, Дуань Му Цин, въехал в столицу и направился прямо во дворец Сян.

Все считали, что Дуань Му Цин перед тем, как поприветствовать императора, отдохнет, но после того, как утреннее дворцовое заседание подошло к концу, тот так и не появился пред очами чиновников.

После того, как Фэн Цзинь Юань вышел с заседания, его одолело легкое любопытство, он подумал, что Дуань Му Цин действительно был смелым. Разве он не дает понять, что не рассматривает нынешнего императора как правителя? Может ли быть так, что он собирался скопировать действия Цянь Чжоу и подорвать репутацию императора?

Кто же знал, что вернувшись в поместье — после того, как он миновал ворота, но прежде чем он смог уйти в Сосновый двор, — привратник быстро догонит его и скажет:

— Мастер, в гости пришел некто по имени Дуань Му Цин.

Фэн Цзинь Юань остановился как вкопанный и ощутил, как у него екнуло сердце. Он подумал про себя, что в конечном итоге происходит все, чего он так боялся. Дуань Му Цин не вошел в великий императорский дворец и не почтил двор. Почему он пришел в поместье Фэн?

Но пока он пребывал в замешательстве, тот уже вошел в усадьбу. Было бы нехорошо прогонять его. Он развернулся и пошел назад. Идя, он сказал:

— Пригласи его в главный зал двора Пионов.

Привратник добавил:

— Он также назвал старшую молодую госпожу и вторую молодую госпожу как людей, которых он хотел бы видеть.

— Хм-м?- вопросительно протянул Фэн Цзинь Юань и еще сильнее сдвинул брови: — Почему он хочет их видеть?

Привратник только головой покачал, откуда ему было знать?

Фэн Цзинь Юань больше ничего не спрашивал, он быстрым шагом пошел во двор Пионов, чтобы поприветствовать гостя.

Когда он прибыл, Дуань Му Цин уже прибыл в главный зал двора Пионов под руководством Хе Зонга. Служанка принесла ему чаю. Сделав глоток, он покачал головой:

— По сравнению с чаем, заваренном на талом снеге севера, вкус слишком беден.

Сначала у Фэн Цзинь Юаня все еще было немного дружелюбия по отношению к Дуань Му Цину — находясь на севере в течение двух месяцев, он получил небольшую помощь от его семьи. Но в то время он и третий принц, Сюань Тянь Е, были в одной команде. Он, Фэн Цзинь Юань, был премьер-министром двора. Он не только поделился с Сюань Тянь Е несколькими идеями, но и внес немало денег. Семья Дуань Му придавала большое значение Фэн Цзинь Юаню.

Но теперь третий принц стал калекой. Отношение императора действительно заставило сердце Фэн Цзинь Юаня охладеть и полностью осознать, что без поддержки правителя, даже имея огромные внешние силы, придется приложить, как минимум, в десять раз больше усилий, чтобы достигнуть хотя бы половины эффекта. Практически не существовало иного пути, кроме переворота, чтобы получить желанный трон. Но как только они предпримут попытку государственного переворота, даже если все удастся, эта позиция не будет стабильной или всеми любимой. В худшем случае отношение не восстановится в течение многих десятилетий.

Более того, он мог только лежать в постели. Он был полностью исключен из борьбы за трон.

Фэн Цзинь Юань подумал об этом и почувствовал, как его сердце сжалось. Сюань Тянь Е получил травмы от ударов кнута Фэн Юй Хэн. Дуань Му Цин пришел сюда, но он не должен ведь мстить за своего двоюродного брата, верно?

Он стиснул зубы и решил, что у него нет шансов на создание альянса, поэтому ему не нужно притворяться и обмениваться любезностями. Он вошел в зал и ответил Дуань Му Цину:

— Эти чайные листья — лучшее, что может предложить центральный регион. Интересно, почему заместитель дутуна так высоко ценит чай из талого снега?

Дуань Му Цин рассмеялся, услышав это. Повернув голову, он посмотрел на Фэн Цзинь Юаня и сказал:

— Когда я ехал сюда, мне было интересно, с каким отношением премьер-министр Фэн поприветствует меня. Теперь, кажется, что нет смысла говорить дальше. Премьер-министр Фэн, при нынешнем положении вещей, дружба, которая установилась между нами когда-то, теперь стала враждой.

Фэн Цзинь Юань усмехнулся и сел на переднее сиденье:

— О чем толкует заместитель дутуна?

— Неужели премьер-министр Фен не может понять? — медленно сказал Дуань Му Цин: — Хорошо, если вы не понимаете. Друзья или враги, это не имеет значения. Даже если мы враги, мы можем снова стать друзьями.

Сказав это, он вытащил из кармана записку и попросил слугу принести ее Фэн Цзинь Юаню. В то же время он сказал:

— Премьер-министр Фэн, этот скромный чиновник пришел сегодня от имени моего кузена, чтобы попросить помолвку со старшей молодой госпожой поместья, Фэн Чэнь Ю.

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

\* ист. дутун (а) (военный) губернатор; б) командующий войсками; в) генерал-губернатор провинций Внутренней Монголии с 1912 г.

\*\* Шань Ча 山茶 [шаньчa] — камелия японская

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 405. Новости от Астрономического совета**

Новости от Астрономического совета

Дуань Му Цин передал записку Фэн Цзинь Юаню. На ней был бацзы\* третьего принца, Сюань Тянь Е.

Фэн Цзинь Юань нахмурился. Он действительно не мог понять, о чем именно они думают. Разве с текущим положением вещей он все еще может выдать свою дочь замуж во дворец Сян?

Переполненный гневом, он хотел отбросить записку обратно в лицо Дуань Му Цину и уже поднял руку, но не смог этого сделать, потому что тот своими словами заставил его замереть. Он сказал:

— Премьер-министр Фэн, хорошенько подумайте. На кого теперь может надеяться семья Фэн? Кто еще посмеет дать вам надежду, ребята?

Спина Фэн Цзинь Юаня похолодела. Именно так. Нынешнюю семью Фэн нельзя сравнить с тем, какой она была раньше. Цянь Чжоу что-то затеяла, и то, что семья Фэн не попала в беду, — уже довольно хорошо. Могут ли они все еще надеяться, что император будет относиться к нему так же, как раньше? Теперь все делалось только для того, чтобы поддержать репутацию Фэн Юй Хэн. Даже если не говорить о том, что этот правитель походил на тигра, трудно было предсказать и девятого принца, да и сам император был практически таким же. Кто знал, когда они вдруг возьмут и нарушат свое слово. Что касается этой второй дочери, Фэн Юй Хэн, ее характер было еще труднее понять! После этого инцидента с Яо Ши Фэн Юй Хэн подвесила служанку перед Сосновым двором и забила ее насмерть. Указывая прямо на него, она проклинала его, полностью срывая все маски. Разве разумно большому семейству Фэн полагаться на нее, чтобы выжить?

Дуань Му Цин увидел, что Фэн Цзинь Юань опустил поднятую ранее руку, и на его лице появилась мрачная улыбка. Затем он продолжил:

— Дорогой друг Фэн, подумайте хорошенько. Вы и третий принц так долго были связаны одной веревкой. Даже если вы действительно хотите что-то изменить, кто вам поверит? Вполне вероятно, что любой другой принц, которого вы поддержите, избавится от вас сразу после того, как стабилизирует свое положение. Кроме того, вы, правда, верите, что кто-нибудь осмелится принять усадьбу Фэн, тесно связанную с Цянь Чжоу? Ох, я слышал, что ваш брак уже расторгнут. Какая жалость. То, что однажды вы были нежными и заботливыми супругами, никогда не забудется.

Фэн Цзинь Юаня бросило в холодный пот, пока он смотрел на Дуань Му Цина. Он холодно фыркнул:

— Третий принц — калека. Может ли быть так, что он все еще хочет подняться на трон?

Дуань Му Цин мягко ответил нга это:

— Вы не должны забывать, кто виновен в получении этих травм. Моя семья Дуань Му пришла не сводить с вами счеты. Вместо этого мы пришли просить о браке. Это уже можно посчитать великодушием с нашей стороны. Премьер-министр Фэн, было бы лучше не обижать других людей слишком уж сильно.

— Ха-ха-ха! — Фэн Цзинь Юань некоторое время смеялся. Он указал на Дуань Му Цина и сказал: — Вам уже известно, что травмы его телу нанесла моя вторая дочь? Тогда вы должны прекрасно знать, почему А-Хэн пошла и избила его! Принц решил навредить разведенной женщине, но все же не смог завершить это дело должным образом. Исходя из своих способностей, он все еще хочет взойти на императорский трон? Этот премьер-министр действительно слишком разочарован! Ему не хватает ни способностей, ни знаний. Он взрослый человек, который не смог победить юную девушку, но у вас все еще есть желание говорить о сведении счетов? На самом деле… — на этих словах Фэн Цзинь Юань сделал паузу и махнул рукой: — давайте закончим вот на чем: если вы хотите отомстить, то идите к этой девушке. Этот премьер-министр хочет узнать, действительно ли ваша семья Дуань Му обладает способностями, чтобы свести с ней счеты.

Дуань Му Цин покраснел. Фэн Юй Хэн действительно была препятствием, которое семья Дуань Му не могла преодолеть. Даже если забыть о своевольном девятом принце, который ее поддерживал, теперь она могла производить сталь. Она стала чем-то похожим на национальное достояние. Исходя из одного этого, не существовало ни одного человека, который мог бы прикоснуться к ней.

Но его противоречивые эмоции недолго обуревали его, он очень быстро пришел в себя и спросил Фэн Цзинь Юаня:

— Премьер-министр имеет в виду то, что брак, который вы тайно пообещали третьему принцу, больше не будет учитываться?

Фэн Цзинь Юань непонимающе посмотрел на него:

— Тогда это тогда. Теперь, когда семья Фэн попала в беду, у третьего принца больше не будет проблем из-за нас.

Дуань Му Цин кивнул:

— Хорошо. Я вернусь и скажу своему двоюрдному брату, что премьер-министр Фэн вернул свое слово. Дочь с аспектом феникса не выйдет за него замуж.

Фэн Цзинь Юань ничего не сказал, и это можно было посчитать негласным согласием с таким развитием событий.

Но сразу же после этого Дуань Му Цин сказал нечто, заставившее его остолбенеть:

— Премьер-министр Фэн, вы знаете, кто еще приехал со мной в столицу? — он не стал дожидаться ответа собеседника и продолжил: — Доктор-призрак Сун Кан.

Потрясенный Фэн Цзинь Юань неожиданно встал, неосознанно спросив его:

— Тот, кто может оживлять мертвых… доктор-призрак Сун Кан?

— Именно так, — кивнул Дуань Му Цин.

Фэн Цзинь Юань буквально рухнул на свое кресло. Доктор-призрак Сун Кан — имя этого человека было ему более чем просто известно. Когда он отправился на север, чтобы справиться с последствиями зимнего бедствия, он обнаружил, что в домах каждой северной семьи висят его портреты. Это был мужчина лет сорока, очень худой, но в его глазах полыхал фанатичный огонь. Люди называли его доктором-призраком Сун Каном и считали, что он самый удивительный божественный врач Поднебесной. Северная граница была далеко от центрального региона, помощи особо было ждать неоткуда — до богов высоко, до императора тоже неблизко\*\*. Тамошние жители, естественно, никогда не слышали о божественном докторе Яо Сяне. Они знали только о Сун Кане. Этот человек в течение всего года носил черное и, когда наступал вечер, по-видимому, выглядел как настоящий призрак. Вот почему его называли доктором-призраком Сун Каном. Слухи о методах лечения этого просвещенного гласили, что он способен возродить кого-то, чье сердце уже умерло. Существовал и такой слух: он мог передать внутренние органы одного человека другому, продляя тем самым чужую жизнь.

Поначалу Фэн Цзинь Юань думал, что это всего лишь слухи, но, пробыв на севере пару месяцев, обнаружил, что это не так. Эта зимняя катастрофа унесла множество жизней. В один из самых тяжелых дней этот Сун Кан действительно появился и просто взял здоровую ногу мертвого человека и отдал ее кому-то, кто потерял ногу.

Прямо сейчас Дуань Му Цин сказал, что привез с собой этого доктора-призрака. Что это значит? Неужели появилась надежда на выздоровление третьего принца?

— Премьер-министр Фэн, не хотите ли вы подумать об этой помолвке еще немного? — Дуань Му Цин увидел изменение в выражении лица Фэн Цзинь Юаня и понял, что тот передумал, так что добавил: — Моя семья Дуань Му отправит людей, чтобы взять на себя ответственность за войска в Гань Чжоу. Премьер-министр Фэн должен понимать, что третий принц полагается не только на силу, которой обладает сам. Его поддерживает и вся семья Дуань Му.

Совершенно потрясенный Фэн Цзинь Юань снова взял записку и опять задумался об этом браке. Прямо сейчас семья Фэн на грани истребления. Если третьего принца возможно спасти, ему нужно стиснуть зубы и поддерживать его до конца, но…

— Почему третий принц так одержим семьей Фэн? Этот премьер-министр теперь практически никак не может посодействовать ему.

Дуань Му Цин засмеялся:

— Премьер-министр Фэн, по правде говоря, из императорского Астрономического совета пришли кое-какие новости. По-видимому, главный наблюдатель действительно видел звезду Феникса, и эта звезда находилась в семье Фэн.

— Что? — Фэн Цзинь Юань снова получил сильнейший психологический удар: — Звезда Феникса находится в семье Фэн? — задав этот вопрос, он сразу же вспомнил того старого даоса Цзы Яна, но он всегда считал, что это была просто одна из махинаций семьи Чэнь, чтобы поддержать Чэнь Ю. Может ли быть… Он снова покачал головой: — Здесь какая-то ошибка! Даже если эта звезда в семье Фэн, как вы можете быть так уверены, что это Чэнь Ю? Ей пророчили судьбу феникса, но она все еще дочь наложницы моего поместья Фэн. Никогда не было императрицы, рожденной от наложницы. Кроме того, вы наверняка слышали и то, что ноги девятого принца полностью восстановились. Судя по милости, которую ему оказывает император, даже круглый дурак может видеть, кому перейдет трон. Поэтому звезда феникса… — он в едином порыве высказал все это, но на этих словах запнулся, по коже у него побежали мурашки. Хотя он не хотел принимать это, он все же вынужден был признать реальность: — Это должна быть А-Хэн.

Но Дуань Му Цина не заботило сказанное, он просто махнул рукой:

— Все в порядке. Неважно, кто эта звезда, пока невеста принадлежит семье Фэн, все в порядке, даже если это ваша третья или четвертая дочь. Премьер-министр Фэн вы все еще не понимаете ситуацию? Так называемая звезда Феникса — не более чем инструмент, воздействующий на сердца людей. О вашей старшей молодой госпоже уже гуляли слухи, о том, что у нее судьба Феникса. Если мы теперь тайком поднимем новую волну обсуждений, что звезда Феникса находится в поместье Фэн, один передаст десяти, а десять — сотне. Тупой народ обязательно поверит в услышанное, ведь первое впечатление трудно изменить, поэтому старшая молодая госпожа Фэн таковой и останется. Это лучший способ перетянуть на свою сторону симпатии людей.

Фэн Цзинь Юань не мог про себя не похвалить его за ум. Неожиданно, что они были способны тайно пристроить своего человека в Астрономический совет. Даже император доверял ему. Подобные слухи естественным путем сформировали бы у граждан образ будущей императрицы и даже императора. Это действительно было слишком выгодно для третьего принца.

Он довольно быстро изменил свое мнение. Рассмеявшись, он отложил записку, а затем сказал Дуань Му Цину:

— Заместитель дутуна может сообщить третьему принцу, что помолвка заключена.

— Хорошо! — Дуань Му Цин тоже засмеялся: — Тогда с этого дня мы будем семьей. Когда старшая молодая госпожа достигнет брачного возраста, третий принц немедленно примет ее во дворец как второстепенную принцессу.

— Подождите минутку!- Фэн Цзинь Юань был ошеломлен: — Второстепенная принцесса? Как она может быть второстепенной принцессой?

Дуань Му Цин небрежно махнул рукой:

— Ха! Премьер-министру Фэн не нужно принимать это близко к сердцу. В конце концов, официальная принцесса все еще находится во дворце. Кроме того, ее болезнь вылечена второй молодой госпожой вашего поместья. Теперь, личные служанки этой главной жены были заменены императрицей лично. Слишком сложно предпринимать какие-либо действия прямо сейчас. Кроме того, старшая молодая госпожа все еще дочь наложницы. Если дочь наложницы выходит замуж за принца, она определенно будет второстепенной принцессой. Это не самое главное. Что с того, что она не станет главной женой? Когда это важное дело будет завершено, и она войдет во дворец, то в этом случае не существует никаких правил относительно того, может ли второстепенная принцесса стать императрицей.

Фэн Цзинь Юань подумал об этом и пришел к такому же выводу. Когда нынешний император еще был принцем, первая императрица была всего лишь побочной женой, и разве она не стала императрицей? Обдумав это, он успокоился и еще раз кивнул, прежде чем встать:

— Тогда остановимся на этом. Заместителю дутуна нелегко вернуться в столицу. Вообще-то этот премьер-министр должен устроить приветственный банкет, но, учитывая нынешнюю ситуацию в поместье Фэн, сейчас действительно не время. Этот премьер-министр не будет более задерживать заместителя дутуна.

Он явно выпроваживал гостя, но Дуань Му Цин продолжал сидеть, не сдвинувшись ни на цунь.

Видя, что он не собирается уходить, Фэн Цзинь Юань понял, что есть еще что-то, требующее решения, поэтому спросил:

— Есть ли что-то еще, о чем хотел бы поговорить заместитель дутуна?

— По правде говоря, я пришел сегодня из-за двух дел. Естественно, первое — брак между третьим принцем и старшей молодой госпожой поместья. Что касается второго вопроса… — Дуань Му Цин начинал говорить даже мягко, но под конец его лицо сильно помрачнело: — Этот скромный человек хочет увидеть окружную принцессу Цзи Ан, которая избила моего двоюродного брата до такой степени, что он не мог встать с постели несколько месяцев!

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

\* Бацзы или «восемь знаков» — попросту говоря — гороскоп.

Исторически, составленная из восьми символов карта, созданная Сюй Цзыпином (ок. 960), который составил технику Бацзы Суаньмин из фрагментов развивающихся в то время техник, весьма похожих на Бацзы Суаньмин. Карта состоит из восьми символов или четырех столпов — четырех пар китайских иероглифов. Каждая пара иероглифов представляет собой определенный промежуток времени, такой как год, месяц, день и сдвоенный час. Каждый из этих отрезков времени обозначается одним Небесным стволом и одной Земной ветвью, другими словами, каждая пара — это одна из 60 комбинаций Небесных стволов/Земных ветвей (Нс/Зв).

Четыре комбинации Нс/Зв в карте бацзы традиционно изображаются вертикально, друг над другом, и это выглядит как четыре столпа, поддерживающие жизнь человека. Восемь знаков показывают нам самого человека и его жизнь максимально возможным абстрактным образом, и их, безусловно, можно сравнить с программным кодом компьютера.

В основе этих кодов — функции и взаимодействия между различными группами данных информации, выраженных в пяти элементах. Они делятся на типы инь и янь, и представлены 10 Небесными стволами и 12 Земными ветвями. Они предназначены только для прочтения, при этом расшифровка карты бацзы может быть сделана лишь экспертами этой техники. Все дальнейшие данные выводятся из этих восьми символов базовой карты.

Здесь использовано устойчивое выражение (山高皇帝远), которое может перевестись по-разному: гора высока, император далекий; обр. до Бога высоко, до царя далеко; неоткуда ждать помощи; некому пожаловаться. Я совместила здесь несколько сразу.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 406. Если вы принесли дары, я должна подарить что-то в ответ**

Если вы принесли дары, я должна подарить что-то в ответ

Услышав, что Дуань Му Цин хотел увидеть Фэн Юй Хэн, Фэн Цзинь Юань почувствовал, что у него начинает болеть голова. Он мог увидеть кого угодно, но настаивал на встрече с этой колючкой? Кроме того, сможет ли он увидеться с ней или нет — это было не тем, что от него зависело!

Он беспомощно ответил Дуань Му Цину:

— Заместитель дутуна должен немного понимать ситуацию в семье Фэн. Хотя она — дочь этого премьер-министра, я действительно не могу принимать за нее никаких решений. Если вы хотите встретиться с ней, этот премьер-министр может сообщить ей об этом, но я не могу сказать наверняка, придет она или нет.

После сказанного он послал кого-то из слуг пригласить Фэн Юй Хэн. Мужчины остались в приемном зале и продолжали пить чай и общаться на свободные темы. Прождав целых два часа, когда Фэн Цзинь Юань уже подумал, что Фэн Юй Хэн не придет, а Дуань Му Цин сильно помрачнел, наконец, пришел слуга, чтобы сказать им:

— Пришла вторая молодая госпожа.

По телу Фэн Цзинь Юаня пробежал холодок — он подсознательно стал немного нервничать. Он действительно ненавидел себя за такого рода естественную реакцию. Взглянув на Дуань Му Цина, он увидел, что тот не смотрит на него, и только тогда успокоился.

Вскоре Фэн Юй Хэн вошла в зал. Служанкой позади нее была Ван Чуань.

Дуань Му Цин не встал, лишь чуть приподнял подбородок. Слегка прищурив глаза, он внимательно рассматривал вошедшую.

Фэн Юй Хэн под его наблюдением, не оглядываясь, прошла к передней части зала. Подойдя поближе, она открыто улыбнулась и спокойно поприветствовала:

— Отец.

Фэн Цзинь Юань кивнул:

— А-Хэн, заместитель дутуна трех северных провинций Дуань Му Цин, хотел увидеться с тобой.

Фэн Юй Хэн не издала ни звука, просто подошла к стулу и села. Затем она взяла из рук служанки чашку чая и сделала глоток, прежде чем с некоторым замешательством спросить:

— Вот как? Тогда где он?

Фэн Цзинь Юаню внезапно захотелось рассмеяться: на этот раз лицо Дуань Му Цина действительно покраснело. Он слышал все о деяниях Фэн Юй Хэн, особенно после того, как новости о том, что Сюань Тянь Е был тяжело ранен, добрались до севера. Он приказал людям разузнать об окружной принцессе Цзи Ан. К сожалению, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Никакие слухи не могли подготовить его к таким ощущениям. Дуань Му Цин чувствовал, что после того, как Фэн Юй Хэн заняла свое место, достойный премьер-министр Фэн Цзинь Юань оказался полностью подавленным.

Но она явно была всего лишь тринадцатилетней девочкой с худыми руками и ногами. Откуда у нее такая аура?

Атмосфера была действительно неловкой. Исходя из пакостного характера Фэн Юй Хэн, если он не представит гостя, возможно, она просто продолжит сидеть там, делая вид, что никого не видит. Он ничего не мог сделать. Он мог только откашляться и протянуть руку, чтобы указать на Дуань Му Цина:

— Это заместитель дутуна, Дуань Му Цин.

Только тогда Фэн Юй Хэн повернулась, чтобы посмотреть; однако ее взгляд бы испытующим. Она долгое время рассматривала его и, наконец, открыла рот:

— Дуань Му… как там дальше?

Фэн Цзинь Юань обреченно приложил руку к лицу:

— Цин, Дуань Му Цин.

Только тогда девушка кивнула; однако не продолжила разговор. Вместо этого она оглядывалась — казалось, что она чего-то ждет.

Дуань Му Цин вел себя точно так же, но в его взгляде была настоящая северная стужа. Вот так они оба смотрели друг на друга, не говоря ни слова.

Но Фэн Юй Хэн выглядела холодно и безразлично, в то время как Дуань Му Цин явно готов был «обнажить клинок и натянуть тетиву самострела». В этом состязании оставалось под вопросом, кто выиграет, а кто проиграет.

Фэн Цзинь Юань почувствовал, что больше не может позволить этому продолжаться, поэтому сказал Фэн Юй Хэн:

— А-Хэн, заместитель дутуна приехал издалека и является гостем.

Фэн Юй Хэн не ответила. Вместо этого заговорила Ван Чуань, стоявшая за ее спиной:

— Премьер-министр Фэн, независимо от того, насколько издалека он прибыл, он все еще чиновник Да Шунь. Заместитель дутуна севера — стандартный чиновник четвертого ранга. Почему он не ведет себя должным образом при встрече со стандартной принцессой округа второго ранга?

В это время Дуань Му Цин, наконец, сдвинулся с места; тем не менее, он просто холодно фыркнул и сказал Ван Чуань:

— Так как ваша окружная принцесса так хорошо знает, что уместно, почему ее служанка ведет себя так неподобающе? Нет ни чина, ни положения, разве ты не должна преклонить колени и поклониться, увидев этого чиновника?

Как могла Ван Чуань бояться его? Она сразу же ответила:

— Как слуги, мы должны следовать за нашими хозяевами. Почему заместитель дутуна не знает, что правильно, а что нет?

Дуань Му Цин чуть не задохнулся от слов Ван Чуань. Это была их первая встреча, но он уже потерял лицо. Он откровенно сменил тему, больше не говоря о манерах:

— Этот чиновник хотел увидеть принцессу округа, потому что у меня есть подарок для вас, — сказав это, он жестом приказал сопровождающему его человеку вынести деревянную коробку. — Я слышал, что окружная принцесса обладает великолепными медицинскими способностями. Интересно, будете ли вы довольны подарком?

Как только он сказал это, слуга открыл коробку, и все сразу обратили свое внимание на содержимое, но увидели там только сломанную кость. Которая была разбита на три больших части, а рядом лежали кусочки поменьше. Самый маленький кусочек оказался даже меньше человеческого ногтя.

Внутри у Фэн Цзинь Юаня все перевернулось, и он посмотрел на Дуань Му Цина с обвиняющим выражением лица. Этот человек, выступая сватом, пытался подружиться, но разве сейчас он не сводил на нет все усилия, напрашиваясь на проблемы? Кроме того, откуда взялись эти кости? Животное? Он немного успокоился, только когда снова поглядел на Фэн Юй Хэн.

К счастью, эта девушка не рассердилась. Пока она не сердилась, обо всем можно было договориться.

Фэн Юй Хэн мысленно подготовилась к чему-то такому. Хотя она не думала, что это будет кость, она знала, что Дуань Му Цин не принес бы приличный дар. Некоторое время она с любопытством смотрела на кость, а затем полезла в рукав. Из своего пространства она вытащила пару медицинских перчаток и, с большой осторожностью надев их, потянулась к костям.

После того, как она взяла кость в свои руки, Дуань Му Цину пришлось взглянуть на эту девушку под иным углом.

Она действительно была особенной. Дети того же возраста, увидев что-то подобное, даже если бы не взвизгнули от страха, то постарались бы этого избежать. Не было никакого шанса, что они действительно потянутся и возьмут кость в свои руки. Все говорили, что врачи — смелые люди, глядя на нее, это казалось правдой.

— Кость кальцинирована\*, потому что подверглась внезапному внешнему воздействию, в результате которого образовались трещины. Сломанная часть — это сустав. Была разбита вся коленная чашечка. Излечению не подлежит, — медленно проговорила она, держа кость в руке. Затем она положила ее обратно в коробку, сняла перчатки и передала их Ван Чуань со словами: — Сожги их, когда мы вернемся, — затем она сказала Дуань Му Цину: — Это была человеческая кость. Она принадлежала его высочеству третьему принцу? — задав этот вопрос, она снова взглянула на кость и почти рассмеялась: — Здесь есть три довольно больших куска. Кажется, тогда эта окружная принцесса была довольно милосердна.

Подарок не достиг желаемого результата, и Дуань Му Цин вновь почувствовал, что потерял еще больше лица, но Фэн Юй Хэн не закончила:

— Я слышала, что вы пригласили доктора-призрака Сун Кана в столицу? Эта окружная принцесса слышала о его методах. Теперь, когда кость вынута, может ли он надеяться подарить его высочеству третьему принцу новую кость? — сказав это, она искренне расхохоталась. Отсмеявшись, она уставилась на Дуань Му Цин и проговорила, чеканя каждое слово: — Не тратьте зря время. Это невозможно. Эта окружная принцесса уже приготовила ему подарок. Я лично приеду завтра во дворец Сян, чтобы доставить его. Когда придет время, я попрошу заместителя дутуна принять участие. Будет ли подарок этой принцессы округа более полезным или все же полезнее окажется новая кость доктора-призрака?

Дуань Му Цин позеленел и внезапно встал. С большой неохотой он сказал, прежде чем церемонно сложить руки, поклониться Фэн Цзинь Юаню и уйти:

— Тогда я буду с большим почтением ждать вас.

Дуань Му Цин ушел, и Фэн Цзинь Юань облегченно выдохнул. Он действительно боялся, что они начнут драку. Он не сможет помочь ни одной из сторон, это принесет ему только дополнительные проблемы.

В это время Фэн Юй Хэн рассматривала Фэн Цзинь Юаня. Она осталась сидеть на своем месте и приказала служанке принести ей еще чая. Глотнув напитка из новой чашки, она улыбнулась и сказала:

— Я до сих пор не поздравила отца с продвижением еще одной главной жены. За четыре года — четыре новых главных жены, отец действительно первый мужчина в истории Да Шунь, сделавший что-то такое. Я слышала, что об этом говорят в чайных магазинах по всему городу!

Эти слова заставили Фэн Цзинь Юаня почувствовать, что его репутация разбита вдребезги, но ненависть, которую он испытывал еще с того времени, когда Цянь Чжоу предприняла попытку покушения, снова дала о себе знать. Он указал на Фэн Юй Хэн и сквозь стиснутые зубы выдавил:

— Это все из-за тебя! Скажи, сколько еще ты собираешься вредить семье Фэн? Если это просто месть за те три года, то этого должно быть вполне достаточно!

Как только это было сказано, Фэн Юй Хэн сразу же рассердилась. Даже не задумываясь, она бросила чайную чашку в голову Фэн Цзинь Юаня. Если бы он не уклонился достаточно быстро, то, возможно, она разбила бы ему голову.

— Что ты творишь?

Взгляд Фэн Юй Хэн стал жестким:

— Я хочу, чтобы вы очнулись! Не будьте дураком и не отказывайтесь так легко от спасенной жизни. Если бы не я, вас бы давно забрали вместе с Кан И! Я никогда не хотела вредить семье Фэн. Есть некоторые вещи, о которых я не хочу говорить, но вы заставляете меня продолжать поднимать эти темы. Фэн Цзинь Юань, я должна напомнить вам еще раз. На обратном пути в столицу возница собирался убить нас. После возвращения с нами жестоко обращались, и вы не вмешивались, когда семья Чэнь множество раз пыталась нас убить. Отец, позволяющий себе делать такие вещи, какое вы вообще имеете право говорить передо мной? Я называю вас отцом, но это простая вежливость. Не считате себя кем-то слишком уж важным. Фэн Цзинь Юань, я скажу вам одну вещь: только следя за языком, сердцем и поведением, вы сможете защитить незначительную жизнь семьи Фэн. Я вынуждена повторить эти слова, ведь вы их просто не помните. Вот что я скажу вам на этот раз: извлеките из них урок или не вините меня потом в том, что я заберу жизни всех в этой семье!

Сердце Фэн Цзинь Юаня дрогнуло, когда он внезапно вспомнил, что говорила Фэн Юй Хэн, забивая насмерть ту служанку перед Сосновым двором, а, вспомнив, — смертельно испугался.

Правильно, как он мог забыть. Эта дочь уже давно недовольна им. Она знала абсолютно все, что он сделал, и, возможно, даже имела на руках доказательства, но он все еще осмеливался делать перед ней подобные вещи. Он сошел с ума?

Проговаривая все это, Фэн Юй Хэн встала. Казалось, что она собиралась уходить, но прямо перед уходом она буквально выплюнула следующие слова:

— Завтра я поеду во дворец Сян, чтобы подарить ответный дар. Подготовьте письмо о помолвке для Фэн Чэнь Ю. Я заберу его с собой.

Фэн Цзинь Юань снова вздрогнул и неосознанно хотел спросить, откуда она знает, что Дуань Му Цин принес письмо о помолвке, но он сразу понял. Он больше не был способен контролировать усадьбу Фэн. Даже если что-то случалось рядом с ним, он не смог бы держать это в тайне от Фэн Юй Хэн. Если эта девушка захочет о чем-то узнать, это не скроется от нее.

— Что касается этого вопроса… Я хочу подумать об этом еще немного, — тихо сказал Фэн Цзинь Юань, недовольный тем, что его дочь все держит под таким серьезным контролем.

Однако Фэн Юй Хэн сказала:

— Подумать? Для этого нет времени. Я считаю, что этот брак довольно хорош. Так и нужно сделать. Кто-нибудь! — вдруг закричала она, и тут же на ее зов вбежал слуга. — Иди и подготовь письмо о помолвке старшей молодой госпожи. После того, как подготовишь, отправь его в усадьбу окружной принцессы.

Остолбеневший слуга подсознательно повернулся к Фэн Цзинь Юаню. Безумно злому Фэн Цзинь Юаню со вставшими дыбом волосами, который указал на Фэн Юй Хэн и крикнул:

— Кто, в конце концов, главный в этой семье?

Фэн Юй Хэн повернулась к нему лицом, и очень серьезно, и очень прямо сказала всего одно слово:

— Я.

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

\* Кальциноз (calcinosis; кальций + -osis; син.: кальцификация, обызвествление, известковая дистрофия) — выпадение солей кальция из жидкостей организма, где они находятся в растворенном состоянии, и отложение их в тканях.

Возникает при гиперкальциемии в связи с усиленным выходом кальция из депо, пониженным его выведением из организма, нарушением эндокринной регуляции обмена кальция (гиперпродукция паратгормона, недостаток кальцитонина). Развивается при разрушении костей (множественные переломы, миеломная болезнь, метастазы опухоли), остеомаляции (см.) и паратиреоидной остеодистрофии (см.), поражении толстой кишки (при отравлении сулемой, хрон, дизентерии) и почек (при поликистозе, хрон, нефрите), избыточном введении в организм витамина D и др.

Источник информации: Большая Медицинская Энциклопедия

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 407. Этот принц возьмется за это непосильное дело**

Этот принц возьмется за это непосильное дело

Фэн Юй Хэн публично объявила о своей власти в поместье Фэн. В этот момент Фэн Цзинь Юань, наконец, осознал влияние ситуации с Цянь Чжоу. Оно ощущалось не только при дворе. Были также кардинальные изменения, произошедшие дома.

Кроме того, Фэн Юй Хэн уже дала понять, что единственная причина, по которой семья Фэн еще жива, — это она сама. Это означало, что жизни всех: и старых, и молодых, контролировались этой дочерью.

Чем больше Фэн Цзинь Юань думал, тем более шокированным становился. Основательница приняла решение назначить сестер Чэн главными женами. Сначала он думал, что она просто взвесила преимущества и недостатки, но теперь казалось, что основательница не подумала о том, насколько хорошо сестры Чэн ладили с Фэн Юй Хэн. Эта семья уже давно находилась под каблуком у Фэн Юй Хэн. Даже эта старуха больше не имела права голоса.

Его ноги подкосились, и он упал в кресло, после чего махнул ошеломленному слуге:

— Просто послушайся вторую молодую госпожу.

Слуга кивнул и ушел, Фэн Юй Хэн тоже покинула зал, оставив после себя слова:

— С этого дня эта усадьба Фэн будет делать так, как говорит эта принцесса округа.

Фэн Цзинь Юань долго не приходил в себя, пока не появился его скрытый охранник и не помог ему подняться. Только тогда он обнаружил, что в какой-то момент соскользнул со стула на пол.

Скрытый страж, помогая ему подняться, успокаивал его:

— Мастер не должен слишком много думать об этом. По крайней мере, у семьи Фэн есть вторая молодая госпожа, защищающая ее. Семья определенно не будет замешана в этом вопросе с Цянь Чжоу. На первый взгляд кажется, что мы сделали шаг назад, но на самом деле это лучшая защита для семьи Фэн!

Так ли это было?

У Фэн Цзинь Юаня практически не было возможности принимать решение, но записка о помолвке в его кармане напомнила ему, что ему действительно нужно рассмотреть дело третьего принца.

Он понизил голос и отдал приказ скрытому охраннику:

— Пойдя, узнай, как обстоят дела во дворце Сян. Иди и посмотри, способен ли тот доктор-призрак Сун Кан полностью исцелить кого-то.

Фэн Цзинь Юань отправился исследовать Сюань Тянь Е. Фэн Юй Хэн же покинула поместье и вскоре вернулась в свой двор.

Хуан Цюань, увидев их возвращение, быстро подошла, чтобы спросить, что случилось. Ей ответила Ван Чуань:

— На этот раз премьер-министр Фэн полностью потерял лицо.

— В какой раз он его не терял? — хлопнула глазами Хуан Цюань. — Неужели в прошлый раз молодая госпожа сказала недостаточно, убивая ту служанку? Она почти прокляла восемь поколений предков. Важно то, что премьер-министр Фен никак не может извлечь из случившегося урок. Как на него ни ругайся, он снова наступает на одни и те же грабли. Какой же подлый человек.

Фэн Юй Хэн была целиком и полностью согласна с тем, что сказала Хуан Цюань:

— Это верно. Совершенно отвратительный. Нельзя просто взять и не разодрать его репутацию в клочья!

Она сказала это небрежно, но Ван Чуань волновало кое-что еще:

— Молодая госпожа, завтра вы действительно пойдете во дворец Сян?

Хуан Цюань широко раскрыла глаза:

— Зачем вам идти туда? Вы снова будете избивать третьего принца?

Ван Чуань покачала головой:

— Я думаю, этот человек не выдержит побоев. Если его изобьют еще раз, он умрет. Молодая госпожа надеется встретить доктора-призрака Сун Кана…

Ван Чуань рассказала Хуан Цюань о том, что произошло ранее в поместье Фэн. Это заставило ту вспомнить более ранний слух:

— Очевидно, что на каждого спасенного доктором-призраком Сун Каном умрет другой человек.

Фэн Юй Хэн озадаченно хмыкнула и спросила:

— Что ты имеешь в виду?

— Он лечит только богатых и могущественных, — ответила Хуан Цюань. — Сун Кан не занимается бедными и бессильными. Но после того как он вылечивает богатого человека, у этой семьи умирает группа слуг. Простые люди распространяют эти странные слухи, а некоторые даже говорят, что Сун Кан использует жизнь другого человека, чтобы продлить жизнь пациента. Причина, по которой его называют доктором-призраком, по большей части объясняется именно этим. А не тем, что он носит черные одежды.

Ван Чуань немного подумала, а затем произнесла:

— Когда Хуан Цюань сказала это, мне показалось, что я слышала что-то такое. Но мы просто посчитали, что это вымышленная история, и я не слишком много думала об этом. Где тут что-то о продлении чьей-то жизни? Возможно ли, что он на самом деле призрак?

Так вот какие слухи гуляли по миру, но Фэн Юй Хэн приняла их близко к сердцу. Она поразмыслила о словах Хуан Цюань, кивнула и сказала:

— Все так и было.

Две служанки смущенно хмыкнули, а Хуан Цюань с тревогой сказала:

— Юная госпожа, вы совершенно не должны принимать эти странные истории близко к сердцу!

— Как может в этом мире существовать что-то вроде призраков? — криво улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Доктор-призрак Сун Кан может дать людям новые кости и конечности, и он даже способен передавать их внутренние органы. Вы что, считаете, что он может найти столько людей, которые только что умерли?

Ван Чуань сразу поняла, что она имела в виду и резко вздохнула:

— Молодая госпожа хочет сказать… он использует живых людей…

— Правильно, — лицо Фэн Юй Хэн застыло. Медицинская практика этого доктора-призрака Сун Кана была слишком похожа на практику хирурга ее двадцать первого века. В эту древнюю эпоху, в которой не существовало заморозки, для того, чтобы выполнить пересадку органов, если только недавно умерший пациент не пожелал пожертвовать свои органы, он мог ходить и собирать урожай только у живых. Это была эпоха без прав человека. Хотя слуги жили своей жизнью, у них не было на ней никакого контроля. Пока хозяин велит работать, слуга должен работать. Если им приказывали умереть, они не имели права отказаться. Доктор-призрак Сун Кан лечил богатых и сильных, потому что только такие могущественные люди могли предоставить ему живой материал для работы. Так он заработал свое прозвище доктора-призрака.

Чем больше Фэн Юй Хэн думала, тем холоднее становилось ее сердце. Если этот человек также прошел через пространство и время, как она, ей нужно в обязательном порядке найти способ полностью избавиться от него.

Ван Чуань и Хуан Цюань ждали, когда она снова заговорит, но Фэн Юй Хэн не хотела продолжать. Она только сказала им:

— Ван Чуань, через некоторое время отправляйся в августейший дворец. Пусть его высочество отдаст инвалидное кресло и отправит его с тобой обратно. Его ноги зажили, но кто-то не может встать с кровати. Эта инвалидная коляска будет переходить от одного человека к другому. Мы отправимся к третьему принцу завтра.

Хуан Цюань засмеялась:

— Если мы привезем инвалидную коляску третьему принцу, возможно, он умрет от гнева!

Ван Чуань подхватила:

— Она правильно послужит ему, если он умрет от гнева. Если бы тогда он был избит до смерти, возможно, императору было бы сложнее справиться, но если он умрет от гнева, в этом нельзя было бы никого обвинить.

Фэн Юй Хэн тоже кивнула:

— Это верно. Если он не способен выдержать даже это, то разве может он надеяться на престол?

— Тогда эта слуга немедленно уйдет, — Ван Чуань не стала ждать, развернулась и покинула комнату.

Служанка принесла обед. Хуан Цюань, забрав его и отослав служанку, накрыла на стол и сказала Фэн Юй Хэн, мывшей руки:

— Госпожа услышала, что мы не можем немедленно поехать в Сяо Чжоу, но не выглядела несчастной. Вместо этого она винила себя: ведь молодая госпожа неоднократно предупреждала ее; однако она все время настаивала на спасении Фэн Куна. Если бы с императором действительно бы что-то случилось, возможно, она действительно лишилась бы жизни.

Фэн Юй Хэн закончила с мытьем рук и махнула Хуан Цюань, чтобы та присоединилась и поела с ней. Взяв два кусочка курицы, она сказала:

— Это небольшое событие станет ей хорошим уроком. В любом случае, она должна понимать, что доброта не всегда нужна. В нашем окружении слишком много потенциально опасных и неожиданных кризисов. Один промах может привести к катастрофе и смерти.

Примерно через два часа в усадьбу окружной принцессы вернулась Ван Чуань с Сюань Тянь Мином и Бай Цзе. Фэн Юй Хэн посмотрела на Сюань Тянь Мина, сидящего в инвалидном кресле, и Бай Цзэ, толкающего его, и нахмурила брови:

— Почему ты до такой степени ленив?

Сюань Тянь Мин ответил ей так, как будто это было самой естественной вещью в мире:

— Это коляска так долго сопровождала этого принца, но дорогая жена внезапно захотела отправить ее кому-то другому. Этот принц действительно не хочет с ней расставаться.

Фэн Юй Хэн внезапно почувствовал желание согнать его с инвалидного кресла, но, подумав, она все же решила этого не делать. Рядом было столько слуг, ей придется все же поддержать его репутацию. Но, вспомнив кое-что еще, она с улыбкой пошла вперед и спросила Сюань Тянь Мина:

— Я пойду во дворец Сян, чтобы сделать подарок. Хочешь пойти со мной?

Некий бесстыдный человек кивнул:

— Раз моя любимая супруга приглашает, этот принц возьмется за это непосильное дело и будет сопровождать тебя в этой поездке.

— Сопровождать меня? Непосильное дело? — Фэн Юй Хэн грубо ударила ногой по коляске: — Вставай.

Сюань Тянь Мин послушно поднялся, затем оправил свои длинные одеяния и спросил:

— Выглядит ли этот принц очень красивым и доблестным?

Она потеряла дар речи.

— Двигайся, — некий человек протянул вперед свои волчьи когти: — Пошли в комнату. Нам нужно поговорить по душам, — затаскивая девушку в комнату, он махнул трем людям позади и сказал: — Просто подождите снаружи. Если не происходит ничего важного, не беспокойте нас. Не мешайте нам, даже если будет что-то важное.

После этих слов они оба скрылись за дверями. Махнув рукавом, Сюань Тянь Мин закрыл обе створки.

Фэн Юй Хэн посмотрела на это и щелкнула языком. Древние боевые искусства действительно нельзя было отделить от внутренней силы. С этим современные ей боевые искусства никогда не могли конкурировать. По правде говоря, с определенной точки зрения, оба должны быть одним и тем же. Они полагались на человека, увеличивающего поток энергии в определенных частях организма, чтобы изменить свое телосложение. Она всегда думала, что современный цигун в боевых искусствах должен быть результатом тысячелетий непрерывного совершенствования и овладения внутренней энергией древних боевых искусств. Просто за тысячи лет что-то случилось, и возник дефицит. Именно это привело к тому, что цигун современной эпохи отставал от внутренней энергии. Это также сделало его менее гибким.

Пока она думала обо всей этой чепухе, то, придя в себя, обнаружила, что Сюань Тянь Мин уже притащил ее к краю кровати.

Фэн Юй Хэн немедленно вскочила. Она отпрыгнула на большое расстояние, и, уставившись на Сюань Тянь Мина, спросила, насторожившись:

— Что ты делаешь в середине дня?

В результате он ответил своим собственным вопросом:

— Может ли быть так, что этот принц может делать все, что захочет, не в середине дня?

Она покачала головой:

— И день, и ночь не годятся. Я еще молода и не выросла.

— У тебя были месячные.

— Это не означает, что мое тело закончило расти.

— Тогда этот принц подождет, пока ты не достигнешь брачного возраста.

— По этим же причинам, я буду считаться взрослой только после восемнадцати лет.

— Брось! — некий человек стал недовольным: — Фэн Юй Хэн, просто попробуй сказать это снова.

— Я… я не скажу этого, — она действительно ненавидела то, что не могла дать себе пощечину. Как она могла добровольно поставить себя в невыгодное положение с этим негодяем? Она действительно презирала себя.

— Иди сюда! — махнул ей Сюань Тянь Мин. — Я тебе кое-что покажу.

Она подошла с некоторым смущением и увидела, что этот человек протянул руку и расстегнул воротник. Она снова стала недовольной:

— Твой мозг наполнился спермой?

— Что это? — Сюань Тянь Мин не понял: — Что это за штука?

— Я просто говорю, что ты ведешь себя слишком похотливо! — крикнула она и указала на его руку: — Хочешь попробовать и расстегнуть еще одну? Эта окружная принцесса доведет тебя до смерти!

Он не верил в такие вещи и на самом деле расстегнул еще одну пуговицу. В то же время он сказал:

— Кого ты пугаешь! Этому скудному умению тебя научил этот принц. Еще стоит посмотреть, кто кого побьет!

Она немного подумала и обнаружила, что это правда. Она научилась владению кнутом у Сюань Тянь Мина. Разве это не просто хвастовство перед экспертом? Так что она сменила песню:

— Если ты продолжишь, я достану скальпель и разделаю верхнюю часть твоего тела.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 408. Доктор-призрак Сун Кан**

Доктор-призрак Сун Кан

Это было слишком жестоко. Хотя Сюань Тянь Мин не понимал, что такое скальпель, он очень хорошо понимал, что значит разделать верхнюю часть тела. Так что он прекратил расстегивать свой верх и терпеливо объяснил ей:

— Этот принц надел сегодня не самую удобную для ношения одежду. Это у меня в одежде. Мне нужно вынуть это.

— Что там? Такая секретность, — моргнула Фэн Юй Хэн.

— Это было украдено, она связана с доктором-призраком Сун Каном, — сказав это, он расстегнул последнюю пуговицу и вытащил изнутри лист бумаги.

Губы Фэн Юй Хэн дернулись, когда она наклонилась. Собираясь взять этот листок бумаги, она сказала ему:

— В будущем не надевай эту одежду, когда выходишь на улицу.

Сюань Тянь Мин был очень любезен:

— Когда этот принц вернется, я сожгу ее.

— Эй! — она сердито закатила глаза: — Какой совершенно здоровый человек сожжет свою одежду? В будущем не говори такую чепуху, — пока она говорила, ее взгляд уже исследовал лист бумаги.

Бумага пожелтела, а чернила высохли. Лист был очень старым. На нем не было слов, были только рисунки. На чертежах были изображены самые основные хирургические процедуры. Другими словами, это нельзя было считать хирургией. Это была простая смена костей, органов и даже кожи. Всего лишь черно-белый рисунок, но все в нем было очень кровавым. Даже Фэн Юй Хэн, привыкшая проводить вскрытия трупов в качестве хирурга, не могла смотреть на это. Потому что это было слишком наглядно, слишком жестоко и недобросовестно, это не было операцией. Это было просто убийство живого человека, ради спасения жизни другого. Скорее слово «спасение» здесь не уместно. Вместо этого это было действительно… продление жизни.

— Это секретная техника, — сказал Сюань Тянь Мин. — Говорят, что доктор-призрак взял это у последнего члена племени, находящегося на грани исчезновения. Сун Кан одержим медициной. Увидев эту секретную технику, как он мог не заинтересоваться? Он посчитал, что это самый мощный способ спасения людей в мире. Изучив эту секретную технику, он будет владеть секретом жизни.

— Вот почему он сказал, что у него есть такой навык, который привлекает интерес большого числа состоятельных и благородных людей, которые зовут его лечить их болезни и продлевать свои жизни. Ради продления собственной жизни эти богачи не только снабжают Сун Кана живыми телами. Сун Кан также использует эти тела для тренировки. В конце концов ему, наконец, удалось научиться заменять кости и органы, — она продолжила с того места, где он остановился, очень четко проговаривая все это.

Сюань Тянь Мин не знал, что в этот момент Фэн Юй Хэн была немного счастлива внутри. Она была счастлива только потому, что человек из этой эпохи думал о чем-то таком и изучал этот вид лечения, а не был кем-то перенесенным, как она, которая была вынуждена проводить эксперименты с древними медицинскими методами. Это было хорошо. Иначе, если бы был кто-то настолько страшный и убийственный из современной ей эпохи, она не знала, что станет с этим миром, если оставить этого человека одного.

— О чем ты думаешь? — спросил ее Сюань Тянь Мин. — Эти рисунки заставили тебя что-то придумать?

— Я просто подумала… — Фэн Юй Хэн покачала головой и внезапно начала улыбаться, прислонившись к боку Сюань Тянь Мина. После чего она помахала рукой с листком бумаги:- Я уже знаю об этой так называемой секретной технике, и, в отличие от Сун Кана, мне не нужно тратить столько лет на эксперименты с живыми людьми. Кроме того я могла бы сделать это лучше. Я также могу гарантировать, что у меня будет более девяноста процентов успеха! Скажи, если бы Сун Кан знал об этом, умер бы он от гнева?

Сюань Тянь Мин тоже улыбнулся:

— Я знал, что божественные навыки нашей Хэн Хэн намного лучше, чем у ужасного доктора-призрака Сун Кана, — он всегда считал, что медицинские способности Фэн Юй Хэн были лучшими в мире. Не говоря уже о Сун Кане, даже если бы это был ее дед по материнской линии, их нельзя было сравнивать. — Давай пойдем и рассердим его до смерти завтра.

Сюань Тянь Мин бездельничал в усадьбе окружной принцессы, пока небо не потемнело, и ему удалось заполучить еду, приготовленную вручную лично Фэн Юй Хэн. В конце концов, она его выгнала. В тот момент, когда ворота усадьбы окружной принцессы были закрыты, Хуан Цюань посетовала:

— Его высочество действительно жалок.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась:

— Он не хотел отказываться от своей страсти. То, что я его выгнала, еще легкое наказание.

Той ночью Фэн Юй Хэн делала нечто очень мирское. Она считала деньги!

Только сейчас она была в настроении взглянуть на деньги, привезенные людьми Цянь Чжоу. В поместье окружной принцессы имелась очень большая потайная комната. Она не знала, для чего та использовалась в прошлом, но после того, как она стала ее владелицей, она превратилась в ее денежное хранилище. Раньше десять миллионов золотых таэлей хранились в многочисленных деревянных сундуках. Даже эта большая потайная комната усадьбы окружной принцессы была заполнена более чем на половину.

Фэн Юй Хэн задумчиво поцокала языком. У нее никогда не было очень уж хорошего представления о том, сколько же стоили деньги в эту древнюю эпоху. В тот раз она просто открыла рот и назвала цену в пять миллионов золотых, но она не сильно много размышляла об этом. Только после того, как эти деньги привезли сюда, она задумалась о том, насколько безопасно прятать здесь столько денег.

Она действительно хотела перенести все это золото в свое аптечное пространство, но там не было столько места, чтобы вместить все эти сундуки. Во-вторых, его элементарно оказалось слишком много. Ей придется перетаскивать его самостоятельно, и это полностью истощит ее.

Она ничего не могла поделать. Она могла только разбить его на части. Затолкав золото в один из сундуков поменьше, она отволокла его в кладовую своего пространства. Эта часть постоянно будет с ней. Остальное будет храниться пока здесь. По крайней мере, на данный момент усадьба окружной принцессы все еще безопасна.

Фэн Юй Хэн однажды экспериментировала с самовосстанавливающейся способностью пространства. Она пыталась поместить в него что-то из древней эпохи, а затем вытащить. Она хотела посмотреть, будет ли вынутое автоматически пополняться. К сожалению, после многих попыток она обнаружила, что вещи, добавленные позже, не будут так себя вести. Заменится только то, что существовало в пространстве прежде. Единственным преимуществом размещения вещей там было сохранение свежести продуктов и легкая доступность в любое время и в любом месте.

Это тоже было хорошо. Фэн Юй Хэн подумала, что если бы ее пространство действительно могло пополнять что угодно, в нем практически не осталось бы места. Каждый раз при добавлении чего-то нового эта вещь навсегда останется в ее пространстве и никогда не исчезнет. Если бы все было так, то, возможно, однажды, она даже не сможет войти внутрь.

Она была безгранично счастлива, считая деньги. Между тем, в поместье Фэн Фэн Цзинь Юань находился в главном зале двора Изящного спокойствия и, не переставая, вздыхал, сидя рядом с основательницей.

Которая говорила:

— В прошлом мы все еще могли остановить ее, когда она хотела контролировать дела поместья, но текущую ситуацию… Как она может позволить нам продолжать принимать решения?

Фэн Цзинь Юань опять вздохнул, и ему пришлось столкнуться с реальностью лицом к лицу:

— Я боюсь, что даже если мы сможем принять какие-либо решения, это не сравнится с тем, как она защищает жизнь семьи. Мать, — он посмотрел на основательницу и сказал: — Воздействие случившегося с Цянь Чжоу очень велико. Хотя император ничего не сказал во время сегодняшнего утреннего дворцового заседания, сын видел, что генерал Пинь Нан воспринял это всерьез. После окончания заседания он ушел вместе с императором. Думаю, у императора было, что ему объяснить.

Основательница резко выдохнула и начала анализировать ситуацию:

— Генерал Пинь Нан — военный чиновник, контролирующий войска на юге. Восточная граница контролируется Бу Конгом. Запад и северо-запад контролируются его высочеством девятым принцем, а на севере — семья Дуань Му… Ты только что сказал, что Дуань Му Цин приехал говорить о браке от имени его высочества третьего принца?

— Да, я уже согласился, — кивнул Фэн Цзинь Юань.

Основательница не возражала, только сказала ему:

— Ты должны обдумать это.

— Все, что можно было рассмотреть, уже рассмотрено. Все именно так, как сказал Дуань Му Цин. В настоящее время у семьи Фэн больше нет другого выбора. Кроме того, есть также и новости, которые пришли из Астрономического совета.

Основательница на самом деле не очень интересовалась делами государства. Причиной того, что она могла сидеть сейчас рядом с Фэн Цзинь Юанем и анализировать происходящее, была защита семьи Фэн. Но что-то, связанное с Астрономическим советом и звездой Феникса, ей очень понравилось:

— В то время я говорила, что даос Цзы Янь обладает некоторыми навыками, но ты не поверил. Что теперь?

Фэн Цзинь Юань знал, что основательница сознательно занимала эту позицию, но не разоблачал ее. Хотя в глубине души он понимал, что звезда Феникса почти наверняка Фэн Юй Хэн, для семьи Фэн не было ни единого преимущества в том, чтобы та поднялась до позиции императрицы. Но Чэнь Ю была другой. Последние несколько лет Чэнь Ю росла с этим стандартом. Кроме того, семьи Чэнь больше не существовало, поэтому она могла полагаться только на семью Фэн. Только такая дочь может поддержать семью Фэн.

— Этот вопрос пусть будет решен так, но… — принял решение Фэн Цзинь Юань и сказал основательнице, чуть подумав: — Но то, что мать только что сказала о контроле над войсками, заставило сына кое о чем подумать.

Основательница была озадачена:

— Какая идея пришла к тебе, после моего упоминания о контроле над войсками? Помимо севера, с которым мы можем породниться, три других направления для нас абсолютно невозможны.

— Не обязательно, — Фэн Цзинь Юань улыбнулся и, встретив сомневающийся взгляд основательницы, сказал: — Семья Фэн не может быть подвешена на одном дереве. Чтобы защититься от того, что может случиться, мы должны сделать некоторые дополнительные приготовления.

Основательница топнула ногой:

— Говори яснее. Какие еще можно сделать приготовления?

Фэн Цзинь Юань напомнил основательнице:

— В нашей усадьбе дочери не только А-Хэн и Чэнь Ю. Не забывайте, что до сих пор есть Фэнь Дай и Сян Жун. Пока не будем упоминать Фэнь Дай. Но Сян Жун уже одиннадцать в этом году. На мой взгляд, она все больше и больше напоминает свою вторую сестру.

Основательница поразилась, а затем сразу задумалась над этим. Казалось, что она что-то поняла:

— Вот почему ты бросился возвращать Сян Жун из храма?

— Да, — сказал Фэн Цзинь Юань: — Девятнадцатого числа этого месяца Чэнь Ю достигнет брачного возраста. Я использовал это оправдание, чтобы вернуть Сян Жун. В то время у меня была только неоформленная идея. Но теперь мне кажется… мы должны поговорить с этим генералом из семьи Бу.

Фэн Цзинь Юань и основательница разговаривали, прикидывая, как использовать жизнь другой дочери для семьи. В это время Фэн Чэнь Ю, которая уже получила новости, металась по своему маленькому внутреннему двору.

Она радовалась, что семья Фэн не сдалась, и слышала, что доктор-призрак Сун Кан пришел на помощь. Это означало, что есть надежда на выздоровление. Мысль о судьбе Феникса, о которой она постепенно забыла, снова возникла в ее голове.

Она дотронулась до родинки на подбородке, и слова, которые сказала Кан И, увидев ее, снова всплыли в ее сознании. Чэнь Ю думала, что это судьба! В этой жизни ее призванием было стать императрицей. Какая окружная принцесса Цзи Ан? Какое производство стали? Даже если оно удалось, это будет услуга для ее будущих граждан. Но… она не хотела быть второстепенной принцессой. Если она должна была выйти замуж, она хотела бы войти во дворец принца в качестве официальной жены!

Зловещая аура, испускаемая ею, напугала служанок в ее дворе, заставляя их двигаться осторожнее. Никто не осмелился издать ни звука, но метания Фэн Чэнь Ю вдруг полностью прекратились.

Что она могла сделать? Семья Чэнь, на помощь которой она могла положиться, исчезла. Кан И тоже была приговорена к смертной казни. Независимо от того, чувствовала ли она себя смирившейся или нет, что она могла сделать?

Если только…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 409. Король Яма пришел в гости**

Король Яма пришел в гости

Если только она не сможет убить принцессу Сян после свадьбы. Если у нее получится, она по примеру семьи Фэн заменит старшую жену и будет принимать решения в этом дворце.

Той ночью Фэн Юй Хэн спала, обнимая золото, а Фэн Цзинь Юань — строя планы. Основательница спала, беспокоясь обо всем на свете, а Фэн Чэнь Ю — думая о том, как узурпировать положение принцессы Сян.

По правде говоря, никто в семье Фэн не был спокоен. Хань Ши и Фэнь Дай тоже было на что жаловаться. Они прошли через уход одной главной жены, а живот Хань Ши уже настолько вырос, но она все еще не могла подняться до положения главной жены. Но у Хань Ши тоже имелись свои мысли по этому поводу. По ее мнению, положение главной жены в семье Фэн было неблагоприятным. Неважно, кто это был, пока они занимали эту позицию, они точно не встретили бы хорошего конца. Яо Ши теперь защищала ее дочь, но когда семью Яо понизили в ранге, насколько жалким стало ее положение.

Она объяснила эту ситуацию Фэнь Дай, и та почувствовал что так оно и есть. Прямо сейчас ситуация была неясной, и важнее всего было защитить их жизни, поэтому она не стала бить Хань Ши по голове вопросом о том, чтобы стать главной женой.

Рано утром следующего дня основательница Фэн отправила бабушку Чжао в усадьбу окружной принцессы с запиской о помолвке Чэнь Ю. Когда Ван Чуань у ворот забрала бумагу, бабушка Чжао вытянула шею и попыталась заглянуть внутрь усадьбы. Но к ее сожалению, императорская гвардия на входе очень хорошо закрывала вид.

Беспомощная, бабушка Чжао вернулась, чтобы сообщить об этом. Вскоре к усадьбе окружной принцессы прибыла императорская карета Сюань Тянь Мина. Фэн Юй Хэн вела за собой Ван Чуань и Хуан Цюань, выталкивая инвалидное кресло.

В таком составе группа отправилась во дворец Сян. Когда Фэн Юй Хэн вышла из императорской кареты, стража дворца Сян выглядела торжественно. Когда Дуань Му Цин вернулся вчера, он только Сюань Тянь Е рассказал о том, что Фэн Юй Хэн хочет приехать и сделать подарок; однако не сказал слугам приветствовать ее. Так что для стражников приезд принцессы округа оказался слишком внезапным, и… страшным.

Это верно, страшным. Один из молодых стражников даже почувствовал, как у него друг о друга застучали зубы. Локтем он аккуратно толкнул соседа и тихо спросил:

— Почему она пришла?

Рядом стоящий тоже почувствовал, как у него опухла голова. В тот раз Фэн Юй Хэн избила достойного третьего принца прямо перед дворцом, забрав половину его жизни. Стражи дворца были до смерти напуганы.

Спустя почти полгода принцесса округа Цзи Ан снова пришла во дворец. Что она здесь делала?

Более крупный охранник сказал дрожащим голосом:

— Она же не на бой приехала, верно? Боже мой, его высочество третий принц все еще лежит в постели. Если они снова будут сражаться, разве он не испустит свой последний вздох?

Пока они разговаривали, Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин уже поднялись по ступенькам ко входу. Охранники посмотрели на Фэн Юй Хэн, которая уже произвела глубокое впечатление на весь дворец Сян, затем перевели взгляды на Сюань Тянь Мина, в какой-то неизвестный момент времени восстановившего свою подвижность. Тень в их сердцах постепенно расширялась.

Кто-то посмелее стиснул зубы и пошел вперед, приветствуя их и спрашивая:

— Ваше высочество, принцесса округа, вы…

Фэн Юй Хэн вздернула подбородок и сказала:

— Мы пришли навестить третьего брата. Я не видела его много месяцев. Интересно, лучше ли поживают его травмы?

Эти слова были репликой из пьесы для ушей стражников. Эти двое пришли в гости?

Но, даже не веря им, что они могли сделать? Один был принцем, а другая — принцессой округа. Никого из них они не могли обидеть, они могли только быстро войти и сообщить об их прибытии. Вскоре Дуань Му Цин лично вышел, чтобы поприветствовать их во дворце.

Войдя во дворец Сян, Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн не увидели нехватки людей со взглядами полными страха и ужаса. Все догадались, по какой причине они пришли в гости. После того, как Дуань Му Цин пригласил их в зал, и двое слуг подали чай, они, наконец, услышали, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Вчера заместитель дутуна пришел в гости и упомянул о том, что его высочество принц Сян хочет жениться на дочери наложницы семьи Фэн, Фэн Чэнь Ю, и принять ее в качестве второстепенной принцессы. Отец и бабушка придали этому большое значение и послали с этой окружной принцессой письмо о помолвке будущей второстепенной принцессы во дворец Сян.

Только тогда они поняли: так они пришли, чтобы доставить письмо о помолвке.

Слуга подошел к ней и забрал бумагу. Затем они услышали, как Фэн Юй Хэн продолжила:

— Кроме того, так как это официальный обмен помолвочными документами для нее, она станет второстепенной принцессой; это хоть и не главная жена, формально и официально она будет замужем. Интересно, когда дворец Сян отправит свои обручальные подарки?

Дуань Му Цин прищурился и посмотрел на Фэн Юй Хэн. Затем он перевел взгляд в сторону на Сюань Тянь Мина, который спокойно пил чай. Вспомнив, как эти двое вместе обманули Цянь Чжоу на десять миллионов золотых таэлей, он с некоторой настороженностью спросил:

— Интересно, какие просьбы у семьи Фэн к обручальным подаркам?

Фэн Юй Хэн хихикнула:

— Это не первый раз, когда его высочество третий принц женится. Он должен быть неплохо знаком с этими правилами! Та, что выходит замуж из семьи Фэн, — дочь наложницы. Все нужно делать по правилам.

Дуань Му Цин облегченно вздохнул и кивнул:

— Не беспокойтесь. Обручальный подарок дворца Сян будет подготовлен сегодня.

— Прекрасно, — Фэн Юй Хэн тоже кивнула, затем перешла к следующей причине своего визита: — Где третий брат? Эта окружная принцесса принесла подарок, чтобы навестить его. Интересно, можно ли его увидеть?

— Ха! — Сюань Тянь Мин, который все время молчал, наконец, высказался: — Что ты спрашиваешь? Ты — его младшая сестра и окружная принцесса Цзи Ан. Кроме того, разве этот принц не здесь? Если ты хочешь увидеть его, просто иди. Чего зря тратить время, спрашивая чиновника четвертого ранга? — сказав это, он встал и потянул маленькую руку Фэн Юй Хэн, выходя из зала.

Дуань Му Цин быстро встал:

— Пожалуйста, подождите!

Глаза Сюань Тянь Мина загорелись:

— Дуань Му Цин, ты хочешь умереть или не хочешь жить? Откуда у тебя взялось право голоса перед этим принцем?

Дуань Му Цин был тираном на севере, но в таком месте, как столица, где собрались влиятельные чиновники, все действительно было так, как сказал Сюань Тянь Мин. Он был всего лишь скромным чиновником четвертого ранга. Но каким бы скромным чиновником он ни являлся, он все же был заместителем дутуна этого особого административного района. Практически каждый должен был поддержать его репутацию.

К сожалению, Сюань Тянь Мин не входил в эту группу людей.

Дуань Му Цин тоже это понимал. Позиция силы, которую он осмелился показать перед стандартным чиновником первого ранга, Фэн Цзинь Юанем, была той, которую он не имел абсолютно никакого права показывать перед девятым принцем.

Осознав это, он быстро закрыл рот. Он даже остановился и просто наблюдал за тем, как они двинулись к внутреннему двору.

Дуань Му Цин почувствовал, что что-то не так. Подумав немного, он спросил слугу рядом с ним:

— Что толкает служанка окружной принцессы Цзи Ан?

— Это инвалидное кресло.

Другой более внимательный слуга сказал:

— Кажется, это инвалидное кресло, в котором сидел его высочество девятый принц.

— Его ноги уже восстановились. Разве он уже не очень энергичный и активный? Разве ехать на инвалидном кресле не значит делать что-то ненужное? Он… — Дуань Му Цин был сбит с толку, договорив до этого момента, он, казалось, что-то вспомнил. Затем он топнул ногой и быстро кинулся вдогонку за этой парой.

В это время Сюань Тянь Е лежал в постели. Он мог говорить, двигать головой и кистями рук, и с некоторым усилием едва мог передвигать сами руки. Но он не мог перевернуться на бок или поднять ноги, поэтому встать с постели для него было все еще более чем невозможно. Оба его колена были завернуты в белую ткань, на которой выступила кровь.

Рядом со слугами дворца сидел еще один человек. Ему было за тридцать, и он носил длинную черную мантию. Он был высоким, а лицо — худым. Его выражение лица все время было мрачным, когда он смотрел на ноги Сюань Тянь Е. Он казался довольно призрачным.

Слуги дворца Сян не подходили к нему слишком близко, но, поскольку они вынуждены были заботиться о Сюань Тянь Е, то должны были и находиться с ним в одной комнате. Если присмотреться, то все они смотрели куда угодно, но только не на этого человека. Они вообще не хотели смотреть на него.

Когда Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин вошли, то все слуги вздохнули с облегчением, чувствуя, что, даже еще один вошедший человек принесет в комнату чуть больше позитивной энергии. Но, увидев, кто именно пришел, их облегчение быстро улетучилось.

Слуги опустились на колени и поклонились Сюань Тянь Мину и Фэн Юй Хэн; однако человек в черных одеждах не двигался. Даже третий принц повернул голову, лежа в кровати. Он смотрел на них с гневом и ненавистью в глазах; однако Фэн Юй Хэн заговорила с улыбкой:

— Третий брат, вы поправились?

Она как будто болтала о повседневной жизни, вела себя так, словно он был совершенно здоров.

Грудь Сюань Тянь Е поднялась и опала, и человек в черном, наконец, сказал:

— Это не хорошо. Вы должны сохранять спокойствие.

— Верно, — Фэн Юй Хэн кивнула и подошла к краю кровати, некоторое время осматривая его. Она даже потянулась, чтобы сжать его ребра и колени, в результате чего на лбу Сюань Тянь Е мгновенно выступила испарина. Человек в черных одеждах хотел остановить ее. К сожалению, прежде чем Сюань Тянь Мин успел что-то предпринять, его остановила Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн сжимала и тыкала, затем сказала:

— Внутренние органы довольно хорошо восстановились, но лечение ваших костей не было сделано своевременно. Хотя у вас новые колени, техника была плохой. Новая кость и сустав не могут достичь оптимальной точки слияния. Даже если вы сможете прийти в себя, согнув ноги в коленях, вы не сможете снова встать.

— Невозможно! — как только Фэн Юй Хэн закончила говорить, человек в черных одеждах буквально выплюнул свое «невозможно». Затем он сразу продолжил: — Я перебрал тридцать пар ног и выбрал этот комплект. Это набор, наиболее близкий к оригинальным костям. Также особое внимание было уделено времени пересадки. Невозможно, чтобы его высочество больше никогда не встал! Прекрати нести чушь!

Сюань Тянь Мин цыкнул и закатил глаза, а затем присел у кресло с таким выражением лица, как будто он смотрел пьесу.

Фэн Юй Хэн посмотрела на человека в черных одеждах, подняла бровь и холодно фыркнула:

— Доктор-призрак Сун Кан? Тридцать пар ног живых людей и многие десятилетия экспериментов привели к такому уровню? — она посмотрела на колени Сюань Тянь Е, затем покачала головой, сказав: — Из-за нескольких успехов ты получил титул доктора-призрака. Эта окружная принцесса действительно думала, что ты удивительный человек. Сегодня кажется, что ты просто так себе.

Доктор-призрак Сун Кан на мгновение остолбенел. Затем на его лице появился намек на радость, когда он уставился на Фэн Юй Хэн и спросил:

— Ты столичная окружная принцесса Цзи Ан?

Фэн Юй Хэн не ответила, она просто подвинула стул и села рядом с Сюань Тянь Мином. Подошел слуга и подал ей чашку чая. Сделав глоток, она еще раз посмотрела на ноги Сюань Тянь Е, прежде чем медленно сказать:

— Рана кровит и сильно опухает, совершенно ясно, что пошло заражение.

Сун Кан моргнул и выжидательно посмотрел на Фэн Юй Хэн, надеясь, что она продолжит говорить.

Фэн Юй Хэн не разочаровалв его:

— Не хватило стерильности. Это главная причина инфекции во время операции. Я спрошу тебя, прежде чем ты пересадил кость, ты переоделся в новую одежду для этого особого случая?

Сун Кан не понимал, но все же покачал головой. Он носил эту одежду в течение всего года и никогда не менял его.

— Тогда прокалил ли ты свои инструменты при высоких температурах, чтобы позаботиться о них? Вымыл ли руки?

Сун Кан еще раз покачал головой, но добавил:

— Я мыл руки.

— Использовать для мытья обычную воду нет смысла, — сказала Фэн Юй Хэн и снова поглядела на маленькие инструменты на столе. Было очевидно, что это примитивные хирургические инструменты. К сожалению, они были слишком элементарны. Если бы она не была кем-то, кто также работал в этой области, она была бы совершенно не в состоянии их узнать. — Что это за вещи?

Увидев, что Фэн Юй Хэн в замешательстве нахмурилась, Сун Кан почувствовал, что снова обрел лицо. Освободившись от хватки Хуан Цюань, он поднял голову и гордо сказал:

— Это инструменты, используемые для выполнения моих секретных приемов. В настоящее время я единственный человек в мире, который знает, как их использовать.

— Вот как, — Фэн Юй Хэн кивнула и жестом обвела инструменты на столе: — Ножницы слишком велики, головка скальпеля недостаточно широка, и здесь нет плоскогубцев, чтобы остановить кровотечение. Что ты использовал, чтобы заблокировать кровеносные сосуды? — проговорив все это ошеломленному Сун Кану, она залезла в рукав и вытащила полный набор хирургических инструментов.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 410. Постоянная инвалидность**

Постоянная инвалидность

Когда Фэн Юй Хэн показала свой набор инструментов, Сун Кан подался вперед и почти опустился перед ней на колени.

— Это… это… — он начал заикаться, широко раскрытыми глазами глядя на это множество вещей. Некоторые он узнал, но были и другие, которые он не узнал, но даже так он потратил более десяти лет, исследуя то, что Фэн Юй Хэн называла хирургическими инструментами. Как он мог не понимать, что все это инструменты высшего уровня, используемые в секретной технике!

Сун Кан дрожал всем телом. Он действительно был слишком взволнован. Эти вещи, которые существовали только в его воображении, а о некоторых он даже не думал, фактически были взяты и размещены прямо перед ним. У Сун Кана не было времени беспокоиться о том, откуда Фэн Юй Хэн вытащила эти предметы. Он просто надеялся, что они будут принадлежать ему!

Он подсознательно потянулся, чтобы схватить их, но кто же знал, что Фэн Юй Хэн двинет рукавом и как по волшебству мгновенно заставит этот набор инструментов исчезнуть перед Сун Каном.

Рука, которую протянул Сун Кан, опустилась и упала на стол.

Он не мог принять эту реальность. Он походил на основательницу семьи Фэн, когда кто-то сначала положил перед ней деньги, а затем забрал их. Вцепившись в столешницу всеми десятью пальцами, он словно пытался выцарапать инструменты из дерева.

Сюань Тянь Е, который лежал в постели, увидев его таким, не смог удержаться от сердитого крика:

— Ты ничего не стоишь!

Этот крик выбил Сун Кана из забытья. Казалось, он что-то понял и повернулся, чтобы глянуть на Сюань Тянь Е. Затем он посмотрел на Фэн Юй Хэн и начал вспоминать слухи, касавшиеся этой окружной принцессы Цзи Ан по дороге в столицу с севера. Он слышал, что у нее мистические руки, которые могли спасти кого-то от смерти.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн не спасла столько людей своими руками. На самом деле, она никогда не выезжала из столицы, чтобы вылечить чью-то болезнь. Но по стране гуляли слухи о ее самом мистическом достижении. О том, как она воскресила уже умершего перед залом Сотни трав человека. Была также и принцесса Сян, которая долго болела, не поправляясь. К счастью, после того, как окружная принцесса Цзи Ан закончила заботиться о ней, третий принц использовал целую нефритовую шахту, чтобы выразить свою благодарность.

Эти две вещи были признаны простыми людьми настоящими чудесами, особенно то, что она воскресила мертвого. Это слишком глубоко укоренилось в сердцах людей.

Сун Кан все время думал, что это всего лишь слухи, но, услышав сказанное Фэн Юй Хэн и увидев ее инструменты, он внезапно понял, что граждане сильно преуменьшали. Секретные приемы, которыми он пользовался, казались ничем по сравнению с тем, чем обладала принцесса округа Цзи Ан. Она не выглядела потрясенной, и совершенно небрежно обрисовала те проблемы, с которыми он боролся.

У него имелись некоторые догадки. Немного подумав, он спросил Фэн Юй Хэн:

— Ты сказала, что дезинфекция обязательна, как и инструменты, тогда что нужно делать после исполнения секретной техники? Ты знаешь, что будет после?

— Это называется хирургия, — исправила его Фэн Юй Хэн. — Это не секретная техника. Если профессионально не подготовиться заранее, использовать неправильные хирургические методы и неподходящий орган для трансплантации, а после операции не следить за ситуацией, это приведет к послеоперационным осложнениям. Как только эти осложнения возникнут, исходя из твоих способностей, нет никаких шансов изменить отчаянную ситуацию.

Она использовала термин «профессионал», который Сун Кан не совсем понял, но он был умным человеком. В такую эпоху он смог изучить несколько неполных изображений и выучить основы хирургии. Как он мог не проанализировать слова Фэн Юй Хэн? Более того, так называемые послеоперационные осложнения были вещами, которые он испытывал много раз. Бывало, что все явно шло очень хорошо, но состояние пациента внезапно менялось, поскольку возникали всевозможные ситуации, оставлявшие его совершенно беспомощным.

Сун Кан смотрел прямо на Фэн Юй Хэн, его глаза были полны ожиданий. Это был тот же взгляд, что и у голодающего волка, увидевшего кусок мяса. Он выглядел так, словно собирался наброситься на нее в любой момент.

Сюань Тянь Мин стал недовольным:

— На что ты смотришь?

Тот не отреагировал.

Сюань Тянь Мин никогда не отличался терпением. Он сдерживался только с Фэн Юй Хэн и императорской наложницей Юнь, он мог потерять самообладание в мгновение ока от малейшего намека. Сун Кан проигнорировал его, поэтому он просто молча пнул его в шкаф напротив. Да так, что в уголках его рта выступила кровь.

Фэн Юй Хэн ничего не сказала. Чтобы удовлетворить свое любопытство, этот доктор-призрак причинял вред живым людям. Он заслуживал быть растоптанным насмерть.

Но Сун Кан был очень упорным человеком. Хотя он был очень тяжело ранен, он не сдавался и не злился. Он с трудом поднялся и просто подполз к Фэн Юй Хэн. Затем он положил руки на пол и поклонился, коснувшись его лбом. Казалось, он благоговейно преклонил перед ней колени.

Сюань Тянь Мин пожал плечами, как бы говоря, что ничего не может сделать.

Фэн Юй Хэн холодно посмотрела вниз, спрашивая Сун Кана:

— Когда он ударил тебя ногой, тебе было больно?

Сун Кан кивнул, правдиво отвечая:

— Да.

— Тогда подумай, как живой человек, у которого забрали кости и органы, умер? — слова Фэн Юй Хэна имели двойное дно. Первое было осуждением, а другое было для Сун Кана — нужно было сделать так, чтобы он сам додумался до этого.

Сун Кан был очень прямым человеком. В его голове существовала только одна мысль. Кроме медицины в этой жизни его больше ничего не интересовало. Осуждение изъятия костей у живого тела не были теми вещами, которые его волновали. Его разум прыгнул прямо ко второму значению ее слов:

— Ты хочешь сказать… они умерли от боли?

Еще один удар, и Сун Кан был отброшен на большое расстояние. Затем Сюань Тянь Мин сказал:

— Ты продолжаешь говорить «ты». С кем ты разговариваешь?

Сун Кан немедленно отреагировал, быстро изменив свои слова:

— Принцесса округа!

Фэн Юй Хэн знала, что это совершенно бессердечный человек. Он лично убил стольких людей, но не было и следа сожаления по этому поводу. На ее лице появилось злость.

Сун Кан не заметил этого. Он просто подполз к ногам Фэн Юй Хэн и заговорил как в бреду:

— Я знаю, что мафейсан совершенно бесполезен. Возможно, он эффективен при разрезании плоти, но при прикосновении к кости он мгновенно теряет всю свою эффективность. Дело не просто в живом теле. Дело и в пациентах тоже. Большинство из них умирают от боли. Я обыскал весь мир в поисках лучшего мафейсана, но все они были бесполезны!

Он что-то бормотал про себя и уже вошел в свой собственный мир. В этом мире Фэн Юй Хэн подарила ему этот набор инструментов и специальный мафейсан. Она даже научила его лучшему методу, чем секретная техника на тех рисунках. С этого момента, когда будет практиковать медицину, кроме принцессы округа Цзи Ан, ему бы не было равных.

Сун Кан внезапно очнулся и сразу же подумал об одной идее. Он поднял голову и посмотрел на Фэн Юй Хэн, внезапно сказав:

— Я прошу окружную принцессу взять меня в ученики!

В это время Дуань Му Цин, который долгое время стоял у двери, наконец, не выдержал. Сердито бросившись вперед, он вытащил свой меч и замахнулся им на Сун Кана. К сожалению, прежде чем он смог нанести удар, его запястье перехватил кнут.

Он повернулся и посмотрел на Сюань Тянь Мина:

— Ваше высочество, Сун Кан — это человек с севера. Даже если этот скромный чиновник находится в столице, этот скромный чиновник имеет право распоряжаться им, верно?

Фэн Юй Хэн хотелось смеяться. В голове Дуань Му Цина все перепуталось от гнева? Он на самом деле хотел спорить с Сюань Тянь Мином!

Который, конечно же сказал:

— Все в этом мире принадлежит императорской семье. Может ли быть так, что три самые северные провинции не принадлежат Да Шунь?

Дуань Му Цин потерял дар речи. И почувствовал, как его с силой отбросили кнутом!

К счастью, у него имелись некоторые способности, и он не оказался в такой плохой ситуации, как Сун Кан. Но, к сожалению, что он мог сделать, просто оставшись на ногах? Доктор-призрак, которого он привез в столицу для лечения Сюань Тянь Е, все еще стоял на коленях у ног Фэн Юй Хэн, непрерывно кланяясь. Как будто он был набожным верующим, поклоняющимся своему богу. Он делал это с полной самоотдачей.

Фэн Юй Хэн, однако, больше не обращала внимания на Сун Кана. Вместо этого она встала и подошла к Сюань Тянь Е. Слегка улыбнувшись, она сказала ему:

— Я уже принесла во дворец Сян письмо о помолвке дочери семьи Фэн, Фэн Чэнь Ю. Я действительно должна поздравить третьего брата. Но я просто не знаю, стоит ли мне называть вас зятем или третьим братом при следующей встре, — договорив, она повернулась и указала на инвалидную коляску, которую вкатили до этого: — Раньше ее использовал его высочество девятый принц. Мы чувствовали, что все должно идти своим чередом. Прямо сейчас ноги его высочества девятого принца зажили, и так случилось, что ноги третьего брата покалечены. Вот почему я решила привезти ее во дворец Сян. Это подарок для третьего брата.

Она ярко улыбнулась, пока говорила. Это было настолько невыносимо, насколько вообще это было возможно. Сюань Тянь Е действительно не хотел ссориться с этой лживой девушкой, поэтому просто отвернулся.

Но разве Фэн Юй Хэн была той, кто обращал на подобное внимание? Она сказала:

— Как бы там ни было, ваш брак все равно должен состояться. Как младшая сестра, я не могу смотреть, как вы приветствуете кого-то нового, лежа, так что…

Глаза Дуань Му Цина загорелись, и он облегченно вздохнул, когда услышал следующие слова Фэн Юй Хэн:

— Я могу, по крайней мере, вылечить вас настолько, чтобы вы могли сидеть в инвалидной коляске.

Сюань Тянь Мин не спросил Фэн Юй Хэн, почему она решила позаботиться о старой тройке. По его мнению, все, что делала его жена, было правильным. Фактически, когда Фэн Юй Хэн сказала Сун Кану: «Я буду лечить его. Иди и помоги», он посчитал, что это правильно.

По правде говоря, лечение Сюань Тянь Е не заняло много времени, Фэн Юй Хэн занималась им до вечера того же дня.

Дуань Му Цина выгнали из комнаты вместе со слугами дворца Сян. Остались только Фэн Юй Хэн, Сюань Тянь Мин, доктор-призрак Сун Кан и Ван Чуань с Хуан Цюань.

Получив эту возможность, Сун Кан был не просто безмерно счастлив. Он преданно остался рядом с Фэн Юй Хэн, слушая ее точку зрения по поводу состояния тела Сюань Тянь Е и анализ ситуации. Затем он пронаблюдал, как она очень невежливо снимает повязки с колен, не заботясь о боли, которую чувствовал Сюань Тянь Е. После этого девушка своими крошечными ладошками с силой сжала только что пересаженную кость.

— Поскольку он уже соединен, я не буду обрабатывать его дальше, но Сун Кан, вот что я тебе скажу, — холодно произнесла Фэн Юй Хэн: — Соединение костей — это еще не все. Есть еще разорванные сухожилия, связки и кровеносные сосуды. Кроме того, твоя техника при соединении этой кости была неверной. Хотя в будущем он сможет передвигать ее, ему нельзя напрягать ее даже собственным весом. Колено — основной сустав. Если этот главный сустав не может выдерживать какой-либо вес, он не сможет стоять.

Сун Кан как самый настощящий молодой студент, слушал очень внимательно. Затем он задал вопрос:

— Мастер, тогда вы можете восстановить эту кость?

Фэн Юй Хэн искоса посмотрела на него:

— Я не твой мастер. Если ты еще раз так меня назовешь, я тебя выгоню, — увидев его согласный кивок, она сказала: — Я могу вылечить его полностью, и не будет нужды в человеческих костях. Бывают случаи, когда для создания искусственного фальшивого сустава можно использовать специальный материал. При правильной установке он сможет заменить и восстановить первоначальную функцию соединения. Просто… — она прищурилась и посмотрела на Сюань Тянь Е, который лежал в постели с немного выжидательным взглядом, и продолжила: — Вы хотите встать, верно? Не волнуйтесь, я не буду лечить вас. Эта окружная принцесса добра и даст вам возможность приветствовать вашу невесту, сидя. Я не собираюсь нести ответственность за что-то еще.

Сюань Тянь Мин поддержал ее:

— Правильно, ты должен последовать моему примеру и пройти через страдания, через которые прошел я.

Фэн Юй Хэн хихикнула, сказав Сюань Тянь Е:

— У вас будет постоянная инвалидность!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 411. Ты не сможешь закончить изучение способностей сестренки за всю свою жизнь**

Ты не сможешь закончить изучение способностей сестренки за всю свою жизнь

Сюань Тянь Е внезапно почувствовал желание совершить самоубийство. За последние полгода он не раз хотел это сделать, но еще никогда это побуждение не было таким сильным.

К сожалению, этот порыв увидел Сюань Тянь Мин. Глаза под золотой маской сузились, и он сказал лежащему в кровати человеку:

— Мужчина должен быть смелым. Ты не погиб на поле боя и не хранил верность стране до самой смерти. Скончаться в постели от гнева на молодую девушку, третий брат, разве это не слишком позорно?

Сюань Тянь Е закрыл глаза, больше не желая видеть этих двух людей. Настроившись, он сердито закричал:

— Вон! Все убирайтесь!

Ни один человек не послушался его.

Фэн Юй Хэн развернулась и подошла к Хуан Цюань, забрав у нее из рук медицинский набор. Доктор-призрак Сун Кан безучастно наблюдал, как она вытащила изнутри набор для внутривенного вливания.

Сун Кан снова был ошеломлен. Что это такое? Кроме предмета сбоку, в котором он признал иглу, он не узнавал больше ничего. Даже проанализировав прозрачный материал, он не смог понять, из чего он сделан.

Сюань Тянь Мин, однако, имел определенное представление об этом. Он даже взял на себя инициативу объяснить Сун Кану:

— Это называется вливанием. Ты не понимаешь, верно? Видишь воду и лекарство внутри шприца? Вода соленая, а шприц содержит лекарство. Смешивая их вместе и втыкая тонкую иглу в тыльную сторону руки, можно напрямую направить лекарства в организм.

Он проговорил все это без запинку, но Фэн Юй Хэн все равно поправила его:

— Она не втыкается в тыльную сторону руки, а вставляется в кровеносный сосуд.

Сюань Тянь Мин очень великодушно махнул рукой:

— В любом случае, так оно и есть. Неважно, как это сказать, он не поймет.

Сун Кан не многое понял, но он смотрел на то, что Фэн Юй Хэн делала, и в конечном итоге частично понял:

— Это вводится в кровь.

Фэн Юй Хэн почти не говорила. Вливание только началось, но Сюань Тянь Е погрузился в глубокий сон. Это заставило Сун Кана пристально наблюдать за происходящим.

После этого Фэн Юй Хэн использовала дезинфицирующее средство и вымыла руки прямо у него на глазах. Надев белый халат и пропитав инструменты дезинфицирующим средством, она задернула занавеску вокруг кровати Сюань Тянь Е.

С тех пор, как она оказалась в Да Шунь, она впервые проводила операцию за пределами своего пространства, но, к счастью, ни грудь, ни голова не были бы вскрыты. Это была простая операция на кости. С некоторой дополнительной осторожностью и вниманием можно избежать инфекции. В конце концов, она обладала обширным опытом по лечению людей на поле боя. В прошлой жизни она как-то находилась на задымленном поле боя, вместе с напарницей спасая раненого товарища с настолько распоротым животом, что на землю вывались внутренности, и полностью оторваными ногами. Разве тогда она не оттащила этого человека в место побезопаснее и не сделала операцию? Нынешняя ситуация по сравнению с тем временем была намного лучше.

Более того, Сун Кан уделял внимание только процессу лечения. Он полностью игнорировал странные инструменты, которые она доставала один за другим. Он вообще не обращал на них внимания. Сюань Тянь Мин взял на себя инициативу, чтобы утирать ей пот, а Фэн Юй Хэн закончила с последним стежком только после того, как небо полностью потемнело. Затем она объявила, что операция прошла успешно.

Сун Кан опустился на колени прямо перед ней. Будет плохо, если он этого не сделает. Его колени были полностью убеждены в этом медицинскими способностями Фэн Юй Хэн. Просто говоря о последних стежках, это было то, чего он никогда раньше не видел. Сун Кан чувствовал, что эта окружная принцесса Цзи Ан была человеком с самыми потрясающими медицинскими навыками в мире. Если сегодня он упустит свой шанс, то будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.

В течение этого дня он не один и не два раза становился на колени перед Фэн Юй Хэн, и та больше не обращала на него внимания. На самом деле, пока она обрабатывала кости Сюань Тянь Е, она не сказала ни единого лишнего слова. Теперь, когда операция была завершена, она только сказала Сюань Тянь Мину:

— Я исправила его поясницу, позвоночный столб и шейный позвонок. Он сможет сидеть, но его локоть и костяшки пальцев меня не волнуют. Ноги то же, — произнеся это, она взглянула в сторону Сун Кана: — Этот шарлатан довел его до такого состояния, но мы подарили инвалидное кресло, оно не пропадет впустую.

Той ночью они покинули дворец Сян, и доктор-призрак Сун Кан последовал за ними, как будто они сами были призраком. Дуань Му Цин был занят только травмами Сюань Тянь Е и не слишком заботился о нем. Они уехали сразу же после того, как Сюань Тянь Мин усадил Фэн Юй Хэн в императорскую карету. Ван Чуань приподняла занавеску и выглянула наружу, а затем сказала им:

— Этот человек все еще следует за нами. Он несколько раз падал и выглядит очень жалким.

Сюань Тянь Мин немного озадаченно спросил Фэн Юй Хэн:

— Я изначально поалагал, что ты будешь ненавидеть его. Я хотел забить его до смерти, но увидел, что ты выглядишь так, словно хочешь оставить его себе. Что ты такого планируешь?

Фэн Юй Хэн мягко вздохнула, очень беспомощно говоря:

— Я действительно ненавижу таких людей. Чтобы исполнить свое эгоистичное желание, он наносил вред другим людям, отбирая кости и органы у живых тел. Это действительно самое отвратительное, что может сделать человек, но… — она подняла голову и посмотрела на него: — Сюань Тянь Мин, количество людей, способных понять и принять подобные идеи, невелико. Хотя он разбирается только в базовой хирургии, я обратила внимание, что его руки достаточно умелые, и он обладает навыками медицинского познания. Мой мастер передал мне такие передовые медицинские методы, чтобы я могла спасать людей, но подумай сам, скольких я могу вылечить, обладая только одной парой рук? Если исходить из моей энергии, где мне найти время, чтобы пойти и обучить помощников? Что касается того, с чем мы должны будем иметь дело с этого момента, нам понадобится большое количество людей с такой медицинской подготовкой. Рано или поздно нам нужно будет ступить на поле битвы. Я не просто отвечаю за производство стали. Я не просто лидер армии Божественного намерения. Я все еще доктор. Это моя настоящая работа. Я не могу видеть, как солдат умирает, потому что я была слишком занята. Вот почему, если возможно, я должна подготовить несколько помощников для себя.

Сюань Тянь Мин понял, но все еще волновался:

— Ты хочешь сохранить Сун Кана, потому что тебе не нужно тренировать его с нуля. Правильно, его действительно можно обучить быстрее остальных, и он сможет освоить медицинские учения. Но, Хэн Хэн, ты сможешь контролировать такого человека?

В глазах Фэн Юй Хэн полыхнула решимость:

— Это не будет зависеть от контроля. Это будет зависеть от моих навыков. Этот Сун Кан одержим медициной. Пока это не изменится, у меня достаточно медицинских знаний, чтобы он не смог закончить обучение даже за одну жизнь.

Что еще мог сказать Сюань Тянь Мин? Аккуратно приподняв занавес кареты, он сказал Бай Цзе:

— Сообщи скрытому охраннику, чтобы он отвел его в августейший дворец, — затем он обратился к Фэн Юй Хэн: — Я помогу тебе присмотреть за ним. Когда он тебе понадобится, просто отправь кого-нибудь во дворец и забери его.

Она фыркнула и начала смеяться. Отправить кого-нибудь, чтобы забрать его? Он что, товар, ожидающий доставки?

Фэн Юй Хэн прислонилась к боку Сюань Тянь Мина и прикрыла глаза, чтобы о многом поразмыслить.

Доктор-призрак Сун Кан, она даст этому человеку один шанс. Если у него талант, который можно развить, она пообещала бы ему самую приятную жизнь, в которой он будет изучать медицину. Но если он не изменит свои упрямые взгляды и не избавится от мрачности, оставшейся с тех пор, как он использовал живые тела, она лично отправит его к воротам ада. Она определенно не задержит его ни на минуту больше.

Той ночью она довольно хорошо спала. Кроме Сюань Тянь Мина, который всеми правдами и не правдами отказывался покидать усадьбу окружной принцессы большую часть ночи…

На следующий день Фэн Юй Хэн ощутила, что хоть она уже довольно давно вернулась, но по-настоящему не встречалась ни с кем из семьи Фэн. Если подумать, это было не слишком хорошо. Так что, закончив завтракать, она привела Ван Чуань во двор Изящного спокойствия, чтобы почтить основательницу.

Когда она прибыла, женщины семьи Фэн уже собрались вместе. Основательница советовала Хань Ши:

— Сколько раз я говорила, что тебе рожать через три месяца. Прямо сейчас твое тело тяжелое, а дни стоят жаркие. Нет необходимости приходить сюда каждый день, чтобы выразить свое почтение.

Хань Ши дотронулась до своего круглого живота, и на ее лице, как цветок, расцвела улыбка, когда она нежным голосом сказала:

— Эта наложница не устала. Отдать дань уважения старейшей госпоже — это то, что должна делать эта наложница.

— Я не говорю, что ты устала, — основательнице не нравилась Хань Ши, и ей особенно не нравилось видеть ее испорченную улыбку. Она всегда чувствовала, что эта улыбка принадлежит улице удовольствий. — Я боюсь, что устанет мой внук.

Выражение лица Хань Ши сразу помрачнело, когда она жалобно посмотрела на Фэнь Дай. Та хотела, было, урезонить основательницу, но в это время сестры Чэн внезапно встали и посмотрели за пределы зала. На их лицах даже появились улыбки.

Все встрепенулись и тоже посмотрели в ту сторону. И обнаружили, что в зал вместе со своей служанкой входила Фэн Юй Хэн, одетая в длинную светлую одежду.

Основательница была немного ошеломлена. Она не думала, что Фэн Юй Хэн придет, особенно после того, как Фэн Цзинь Юань сказал, что она теперь полностью контролирует поместье. Она еще силнее чувствовала, что эта внучка ни во что не ставит ее. Но она пришла и даже улыбалась. Стоя перед ней, она поклонилась и сказала:

— Внучка выражает бабушке свое почтение. Прошло много месяцев с момента нашей последней встречи. Бабушка была в добром здравии?

Основательница замерла и некоторое время ничего не отвечала.

Чэн Цзюнь Мэй напомнила ей:

— Мать, принцесса округа говорит с вами.

Только тогда основательница отмерла и быстро сказала:

— Хорошо, хорошо, мое здоровье в порядке.

Фэн Юй Хэн не заботило ее неестественное выражение лица, она лишь ответила, прежде чем подойти к свободному месту дочери первой жены и сесть:

— Это хорошо.

Некоторое время атмосфера в зале была немного неловкой. Но не для всех. Сян Жун сидела недалеко от нее, их разделяла только Чэнь Ю. Она повернула свою маленькую голову и полными радости глазами смотрела на Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн тоже улыбнулась ей, затем взял на себя инициативу и сказала:

— Я слышала, что третью сестру отправляли в храм. Я думала, что найду время, навестить тебя после того, как представлю сталь отцу-императору.

Услышав ее слова, Сян Жун была тронута так, что немного покраснела. Ан Ши тоже благодарно кивнула ей. Хань Ши и Фэнь Дай с недовольным видом закатили глаза.

Основательница, по правде говоря, прекрасно все понимала. Случай с отравлением Хань Ши был неясен, и Сян Жун, по большей части, стала просто козлом отпущения. После этого семья Фэн больше не хотела копать слишком глубоко, поэтому они просто оставили все как есть. Сначала она подумала, что Фэн Юй Хэн больше не будет близка с Ан Ши и Сян Жун. Кто же знал, что она все еще будет дружелюбно настроена по отношению к ним.

Она боялась, что Фэн Юй Хэн попытается урегулировать этот долг с семьей Фэн, поэтому быстро вмешалась:

— А-Хэн, ты вчера ходила во дворец Сян. Ты передала письмо о помолвке своей старшей сестры?

— Да, передала. Мало того, я также подлечила травмы его высочества третьего принца. Ему больше не придется оставаться в постели в день свадьбы.

Фэн Чэнь Ю была поражена и поторопилась спросить:

— Почему ты пошла лечить его? Разве не сказано было, что Дуань Му Цин привез доктора-призрака Сун Кана?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и спросила ее в ответ:

— Старшая сестра, чувствуешь ли ты, что мои способности уступают способностям Сун Кана?

Чэн Цзюнь Мань подхватила:

— Медицинские способности принцессы округа были описаны дядей-императором как лучшие в мире. Как они могут быть хуже способностей какого-то доктора с севера?

Она говорила, напрямую ссылалась на императора, что же могла сказать на это Фэн Чэнь Ю? Все ее нежелание было подавлено, она заставила себя проглотить все те слова, которые хотела сказать.

Затем Фэн Юй Хэн сказала Чэн Цзюнь Мань:

— А-Хэн пришла сегодня не просто для того, чтобы почтить бабушку. Я также хотела обсудить с матерью вопрос приданого старшей 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 412. Прекрасный вид на озеро Сиху в мартовский день**

Прекрасный вид на озеро Сиху в мартовский день

Как только Фэн Юй Хэн сказала это, сердце Чэнь Ю взволнованно забилось у нее в горле, но возникшее волнение было немедленно подавлено.

Фэн Юй Хэн управляла ее приданым, что она могла дать?

Все ресурсы и силы семьи Фэн попали в руки Фэн Юй Хэн. Это было неожиданно, и они никак не могли этому воспротивиться. Даже Фэнь Дай понимала, что из-за нерзаберихи с Цянь Чжоу это стало конфликтом между двумя странами. Это привело две страны к войне. Даже жадина-основательница отдала приданое. Она больше не смела ничего делать. Более того, она все еще помнила слова Хань Ши. Главные жены семьи Фэн прокляты. Каждый, кто имел право принимать решения, плохо заканчивал.

Чэнь Ю тоже понимала, что определенно не может расстраиваться из-за Фэн Юй Хэн в такое время. В настоящее время семье Фэн не нужно сохрнаить лицо. Нужно было сохранить саму себя. Прямо сейчас Фэн Юй Хэн была спасательным кругом семьи Фэн. Только из-за ее присутствия семья Фэн могла продолжать жить.

Такая Фэн Юй Хэн заставила Чэнь Ю почувствовать зависть. Она сама к подобному стремилась. С юных лет она знала свою судьбу и знала о надеждах семьи Фэн на нее. Защита, предоставленная Фэн Юй Хэн семье Фэн сегодня, должна была быть обеспечена ею. Она должна была стать императрицей, фениксом под небесами. Защищая свою материнскую семью, она заставила бы всю семью Фэн гордиться ею и уважать ее.

Вот почему Фэн Чэнь Ю успокоилась и сказала себе, что независимо от того, через что она прошла, до тех пор, пока она сможет успешно вступить в брак во дворце Сян, все будет хорошо.

Фэн Юй Хэн, назвавшая ее матерью, заставила Чэн Цзюнь Мань почувствовать себя немного тронутой и польщенной этой услугой. Она была умным человеком и не стала бы самодовольной от этого. Вместо этого она станет еще спокойнее.

— Обычай, когда дочь наложницы выходит замуж из семьи, уже установлен. Муж нашей семьи — стандартный чиновник первого ранга. Когда ребенок семьи выходит из семьи, даже если это дочь наложницы, приданое должно быть чрезвычайно обильным, но…

Чэнь Ю поняла эти слова так: будет очень трудно получить обильное приданое. Но она не смирилась и незамтено перевела взгляд на основательницу. Она надеялась увидеть ее реакцию. Кто же знал, что та закрыла глаза, чтобы отдохнуть. Она не собиралась участвовать в обсуждении. Даже бабушка Чжао стояла там, симулируя невежество.

Она вздохнула и встала, сама взяв на себя инициативу, чтобы сказать Чэн Цзюнь Мань:

— Дочь знает, что семья борется. Вот почему у меня нет запросов относительно приданого. Я оставлю все на усмотрение матери.

Чэнь Цзюнь Мань посмотрела на Фэн Юй Хэн:

— Что думает принцесса округа?

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Даже если у тебя нет запросов, ты все равно самая старшая молодая госпожа в моей семье Фэн. Как дочь поместья достойного премьер-министра ты не можешь владеть чем-то слишком убогим.

После того, как эти слова были сказаны, Хань Ши и Фэнь Дай тоже начали нервничать, особенно Фэнь Дай, которая поспешила сказать:

— Все деньги семьи были потрачены на то, чтобы привезти в усадьбу эту виновную женщину из Цянь Чжоу. Как могло что-то остаться на приданое для нее?

— О нашем лице нужно заботиться, но сколько людей следят за семьей Фэн? Возможно, сейчас не время быть откровенно щедрыми, — добавила Хань Ши.

На этот раз она произнесла несколько разумных слов и получила всеобщее одобрение.

Выражение лица Фэн Чэнь Ю чуть исказилось. Она могла вынести все, что сказала Чэн Цзюнь Мань. В конце концов, независимо от того, была ли она главной женой или нет, она все еще являлась племянницей императрицы. Но на что рассчитывала Хань Ши?

Ее взгляд стал жестким и острым, как кинжал, заставив Хань Ши задрожать от страха.

Фэнь Дай рассердилась:

— Старшая сестра, что ты делаешь? Наложница-мать беременна. Если ты напугаешь ее, то сможешь взять на себя эту ответственность?

Чэн Цзюнь Мань мягко вздохнула и не позволила Чэнь Ю продолжать этот спор. Затем Фэн Юй Хэн задала ей вопрос:

— После того, как мать получила контроль над коммунальными фондами, вы проверили, что оставила покойная Чэнь Ши?

Чэн Цзюнь Мань кивнула, но беспомощно ответила:

— Осталось не слишком много вещей. Было два золотых комплекта украшений на голову, которые она носила раньше. И три нефрита, но все они — небольшие безделушки.

Чэнь Ю нахмурилась. Что это значит? Они начали думать об использовании старых вещей Чэнь Ши? Их на самом деле осталось не так много. Часть взяла она, часть — основательница, даже Фэн Цзинь Юань что-то забрал. Два набора золотых украшений для головы можно было найти только потому, что в прошлом их носила Чэнь Ши, основательница презирала их, поэтому оставила их нетронутыми. Для чего их теперь использовать?

Пребывая в недоумении, она услышала слова Фэн Юй Хэн:

— Этого достаточно. Прямо сейчас ситуация иная. Ее нельзя сравнить с тем временем, когда семья Фэн была в зените. Попросите мастера расплавить два золотых набора украшений для головы и превратить их в нечто более модное. Что касается нефритовых безделушек, разложите их по деревянным ящикам. Независимо от того, что сказано, они остались от Чэнь Ши. Для старшей сестры они должны стать памятью о ней. Что касается остального… просто подождите еще несколько дней, пока дворец Сян не отправит свои обручальные подарки.

Чэн Цзюнь Мань почувствовала, что это было вполне уместно, поэтому подчинилась и сказала:

— Правильно, если бы старые вещи ее матери сопровождали ее, это было бы лучшим приданым. Чэнь Ю, не думай, что семья плохо с тобой обращается. В настоящее время поместье Фэн действительно находится в некотором финансовом затруднении. Власти полностью забрали приданое Цянь Чжоу. Что касается вещей, которые недавно купил муж, мы боимся, что в них что-то спрятано, поэтому не смеем их трогать. Если бы что-то случилось, то нашей семье Фэн было бы еще труднее избежать причастности. Что касается того, что прибыло вместе с Цзюнь Мэй и мной… — она повернулась и обратилась уже к основательнице: — Мама, возможно, это нужно будет извлечь и использовать.

Только тогда основательница отреагировала, приоткрыв глаза и спросив:

— Для чего это будет использоваться?

Чэн Цзюнь Мэй подхватила слова сестры:

— Теперь, когда с семьей Фэн случилось что-то такое, другие чиновники при дворе притесняют мужа и держат его на расстоянии. Мама, вы очень разумный человек. Если ситуация продолжит развиваться в таком ключе, это будет очень плохо для мужа.

Чэн Цзюнь Мань добавила:

— К счастью, у нас, сестер, все еще есть репутация нашей тети-императрицы, с которой можно работать. Но на это потребуются определенные расходы. В усадьбе нет денег, поэтому остается только приданое.

Эти две сестры так много сказали, что могла возразить основательница? Она могла только сообщить бабушке Чжао:

— Иди, принеси эти вещи со склада во дворе Изящного спокойствия и положи их в коммунальные фонды, — когда она говорила, выражение ее лица было таким, словно кто-то раздирал ее плоть.

Все знали, что сестры Чэн покачнули фундамент основательницы.

Хотя в глубине души все понимали, что с Чэн Цзюнь Мань, контролирующей коммунальные фонды, и с Фэн Юй Хэн, контролирующей жизнь всей семьи Фэн, приданое Чэнь Ю определенно не будет обильным; однако, они никогда не могли предположить, что оно будет убогим до такой степени.

Ан Ши встревожилась и тихо спросила:

— Разве это не оскорбит дворец Сян? — но договорив, она сразу подумала вот о чем. Фэн Юй Хэн сильно избила принца Сян. Этот дворец уже и так был обижен до предела. Приданое не сильно повлияет на ситуацию. Так что она просто махнула рукой и продолжила: — Эта наложница слишком много думала. Просто считайте, что я ничего не говорила.

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Я уже говорилп раньше, что любые добавления подождут, пока дворец Сян не предоставит свои обручальные подарки.

С приданым Фэн Чэнь Ю было покончено. После того, как все разошлись, Фэн Дай была немного подавленной. Хань Ши в замешательстве смотрела на нее. На ходу она спросила:

— Что с тобой? У старшей молодой госпожи будет такой конец. Разве ты не должна чувствовать себя счастливой?

Фэнь Дай закатила глаза:

— Чему тут радоваться? Ты никогда не слышала поговорку: когда один падает, другой тоже в опасности? Сегодня это была Фэн Чэнь Ю. Возможно, завтра это произойдет со мной. В любом случае, Чэнь Ши оставила немного денег. Что ты можешь оставить мне?

Хань Ши сердито выдохнула:

— Тьфу-тьфу-тьфу! Разве ты не можешь сказать что-то более обнадеживающее? Четвертая молодая госпожа, разве ты не беспокоишься о бесполезных вещах? Старшая молодая госпожа не может получить приданое, которое она должна иметь, потому что в настоящее время решения в поместье принимает вторая молодая госпожа. Но сколько тебе лет? Когда придет твое время выходить замуж, она уже сама будет женой. Может ли быть так, что девушка, вышедшая замуж, вернется в свою материнскую семью, чтобы принять решение о чьем-либо браке? Такого в истории никогда не было.

У Фэнь Дай загорелись глаза:

— Ты права. Как я могла забыть об этом!

Хань Ши беспомощно покачала головой и потянулась, чтобы погладить свой живот, ее вновь накрыла грусть.

Основательница сказала, что она сможет родить в начале десятого месяца, но только она понимала, что этого не будет. Она не сможет разрешиться в нужное время. Но как ей объяснить задержку в двадцать дней?

Фэн Юй Хэн покинула внутренний двор Изящного спокойствия и вместе с Ван Чуань направилась прямо в Изысканное божественное здание. По пути она послала людей связаться с Сюань Тянь Мином. Когда она прибыла, он уже ждал на берегу озера.

В прошлом существовало две вещи, достойные восхищения каждой девушки. Одним из них был седьмой принц Сюань Тянь Хуа, а другим — девятый принц Сюань Тянь Мин. Первый был утонченным, как божество, а другой — диким и самоуверенным. Оба унаследовали все лучшее от императора и своих императорских наложниц. Все это отразилось на их лицах, оба были практически незабываемыми для любого, кто их видел.

Позже Сюань Тянь Мин повредил ноги, и ходили слухи, что он не может иметь детей. Многочисленные сердца были разбиты, и осталась только жалость.

Но недавно он выздоровел. Хотя он все еще носил на лице золотую маску, его ноги полностью восстановились. Стоя на берегу озера со слегка приподнятой головой, он выглядел очень гордо. В одно мгновение все некогда разбитые сердца были исправлены еще раз.

Но Сюань Тянь Мин, в конце концов, не был таким добрым, как Сюань Тянь Хуа. Большинство людей не решалось приблизиться к нему. Даже если в их сердцах жила надежда, они могли только смотреть на него издалека. Фактически, некоторые из молодых госпож, которые проезжали мимо них в своих экипажах, не выходили. Они лишь слегка поднимали занавески, чтобы полюбоваться им. Но даже так, их лица по-прежнему краснели.

Сюань Тянь Мин не знал, что он идол. Он стоял на берегу озера с Бай Цзе и жаловался ему:

— Бай Цзе, это не хорошо. Завтра сделай для этого принца еще одну инвалидную коляску. Ожидание кого-то, стоя на ногах, слишком утомительно!

Бай Цзе покачал головой, как погремушка-барабаняик:

— Принцесса округа сказала, что вам нельзя сидеть в инвалидной коляске.

Сюань Тянь Мин искоса глянул на него:

— Ты слушаешься ее или меня?

— Я… — Бай Цзе стиснул зубы. — Я буду слушать ее.

Сюань Тянь Мин потерял дар речи, подумав про себя: «Какого черта этот великий растил тебя? С таким же успехом ты можешь найти эту чертову девушку, чтобы она платила тебе зарплату!»

Великое множество мыслей переполнили его сердце; однако он не осмелился сказать ни слова. Подняв голову, чтобы взглянуть на палящее солнце, он ощутил, что его лучи, падающие на маску, были чрезвычайно неприятными. Так что он сказал Бай Цзе:

— Скажи, а как насчет того, чтобы этот принц снял эту маску? Так жарко!

Бай Цзе немного подумал и сказал:

— Как насчет того, чтобы этот подчиненный отправился на поиски зонтика?

Вскоре после этого все юные девушки, молодые жены и женщины среднего возраста, которые стояли и смотрели на них, увидели, как слуга девятого принца пошел и купил зонтик. Вернувшись, он раскрыл его и очень естественно сделал полшага назад, чтобы создать своему господину тень.

Человек в фиолетовом одеянии с золотой маской на лице стоял под белым зонтиком, усеянным красными цветами. Со слегка приподнятой головой он выглядел очень гордо.

Одна девушка почувствовала что-то горячее на своей верхней губе и дотронулась до нее. Оказалось, что у нее носовое кровотечение.

Что касается некой чертовой девушки, которая опаздала, она подняла занавеску и увидела мужчину, стоящего под зонтиком на берегу озера. Ее глаза затуманились, и в ее голове всплыла песня: «Прекрасный вид на озеро Сиху в мартовский день…»

У нее подкосились ноги, в результате чего она практически выпала из экипажа.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 413. Ревность**

Ревность

Сюань Тянь Мин в несколько шагов подлетел к ней похватил ее на руки.

Фэн Юй Хэн на мгновение замерла, а затем сказала:

— Большое спасибо, господин.

Уголок его губ дернулся:

— У тебя отказали ноги или разум?

— Есть еще вероятность, что мне отказали глаза или уста, — прошипела она сквозь стиснутые зубы, вцепившись в Сюань Тянь Мина и с неудовольствием посмотрев на Бай Цзе.

Тот не знал, какую ошибку совершил. Он правильно защищал от солнца своего мастера. Почему жена мастера, когда приехала, проявила недовольство?

Увидев его бездействие, Фэн Юй Хэн сердито выдавила несколько слов:

— Убери этот зонт отсюда!

— Дорогая жена, сейчас жарко, — озадачился Сюань Тянь Мин.

Она больше не хотела говорить с этими двумя. Это была середина дня. Почему они притворялись божествами, стоя на берегу озера? Ее воображение и так уже было слишком активным. Сможет ли она вообще поесть спокойно? Может ли она… Ха?

Некий человек задумался об этом и, наконец, почувствовал, что что-то не так. Почему остановились все экипажи на берегу озера? Почему они не двигались? Кроме того, та тетушка, покупавшая яйца, пускала… слюни? На противоположной стороне какая-то молодая госпожа, кокетничая, закатывала глаза? Да у нее сейчас глазные яблоки из глазниц повываливаются! Девушка там, почему вы со слезами на глазах чего-то ждете?

Фэн Юй Хэн проследила за их взглядами, чтобы найти первопричину. Наконец она остановилась на лице жениха и пришла в ярость:

— На твоем лице маска, и невозможно сказать, мужчина ты или женщина, так почему ты все еще так привлекателен для них?

Она была недовольна. Оттолкнув Сюань Тянь Мина, девушка подошла к лодке, ждавшей их. Сюань Тянь Мин оттолкнул Бай Цзе с зонтиком и приказал:

— Быстро избавься от зонта! — а затем погнался за Фэн Юй Хэн: — Э-э, дорогая жена! Дорогая жена, помедленнее. Послушай, что говорит этот принц…

После этого по всей столице, начиная от Изысканного божественного здания, распространилась злостная молва о том, что девятый принц опасается своей жены. По-слухам огромное количество незамужних девушек из высокопоставленных богатых семей, сформировали «Ассоциацию поддержки девятого принца» и «Союз «Искореним окружную принцессу Цзи Ан». Но, приняв во внимание, насколько девятый принц помешан на защите своей жены, и как окружная принцесса Цзи Ан отреклась от своей семьи, признавая только своего мужа, они решили распустить ассоциации, которые им удалось сформировать, вместо этого предпочитая спокойно поддерживать своего кумира.

Конечно, это была история совсем для другого времени. В настоящее время Фэн Юй Хэн сидела в одной из частных комнат Изысканного божественного здания и сражалась с большой свиной лопаткой.

Сюань Тянь Мин сидел напротив нее и пил чай. Его рука, державшая чашку, слегка дрожала. Снаружи было слышно, как Бай Цзе торопит персонвал:

— Нужен хрустящий жареный голубь, поторопись и поджарь его побыстрее.

Сюань Тянь Мин смотрел на девушку перед собой, смешивающую суп из свиной лопатки с рисом, и гневно хлопнул по столу:

— Черт! Я же говорил, что ты не можешь правильно питаться в семье Фэн. Каждый раз, когда я прихожу туда, я чувствую, что ты худеешь. Посмотри на себя сейчас, может быть, ты ни разу не ела с тех пор, как вернулась?

Фэн Юй Хэн, наконец, подняла голову от свинины и ответила:

— По правде говоря, я ем в павильоне Единого благоденствия.

— Тогда павильон Единого благоденствия нуждается в новом шеф-поваре! — он немного подумал и позвал Бай Цзе внутрь, сообщив ему: — Возьми шеф-повара из Изысканного божественного здания и отправь его в павильон Единого благоденствия, чтобы приготовить еду для принцессы.

Бай Цзе кивнул и пошел позаботиться об этом.

Вначале Фэн Юй Хэн хотела сказать, что в этом нет необходимости, но когда она подумала о вкусе этой свиной лопатки, слова, которые достигли ее губ, так с них и не сорвались. Отказаться от шеф-повара Изысканного божественного здания, на это она не была способна! Запихнув в себя еще пару кусочков вареного риса, она, наконец, почувствовала сытость.

Сюань Тянь Мин по-настоящему не мог продолжать смотреть на ее рот, покрытый маслом, так что он вытащил свой платок и вытер ей губы. После чего напомнил ей:

— Ешь немного медленнее. Мы не торопимся. Если будешь есть медленнее, то сможешь съесть больше, — закончив говорить, он обнаружил, что она полностью его проигнорировала. Вместо этого она начала сражаться с жареным голубем, которого только что подали. Бросив свирепый взгляд на официанта, который испуганно ретировался, он вынужден был сказать: — Судя по тому, как ты выглядишь во время еды, посторонние могут подумать, что ты беременна.

Фэн Юй Хэн даже не подняла глаза:

— Если я беременна, то я беременна.

Что он мог сказать? Он мог только беспомощно наблюдать за тем, как эта девушка ест в течение целых двух часов. После этого она, наконец, закончила со всем тем, что было на столе. Только тогда он облегченно вздохнул и осторожно спросил:

— Хочешь заказать еще?

— Нет необходимости, — покачала головой Фэн Юй Хэн, а затем спросила: — Когда мы уйдем, шеф-повар пойдет с нами?

Он кивнул.

— Это хорошо. Я буду есть медленно, когда вернусь домой сегодня вечером.

Сюань Тянь Мин был на грани истерики:

— Дорогая жена, скажи мне, что происходит?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Да ничего особенного. Увидев, как ты привлекаешь столько взглядов, я превратила свой гнев в голод.

— Вот оно что! — на лице Сюань Тянь Мина отразилась радость: — Жаль, что мы с тобой познакомились позже. В противном случае, столкнись ты с этим принцем, когда я был в золотом веке и не носил эту маску, ты бы не объела мое Изысканное божественное здание до банкротства.

Фэн Юй Хэн закатила глаза и цыкнула, прежде чем сказать:

— Только мои отказавшие глаза заставили меня влюбиться в тебя. Та, что раньше, не обращала на тебя внимания.

Сюань Тянь Мин прищурился, и фиолетовый лотос между его бровей соединил лепестки. Он зацепился за важные слова:

— Что за «та, что раньше»?

Фэн Юй Хэн в этот момент запивала съеденное чаем и чуть не задохнулась:

— Я имела в виду, так, какой я была до ссылки на северо-запад. Мне нравится теперяшняя я, поэтому я чувствую, что старая я не была мной.

Он просто дразнил ее и случайно задал этот вопрос. Это была жена достойного девятого принца, как он мог не изучать ее. Он давно знал, что в этом что-то есть. Но это было не так важно. Он желал обладать нынешней девушкой. Если бы он стала прежней… Он определенно не принял бы ее.

— Ты больше полугода не приходила в Изысканное божественное здание, разве ты не ошеломлена этим восхитительным вкусом? — он решил сменить тему. Эта девушка пригласила его на свидание, и сначала он подумал, что что-то случилось, но теперь казалось, что она просто проголодалась.

— Сюань Тянь Мин, — она наклонилась вперед, чтобы обсудить с ним пришедшую в голову мысль: — Когда мы вернемся в военный лагерь, сможем ли мы взять с собой шеф-повара, который отправится в поместье окружной принцессы? В любом случае, как только мы уедем, ему нечего будет делать. Давай возьмем его в военный лагерь! Я умоляю тебя.

— Только посмотри на себя, — он протянул руку и ткнул ее прямо в маленький носик, но все е сказал: — Конечно, да.

Фэн Юй Хэн хитро улыбнулась, а затем сосчитала на пальцах:

— Еще через несколько дней Фэн Чэнь Ю достигнет брачного возраста. Тогда нам нужно будет позаботиться о ее великом браке. Мы все еще должны обсудить, как справиться с вопросом Цянь Чжоу… Сюань Тянь Мин, сколько вообще времени пройдет, прежде чем мы сможем вернуться в военный лагерь?

Он знал, что сердце этой девушки принадлежало военным. Столица ей не нравилась, а поместье Фэн было местом, которое она хотела избежать еще больше. Но он также уяснил:

— Похоже, ты довольно заинтересована в браке Фэн Чэнь Ю и старины третьего. О чем ты думаешь?

— Не просто заинтересована, — Фэн Юй Хэн хихикнула: — а не могу дождаться!

Видя, что она переполнена злобными уловками, Сюань Тянь Мин осознал, что свадьба определенно превратится в развлекательное шоу, поэтому он кивнул:

— Тогда этот принц пойдет и почтит его своим присутствием. Это хоть немного поддержит его репутацию.

— Хорошо! — глаза Фэн Юй Хэн стали пронзительно ледяными. Это был взгляд, который заставлял людей чувствовать холод, просто пересекшись с ним однажды.

Прошло много времени с тех пор, как она в последний раз так смотрела. Находясь в военном лагере, она каждый день работала над сталью или имела дело с солдатами и кузнецами. Это были самые откровенные и честные люди в мире, и каждый божий день она проводила с улыбкой на лице. Однако по возвращении в столицу ей пришлось иметь дело с людьми и делами семьи Фэн. Это холодное и мрачное выражение появлялось на ее лице совершенно бесконтрольно.

Сюань Тянь Мин поклялся про себя, что в тот день, когда она станет его законной женой, он больше никогда не позволит ей ступить в поместье Фэн.

— Фэн Чэнь Ю, — она облизнула губы и прошептала больше для себя, чем для него: — Ты много раз пыталась навредить мне и Цзы Жую. Отправления к праотцам одной семьи Чэнь для засыпания этой ямы недостаточно. Видишь ли, больше всего в своей жизни она ждет возможности стать императрицей. Что ж, я разрушу эту мечту от самых корней.

Сюань Тянь Мин, казалось, смог представить себе блестящую пьесу. Он начал с нетерпением ждать этого грандиозного события — свадьбы его третьего брата и этой второстепенной принцессы.

У Фэн Юй Хэн действительно не было никаких других причин приходить сегодня в Изысканное божественное здание. Она просто жаждала этого. Пара шутила и смеялась в отдельной комнате в течение четырех часов, и, похоже, не собиралась уходить. Вошел Бай Цзе поинтересовался у них:

— Вы собираетесь остаться здесь на ужин?

Прежде чем они смогли ответить, они услышали, как официант снаружи сказал:

— Господин Дуань Му, пожалуйста, проходите сюда!

Весь обслуживающий персонал в Изысканном божественном здании был людьми августейшего дворца. Даже если это был официант, отвечающий за подачу чая, им все еще управлял августейший дворец. Слова: «Господин Дуань Му» были сказаны для них, и Фэн Юй Хэн подняла бровь:

— Дуань Му Цин?

Бай Цзе сразу же засмеялся:

— Люди севера действительно высокомерны! Они приходят поесть, но все же сообщают свое великое имя?

Сюань Тянь Мин пожал плечами:

— Скорее всего, они не резервировали. Используя яркое имя, они надеются напугать людей.

Он посмотрел на Бай Цзе, и тот понял намек. Подойдя к стене, он потянулся к висящей картине и немного повозился. Голоса в соседней комнате стали яснее. На данный момент говорящим был не кто иной, как Дуань Му Цин собственной персоной:

— Я слышал, что это Изысканное божественное здание было открыто его высочеством девятым принцем?

Сразу после этого кто-то ответил:

— Действительно, это самый дорогой ресторан в столице, но он же и лучший. Кроме того, все люди, которые приезжают сюда — это высокопоставленные чиновники и аристрократия. Из-за этого его репутация улучшилась.

Дуань Му Цин больше не спрашивал об Изысканном божественном здании. Вместо этого он очень быстро сменил тему и спросил что-то более важное:

— В конце прошлого года я услышал, что его величество, кажется, поддерживает его высочество старшего принца, но после приезда в столицу я обнаружил, что его высочество девятый принц по-прежнему самый любимый. Почему так?

Ему объяснили:

— Заместитель дутуна, возможно, не знает об этом, но принцесса округа Цзи Ан лично сказала, что ноги его высочества девятого принца не могут быть исцелены. В разочаровании его величество начал отдавать предпочтение его высочеству старшему принцу. Теперь же вы и сами видели это. Ноги девятого принца полностью зажили, а принцесса округа Цзи Ан успешно произвела сталь. Император уже благоволил к нему, поэтому ветер, естественно, подул в его сторону.

В соседней комнате воцарилась тишина. Через некоторое время Дуань Му Цин сказал:

— Если вы так говорите, то позиция наследного принца будет принадлежать его высочеству девятому принцу?

— Определенно! Этого не избежать! — одновременно ответили пришедшие с ним люди.

Фэн Юй Хэн подняла четыре пальца, показывая, что там, в общей сложности, всего четыре человека. Сюань Тянь Мин кивнул и одарил ее одобрительным взглядом.

Из соседней комнаты раздался другой голос:

— Я слышал, что его высочество третий принц через несколько дней женится на старшей дочери премьер-министра Фэн?

— Я слышал, что один даос еще, когда дочь премьер-министра Фэн была маленькой, сказал, что она обладает судьбой Феникса!

— Но сейчас она дочь наложницы…

Голос Дуань Му Цина стал рассуждающим:

— Его высочество третий принц примет ее только как второстепенную принцессу. Она дочь наложницы, так что это подходит. Что касается этой судьбы Феникса, я спрашивал об этом раньше, но его высочество третий принц сказал, что это чепуха. Возможно, тот даос посчитал, что старшая молодая госпожа Фэн прекрасна, и поэтому провозгласил, что у нее судьба Феникса. Этому нельзя и не стоит верить.

Несмотря на то, что он сказал это, они еще долго сплетничали на эту поднятую тему.

Губы Фэн Юй Хэн насмешливо изогнулись. Мудрые пресекают слухи, но глупцы строят на них планы. Кажется, Дуань Му Цин действительно намеренно стремится к тому, чтобы создать на них некую стратегию.

В это время они услышали, как кто-то из соседней комнаты вдруг воскликнул:

— А? Смотрите, кто 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 414. Что это за ситуация такая?**

Что это за ситуация такая?

После этого все посмотрели в окно. Даже Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн не были исключением.

На озере за пределами Изысканного божественного здания медленно плыла небольшая лодка. На ней спиной к окну сидел мужчина в тонкой и светлой одежде, его длинные волосы были стянуты в хвост. Обмахиваясь веером, он был увлечен беседой с громко разговаривающей с женщиной напротив.

Хотя нельзя было сказать, что это женщина. Скорее это была всего лишь молодая девушка лет одиннадцати или двенадцати. Очень красивая и живая, на ней было надето красное платье, а волосы уложены в небольшие пучочки. Во время разговора она радостно жестикулировала, и из лодки иногда раздавался ее смех.

Из двух пассажиров в лодке один двигался, а другой молчал. Ликование девушки, сопровождаемое молчанием мужчины, довольно хорошо дополняли друг друга, создавая очень привлекательную сцену.

Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин несколько удивленно посмотрели друг на друга. В это время они услышали голос Дуань Му Цина из соседней комнаты:

— Его высочество седьмой принц?

Кто-то рядом ответил ему:

— Довольно освежающее зрелище. Его высочество седьмой принц никогда не любил приближаться к женщинам. Если исключить то, что он хорошо ладит с окружной принцессой Цзи Ан, то сегодня будет первый раз, когда мы видим его с кем-то.

— Кто эта девушка?

Этот вопрос заставил всех замереть. Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин тоже строили предположения, но не имели ни малейшего понятия. Хуан Цюань и Ван Чуань тоже покачали головами, показывая, что не знают.

Эта девушка была незнакомкой. Они определенно не встречали ее раньше, но по какой-то причине Фэн Юй Хэн ощутила, что улыбка этой особы казалась ей немного знакомой.

Пока они гадали, люди на лодке уже добрались до берега, и официант ресторана пригласил их в здание.

В соседней комнате снова заговорил Дуань Му Цин:

— Очевидно, что кроме владельца, его высочества девятого принца, только двое могут прийти сюда и поесть без оговорок. Одна — принцесса округа Цзи Ан, а другой — его высочество седьмой принц.

Кто-то поправил его:

— По правде говоря, это только его высочество седьмой принц, потому что окружная принцесса Цзи Ан тоже может считаться владельцем.

Дуань Му Цин холодно фыркнул:

— Почти шесть лет назад я был в столице. Однажды во время банкета во дворце я встретил его высочество седьмого принца. В то время он выглядел по-божественному утонченным и был совершенно незабываем. Тем не менее, я никогда не думал, что, когда увижу его снова, рядом с ним окажется партнерша. В это действительно трудно поверить! Пойдемте. Пойдемте, поприветствуем его высочество седьмого принца.

После того, как Дуань Му Цин это сказал, все люди в соседней комнате встали. Когда они вышли из своей комнаты, Сюань Тянь Хуа и та девушка уже поднялись наверх.

Дуань Му Цин вышел вперед и вместе со всеми чиновники встал на колени перед Сюань Тянь Хуа, произнеся:

— Этот скромный чиновник приветствует его высочество Чистосердечного принца.

— Здесь не нужно быть такими скромными. Вы все можете подняться, — Сюань Тянь Хуа ответил очень быстро, затем на мгновение остановился и добавил: — Вы называете себя этим скромным чиновником, но вы кажетесь незнакомым этому принцу. Вы чиновник из-за пределов столицы?

Эти слова были явно обращены к Дуань Му Цину. Фэн Юй Хэн услышала это и, не выдержав, фыркнула и засмеялась. Хотя она осторожничала, пытаясь сдержать голос, ее все же услышал мужчина, утонченный, как божество. Он улыбнулся уголками губ, и доброе выражение его лица стало еще более глубоким.

Но лицо Дуань Му Цина снова позеленело. Он и так уже был на грани нервного срыва! Как заместитель дутуна трех северных провинций, он был довольно влиятельным чиновником. Север был таким важным местом. Когда он приехал в столицу, более половины чиновников отправились во дворец Сян навестить его. В настоящее время Да Шунь и Цянь Чжоу находились на грани войны. Он — заместитель дутуна трех самых северных провинций, даже император должен был хоть немного, но поддержать его репутацию! Почему же его присутствие ничего не значило для Фэн Юй Хэн, девятого и седьмого принцеы? Прямо сейчас это божество действительно фактически не узнало его!

Чиновники, пришедшие поесть с Дуань Му Цином, сильно смутились, но, как бы растеряны они ни были, они не осмеливались говорить. Это был его высочество седьмой принц. Помимо девятого принца, единственным, кто осмелился спорить с императором, был его высочество седьмой принц.

Так что на некоторое снаружи все стихло. Наконец, Дуань Му Цин испугался и взял на себя инициативу сказать:

— Этот скромный чиновник — заместитель дутуна трех самых северных провинций, Дуань Му Цин.

— Вот как, — только тогда Сюань Тянь Хуа отреагировал; однако после первой короткой реплики он задумчивым голосом пробормотал: — Дуань Му Цинь? — было совершенно ясно, что он все еще не понимает, кто он такой.

В это время прозвучал чистый девичий голос:

— Седьмой брат, пошли кушать. Я голодна.

Из-за слов «седьмой брат», Фэн Юй Хэн, находившаяся в отдельной комнате, чуть не подавилась чаем. Она тупо уставилась на дверь, и ей очень хотелось броситься наружу и посмотреть, что это за девушка такая. Она на самом деле называет Сюань Тянь Хуа седьмым братом?

Она в замешательстве посмотрела на Сюань Тянь Мина и тихо спросила:

— Что это за ситуация такая?

Тот только плечами пожал:

— Я тоже не знаю.

Снаружи голос Сюань Тянь Хуа снова стал громче:

— Вы, должно быть, тоже пришли поесть, верно? В этом Изысканном божественном здании множество вкусных блюд. Поскольку заместитель дутуна прошел долгий путь с севера, вы должны попробовать их все! — на этих словах он махнул рукой: — Официант! Отправь восемнадцать фирменных блюд Изысканного божественного здания в их отдельную комнату! — затем он опять обратился к Дуань Му Цину: — Пожалуйста, наслаждайтесь этими блюдами. Этот принц не будет сопровождать вас.

На этих словах оживленное действие снаружи закончилось. Группа чиновников вместе с Дуань Му Цином вернулась в соседнюю комнату и снова расселась по местам. Вскоре официант принес так называемые восемнадцать фирменных блюд.

Бай Цзе прищелкнул языком и тихо сказал:

— Его высочество действительно очень жесток! Восемнадцать фирменных блюд Изысканного божественного здания — лучшие блюда в мире. Если бы нормальный человек захотел их съесть, то он должен был бы сделать соответствующий заказ заранее и не менее чем за пять дней. Дуань Му Цину действительно повезло на этот раз.

Сюань Тянь Мин увидел, что Фэн Юй Хэн злобно сверлит его глазами, давая понять, что его ждет взбучка. Он быстро решил предотвратить это:

— В следующий раз… В следующий раз, когда ты будешь голодна, я приведу тебя сюда, чтобы ты попробовала их.

Некая девушка хмыкнула, закатила глаза и проигнорировала его, но все же пробормотала:

— Они впустую потрачены на Дуань Му Цина. Совершенно впустую.

Вот так они просидели еще два часа, пока соседняя комната, наконец, не закончила трапезу. Чиновники постоянно нахваливали блюда:

— Репутация Изысканного божественного здания действительно заслужена!

Даже Дуань Му Цин вынужден был похвалить эти восемнадцать блюд. После чего он громко закричал:

— Официант, счет!

Вбежавший в комнату официант почтительно сказал:

— Всего две тысячи восемьсот таэлей.

— Что? — немедленно вскрикнул Дуань Му Цин: — Сколько?

Официант повторил:

— Всего две тысячи восемьсот таэлей.

Дуань Му Цин отрыгнул, чуть не вырвав все, что он только что съел. Он был совершенно неспособен принять подобное:

— Почему так дорого? Мы ведь попросили только несколько блюд?

Официант ответил:

— Восемнадцать фирменных блюд Изысканного божественного здания стоят две тысячи шеестьсот шестьдесят шесть таэлей. Вы также заказали два кувшина абрикосового вина…

— Подожди минутку, — официанта прервали. — Восемнадцать фирменных блюд были заказаны его высочеством седьмым принцем.

— Правильно! — официант говорил так, как будто это было естественно: — Блюда были заказаны его высочеством, но вы их съели. Господа хорошие, не должно же быть так… у вас нет денег, верно?

Дуань Му Цин сердито хлопнул по столу:

— Его высочество угостил нас. Почему мы должны платить за это?

Отношение официанта стало немного хуже:

— Мой господин, ваши слова не очень разумны. В то время, когда его высочество седьмой принц заказал эти блюда, этот скромный был здесь. Если вы не хотели есть их, вы могли бы отказаться, но вы приняли их и даже съели. Почему вы потеряли самообладание, когда приходит время платить? Как насчет того, чтобы пойти и попытаться объяснить это его высочеству седьмому принцу?

Дуань Му Цин не хотел больше терять лицо. Более того, он не посмел бы пойти к седьмому принцу. К счастью, сегодня перед отъездом он захватил с собой несколько банкнот. Сначала он планировал использовать свои связи, чтобы прогуляться по столице; однако, кто же знал, что простая трапеза оставит его в таком плачевном состоянии?

Когда чиновники уходили, их лица были совершенно черными. Фэн Юй Хэн прислонилась к щели в двери, чтобы выглянуть наружу. Она чуть не лопнула со смеху, наблюдая за огорченным видом Дуань Му Цина. Только после того, как группа уже покинула здание, Сюань Тянь Мин оттянул ее.

Бай Цзе уже вернул картину в исходное положение, и она громко рассмеялась:

— Седьмой брат действительно хорош!

Сразу после этого из дверей до них донесся ясный смех. А потом перед ними появилась фигура утонченного, словно божество, мужчины.

Фэн Юй Хэн с радостью вырвалась из рук Сюань Тянь Мина и бросилась обнимать Сюань Тянь Хуа:

— Седьмой брат, я скучала по тебе.

Сюань Тянь Хуа обожающе посмотрел на нее, но спросил Сюань Тянь Мина:

— Почему эта девушка стала темнее и худее?

— Это из-за работы с печью во время производства стали, — развел руками Сюань Тянь Мин, затем он протянул руку и потянул ее назад. — Последи хоть немного за своим внешним видом.

Она расстроилась. Прошло почти полгода с тех пор, как она видела Сюань Тянь Хуа. Сказать, что она не скучала по нему, было бы ложью, но Сюань Тянь Мин указал на кого-то, стоявшего за седьмым принцем, и она увидела лицо любопытной девушки.

Фэн Юй Хэн моргнула, и эта девушка тоже моргнула. Она надулась, и та тоже надулась. Она наклонила голову и прислонилась к Сюань Тянь Мину, та девушка также наклонила голову, прислонившись к Сюань Тянь Хуа.

Сердце Фэн Юй Хэн дрогнуло из-за странного наполнившего его чувства. Когда она снова посмотрела на Сюань Тянь Хуа, ее взгляд был полон вопросов.

Но он сделал вид, что не понял этого, лишь кратко представил спутницу:

— Это Юй Цянь Инь.

Фэн Юй Хэн не смирилась с этим, но Сюань Тянь Мин схватил ее за плечо и слегка сжал. Она поняла, что не должна продолжать спрашивать. Так что сдалась и промолчала.

Они снова сели за стол, и официант принес еще несколько блюд. Девушка по имени Юй Цянь Инь сглотнула и спросила Сюань Тянь Хуа:

— Седьмой брат, я могу сейчас поесть?

Сюань Тянь Хуа улыбнулся и кивнул:

— Быстро ешь. Эта поездка заставила тебя проголодаться, — его голос был мягким, но не настолько любящим, как при разговоре с Фэн Юй Хэн.

Юй Цянь Инь с радостью подняла палочки для еды и, даже не задумываясь, потянулась прямо к свиной лопатке.

На этот раз не только Фэн Юй Хэн, но даже Сюань Тянь Мин находился на грани краха. Эта девочка ела свиную лопатку практически так же, как Фэн Юй Хэн. Угол его губ подсознательно начал дергаться.

Ван Чуань и Хуан Цюань переглянулись, затем посмотрели на Юй Цянь Инь, в их глазах отразилась легкая враждебность.

Сюань Тянь Мин взял инициативу на себя и произнес:

— Седьмой брат.

Это были всего лишь два слова; однако он знал, что тот поймет его намерения.

Но Сюань Тянь Хуа только сказал:

— Мин Эр, была ли сталь успешно произведена? — он сменил тему, не желая обсуждать что-либо, связанное с Юй Цянь Инь.

Фэн Юй Хэн больше не могла терпеть и просто начала говорить с ней о предмете своего обожания. Она наклонилась и с улыбкой спросила:

— Тебе тоже нравится свиная лопатка? Это мое любимое блюдо.

Юй Цянь Инь увидела, что Фэн Юй Хэн заговорила с ней и была очень счастлива. С усилием проглотив мясо во рту, она сделала глоток воды, прежде чем сказать:

— Мясо свиной лопатки очень гладкое, и оно вкуснее всего. Особенно в местах, где есть сухожилия, там текстура самая лучшая! — договорив и не дождавшись, пока Фэн Юй Хэн снова спросит, она добавила: — Помимо свиной лопатки, я также люблю есть голубя, особенно жареного. Хрустящая кожица и нежное мясо действительно очень ароматны.

Фэн Юй Хэн хлопнула по столу ладонью, уставившись прямо на Сюань Тянь Хуа, выражение ее лица не предвещало ничего хорошего.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 415. Чэнь Ю достигает брачного возраста**

Чэнь Ю достигает брачного возраста

Действия Фэн Юй Хэн испугали всех троих, особенно Юй Цянь Инь, которая говорила о хрустящем жареном голубе. Она совершенно не понимала, как ей удалось разозлить эту окружную принцессу Цзи Ан, поэтому она в замешательстве посмотрела на Сюань Тянь Хуа.

Который слегка поднял голову и позвал ее:

— Младшая сестра!

Фэн Юй Хэн сразу же пришла в себя, а затем немного смутилась.

Что она делала?

Сюань Тянь Мин быстро втянул ее в объятия и прижал к себе, прежде чем сказать:

— Будь хорошей девочкой. Мы поговорим об этом позже.

Эта трапеза больше не была мирной, скорее даже немного удрученной. После этого Юй Цянь Инь не могла продолжать есть. Положив палочки для еды, она послушно уселась в свое кресло.

Сюань Тянь Мин встал первым и потянул Фэн Юй Хэн за собой, сказав Сюань Тянь Хуа:

— Седьмой брат, я провожу Хэн Хэн обратно.

Сюань Тянь Хуа тоже встал:

— Пойдем вместе.

Вот так четыре человека разделились на две императорские кареты, а затем направились к усадьбе окружной принцессы.

Фэн Юй Хэн крепко сжала руку Сюань Тянь Мина:

— Не кажется ли тебе, что в этом есть что-то странное?

Сюань Тянь Мин, естественно, понимал, что она имела в виду, но, в конце концов, это было делом старины седьмого. Если он не хочет говорить об этом, то чего он добьется своим беспокойством? Так что он похлопал Фэн Юй Хэн по тыльной стороне руки и утешил ее:

— Седьмой брат не тот, у кого простые мысли. Просто доверься ему.

Что еще она могла сказать? Если они станут слишком много говорить о такого рода вещах, это не принесет пользы ни одному из них троих. Существовали некоторые вещи, которые они понимали без слов, не нуждаясь в том, чтобы выставлять их на всеобщее обозрение.

Вскоре они прибыли в усадьбу окружной принцессы. Когда она вышла из кареты, то увидела девушку, стоявшую у входа в резиденцию. Императорский гвардеец, стоявший на страже, говорил девушке:

— Третья молодая госпожа, либо войдите и подождите, либо вернитесь в поместье Фэн! Мы не знаем, когда приедет принцесса округа. Если вы загорите в этот жаркий день, это будет нехорошо.

Этой девушкой была Сян Жун, и она покачала головой, сказав:

— Я подожду здесь. Вторая сестра должна скоро вернуться.

Как только она это произнесла, императорский гвардец оглянулся и увидел возвращение императорской кареты, поэтому он быстро сказал:

— Она вернулась.

Сян Жун радостно обернулась и увидела, как Фэн Юй Хэн выходит из кареты. Но когда она увидела позади нее Сюань Тянь Мина, она немного занервничала.

Она хотела встать на колени, чтобы отдать дань уважения, но Фэн Юй Хэн остановила ее:

— Не надо, такие правила не нужны нам, сестрам.

Сюань Тянь Мин уважал людей, которые нравились Фэн Юй Хэн, поэтому он легко кивнул Сян Жун; однако это вызвало у той небольшую панику.

В это время люди из второй кареты тоже вышли. Сян Жун неосознанно подошла посмотреть, и сразу увидела Сюань Тянь Хуа, спустившегося из кареты. Он даже подарил ей нежную улыбку.

Она была застигнута врасплох — ведь не думала, что вдруг увидит Сюань Тянь Хуа. Некоторое время она не знала, что ей делать.

Но улыбка, которую подарил ей Сюань Тянь Хуа, длилась недолго. Сян Жун безучастно смотрела, как он поворачивается и протягивает руку, помогая молодой девушке выйти из кареты.

Ее сердце внезапно сжалось и начало болеть. Она не хотела видеть эту сцену, но не могла отвести взгляд.

Девушка выглядела очень оживленной, она практически обнимала шею Сюань Тянь Хуа, когда спускалась. Она даже использовала его рукав, чтобы вытереть пот со лба.

Сян Жун слегка нахмурилась, обнаружив, что это немного трудно вынести, но Сюань Тянь Хуа, похоже, не отвергал это. На самом деле он даже закатал рукав и утер девичье личико еще дважды. Все происходило так естественно, и так походило на ее вторую сестру и девятого принца. Однажды она видела, как ее вторая сестра вытирала лицо рукавом девятого принца, а тот смотрел на нее с обожанием.

Сердце Сян Жун бешено забилось, когда она замерла на месте. Несмотря ни на что, она не могла отвести глаз, пока Юй Цянь Инь тоже не оглянулась. Только тогда она поняла, что ее разум опустел и отвернулась.

Что могла сказать Фэн Юй Хэн? У нее уже было плохое настроение, поэтому она потянула Сян Жун за собой в усадьбу окружной принцессы и просто сказала Сюань Тянь Мину, прежде чем махнуть на прощание Сюань Тянь Хуа:

— Я вернусь первой.

Сян Жун не хотела сдаваться и оглянулась, увидев, что Юй Цянь Инь потянула Сюань Тянь Хуа за рукав и сказала:

— Седьмой брат, давай завтра поедем, покатаемся на лошадях, хорошо?

На этих словах ее сердце снова сжалось, и боль стала невыносимой.

Фэн Юй Хэн затащила ее в свою комнату и спросила:

— Ты искала меня по какой-то причине?

Сян Жун подсознательно кивнула и тут же покачала головой, пробормотав:

— Это не так серьезно. Просто… просто…

— Ты просто скучала по мне, — она намеренно помогла разрядить обстановку, затем похлопала Сян Жуна по руке, сказав ей: — Его высочество девятый принц послал сегодня в усадьбу шеф-повара из Изысканного божественного здания. Просто останься и поужинай здесь сегодня. Через некоторое время я пошлю кого-нибудь за наложницей-матерью Ан.

Только тогда Сян Жун смогла прийти в себя. Видя, что Фэн Юй Хэн все еще обращается с ней по-родственному тепло, она задохнулась, и из ее глаз закапали горькие слезы.

Фэн Юй Хэн беспомощно обняла этого ребенка и осторожно погладила ее по спине. Она понимала, что после того, как пирожные Ан Ши косвенно навредили Яо Ши, а она сама уехала, эти мать и дочь были совершенно несчастны. Семья Фэн тогда повела себя очень жестко, отправив эту девушку в храм. Да еще и Сюань Тянь Хуа сегодня… Лучше забыть об этом. Она была ответственна за это с самого начала. Если бы она не позаботилась о том, чтобы Сюань Тянь Хуа и Сян Жун проводили время вместе, эта девушка не влюбилась бы так сильно, и у нее не было бы такой надежды, наполняющей ее сердце. Грубо говоря, это была ее вина.

— Не волнуйся. Старшая сестра все тебе объяснит, — эти слова должны были успокоить Сян Жун, но она не знала, как ей это объяснить.

Той ночью Ан Ши и Сян Жун остались в павильоне Единого благоденствия, чтобы поужинать. Яо Ши, естественно, тоже присоединилась. Во время обеда Ан Ши рассказала Фэн Юй Хэн новости:

— Для грандиозного празднования совершеннолетия и свадьбы старшей молодой госпожи, муж пригласил вышивальницу. Когда эта наложница уходила, они уже прибыли в усадьбу, чтобы позаботиться о лице старшей молодой госпожи.

Сян Жун подхватила:

— Это должно быть для того, чтобы исправить недостающую плоть на лбу, которую откусил ястреб.

Фэн Юй Хэн была не слишком знакома с древними терминами, которые здесь использовались. По ее мнению, вышивка на лице должна была напоминать татуировку.

Однако она не думала, что Яо Ши скажет:

— Вышивальщица по лицу, приглашенная семьей Фэн, определенно не будет простой. Старшая молодая госпожа Фэн — национальная красавица. На этот раз… может быть, они пригласили бисерную вышивальщицу?

— Кто такие бисерные вышивальщицы? — спросила сбитая с толку Фэн Юй Хэн.

— Вышивка на лицах бывает нескольких видов, — начала объяснять ей Яо Ши. — Самая обычная — цветная вышивка. При этом используется специальная игла, которая впрыскивает цветной краситель для создания красивой картинки. Средний уровень — шелковая вышивка. Это вышивка из шелка или даже парчи прямо на теле. Это очень красиво. Самый высокий уровень — вышивка бисером. Это вышивка из дорогих драгоценных камней и жемчуга. Это и дорого, и благородно.

Услышав это, Фэн Юй Хэн поморщилась. Это красиво? Вышивать шелком и бисером прямо на теле, неужели это действительно не повредит здоровью?

Конечно, она понимала, что во все времена существовали удивительные люди. Многие ремесла древних эпох были утеряны в современную эпоху. Когда дело касалось медицинских знаний и оборудования, новейшая эра, естественно, обладала преимуществами, но что касается ремесленных умений, даже инновационные машины не могли выдать что-то похожее на предметы ручной работы из прошлого.

Она не станет выражать свои чувства по поводу того, чего она не видела лично. Она лишь слабо улыбнулась и почувствовала, что еще больше ждет этой великой свадьбы.

Два дня спустя Фэн Чэнь Ю исполнилось пятнадцать, она достигла брачного возраста.

Что касается девушек древней эпохи, то достижение брачного возраста означало, что они прощались с девичеством. Им связывали волосы в пучок на голове, который был красиво украшен\*, после чего они должны были научиться, как стать чьей-то женой. Как правило, дочерей из богатых семейств обручали с кем-то еще до совершеннолетия. После церемонии совершеннолетия две семьи начинали обсуждать свадьбу. Максимум через полгода-год девушка выходила замуж.

Брак Чэнь Ю тоже должен был быть таким. Фэн Цзинь Юань и Дуань Му Цин уже обсуждали это. Через пять дней после совершеннолетия Фэн Чэнь Ю примут во дворце Сян.

Из-за напряженности семья Фэн позаботилась о том, чтобы все прошло в тихом семейном кругу. Мероприятие, которое вообще-то должно было стать яркой церемонией совершеннолетия, проходило очень скромно. Семья Фэн не пригласила ни одного постороннего. Основательница просто достала шпильку, которую она носила в юности, и лично позаботилась о том, чтобы завязать внучке волосы.

В тот момент, когда ее волосы были завязаны, даже такая девушка, как Чэнь Ю, не смогла сдержать слезы.

Она чувствовала себя обиженной и не примирившейся с ситуацией. С юных лет она знала, что у нее самое красивое лицо в столице. Мать говорила ей, что этого лица достаточно, чтобы позволить себе иметь все, что она только захочет. Вначале она не поверила ей. Позже отец сказал ей, что она воспитана по тому же стандарту, что и императрица. Придет день, когда она войдет во дворец и взойдет на трон матери всего сущего под небесами. Когда это время настанет, вся семья Фэн и весь мир будут смотреть на нее с уважением. Она единственная будет поддерживать семью Фэн, и семья Фэн будет ее единственной поддержкой.

Она всегда верила, что сможет без проблем выйти замуж за принца, который взойдет на трон. Она всегда верила, что ее совершеннолетие принесет славу всей столице, что сама церемония будет очень оживленной. Что все богатые и благородные дамы и молодые госпожи столицы пришли бы поздравлять ее и дарить подарки. Семья Фэн гордилась бы ею, а ее сестры стояли бы вокруг и смотрели бы на нее с ревностью и завистью в глазах.

Но это все разрушилось. Фэн Юй Хэн вернулась в усадьбу, и все изменилось. Даже ее церемония совершеннолетия была такой убогой. Основательница произнесла обнадеживающие слова, но как бы она на это ни смотрела, эта старуха просто притворялась. Эта никчемная шпилька для волос ничего не стоила, но у нее все же хватило наглости возложить ее ей на голову.

Фэн Чэнь Ю всегда считала, что во всем этом виновата Фэн Юй Хэн. Ей придется подождать, пока она не выйдет замуж во дворце Сян. Она определенно проделает хорошую работу, помогая мужу справляться с делами. В будущем она успешно взойдет на трон императрицы. Когда это время настанет, она обязательно заставит все это поместье упасть ниц перед собой!

Когда ее волосы были окончательно подвязаны, основательница, наконец, скрепила их у нее на затылке. В это время открылся лоб, украшенный красивыми драгоценными камнями. Узор в форме феникса морально подавлял всех, кто смотрел на него.

Фэнь Дай немного завидовала. В прошлом она верила, что лицо Чэнь Ю испорчено; но, кто же знал, что ее отец действительно захочет потратить такие деньги, чтобы вышить на нем феникса. Это не только не испортило ее, но и добавило красоты. Как она могла с этим смириться?

Фэн Юй Хэн тоже сидела в стороне от церемонии. Когда показался этот красочный феникс, она чуть не расхохоталась.

Феникс всегда возрождался от огня, и все его тело излучало ослепительный золотой свет. Ну, а это что такое? Это что еще за разноцветная курица?

Она горько улыбнулась, качая головой. Семья Фэн, ох, семья Фэн, ты так ясно выражаешь свои амбиции.

После того, как длинные волосы были связаны, церемония совершеннолетия считалась завершенной. Фэн Чэнь Ю встала и поклонилась основательнице, Фэн Цзинь Юаню и сестрам Чэн Ши. Затем все услышали, как она сказала:

— Бабушка, отец, матерь, пожалуйста, будьте спокойны. Чэнь Ю, безусловно, оправдает ваши ожидания. Настанет день, когда я превращусь в опору семьи Фэн.

Основательница кивнула, и в ее сердце зародилось ожидание.

В это время какой-то слуга громко объявил прямо ото входа:

— Дворец Сян принес обручальные подарки для старшей молодой госпожи.

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

\* Книга обрядов повествует о вступлении молодых людей во взрослую жизнь, их праве на женитьбу и разделении семейных обязанностей. Только после церемонии совершеннолетия молодые люди и девушки могли называться взрослыми. Юные девушки проходили через обряд, носивший название цзи ли (или церемония скрепления волос). В древние времена только девушки из знатных семей имели право участвовать в ней. Часто ритуал проводился, когда девушке исполнялось 15 лет, и она уже была обручена, но иногда его могли отложить и до дня свадьбы. Иероглиф цзи обозначает бамбуковую шпильку для волос. Перед началом церемонии девушки связывали волосы в пучок на голове, который был красиво украшен. Во время обряда мастер церемонии вкалывала в него шпильку — это являлось символом того, что девушка стала взрослой. Мастером часто становилась уважаемая замужняя родственница девушки.

После обряда знатных девушек также учили тому, как быть хорошими женами. Обучение включало в себя умение правильно говорить и одеваться, а также рукодельничать.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 416. Существуют вещи, которых боится даже молодая госпожа**

Существуют вещи, которых боится даже молодая госпожа

В день церемонии совершеннолетия Чэнь Ю, дворец Сян громогласно представил свой обручальный подарок.

Причина, по которой можно было говорить о громогласности, состояла не в том, что дворец Сян предоставил обильный дар, и вовсе не потому, что его доставили под игру музыкальных инструментов. Это произошло потому, что пришедшая группа людей несла живых кур, живых уток и живую рыбу!

Фэн Юй Хэн сломалась первой!

И в этой, и в своей предыдущей жизнях она не боялась оружия, пушек и природных катастроф. Она не страшилась и ядовитых жуков со змеями, но у нее была смертельная слабость. Она просто тряслась при виде всего крылатого, и куры как раз были теми, кого она боялась больше всего.

Когда в конце года на нее напал ястреб, она выглядела спокойной; но внутри была ни жива ни мертва. В любом случае, повезло, что это была не курица. Сейчас же принесли целых восемь живых цыплят, держа их под крыльями. Она не смогла сдержаться и вскрикнула, а затем спряталась за Ан Ши.

Которая испугалась за нее, а затем немедленно отреагировала, странно спросив:

— Вторая молодая госпожа боится цыплят?

Лицо Фэн Юй Хэн было совершенно белым:

— Уток я тоже боюсь.

Ан Ши испытывала замешательство. В детстве вторая молодая госпожа не боялась такого рода вещей, но когда она снова посмотрела на взрослых петухов, то обнаружила, что их глаза и гребни действительно выглядели пугающими. Даже Сян Жун была слишком напугана, чтобы смотреть, поэтому она поняла. Она быстро скорректировала положение своего тела в пространстве и защитила Фэн Юй Хэн.

Ван Чуань и Хуан Цюань потеряли дар речи. Это было слишком постыдно. Молодая госпожа на самом деле боялась кур! Они хотели глазами выразить свое презрение, но обнаружили, что лицо Фэн Юй Хэн было белым-бело, а сама она из всех сил зажмурилась, прячась за Ан Ши. Она даже уши закрыла. Эти двое оказались совершенно беспомощными и могли только встать рядом с Ан Ши, блокируя вид еще больше.

В древние времена бракосочетание состояло из шести обрядов: семьями выражалось желание породниться, потом свахой проверялась совместимость, отправлялись обручальные подарки, выбиралась благоприятная дату свадьбы и, наконец, проводилась сама свадебная церемония. Когда Фэн Юй Хэн была маленькой, и ее обручили с Сюань Тянь Мином, все было сделано очень серьезно и по уставу. Когда они вернулись в столицу, госпожа Чжоу доставила помолвочные дары, что пришлось очень кстати.

Однако когда пришло время Чэнь Ю, все было сделано иначе. Семьи просто обменялись помолвочными письмами, а все остальные шаги были упрощены.

Хотя все было упрощено, семья Фэн никак не ожидала, что дворец Сян действительно все упростит до такой степени.

Подарок привез эконом дворца. Хотя госпожу Чжоу из августейшего дворца тоже можно было назвать экономкой, между двумя экономами существовали явные различия. Госпожа Чжоу была благородной дамой первого ранга и свободно могла входить и выходить из императорского дворца. А эконом дворца Сян? В лучшем случае он был того же ранга, что и Хэ Чжун.

Фэн Цзинь Юань чувствовал, что по его репутации знатно потоптались, слушая, как Хэ Чжун прочитал список подарков:

— Дворец Сян подарил свой подарок старшей молодой госпоже. Восемь живых цыплят, восемь живых уток, восемь живых рыб, сотню яиц, двадцать цзиней\* коричневого сахара, двадцать цзиней крахмальной лапши, четыре комплекта одежды, по комплекту для каждого сезона, сто двадцать паровых булочек и пятьдесят кувшинов хуанцзю\*\*!

Вот и все!

Лицо Фэн Чэнь Ю перекосилось всеми возможными способами, но в этот раз она была немного более рациональна. Взяв инициативу на себя, она прошла между основательницей и Фэн Цзинь Юанем, затем хладнокровно успокоила их, сказав эконому дворца Сян:

— Могу я спросить дядю-эконома, был ли этот обручальный подарок послан его высочеством принцем Сян?

Фэн Чэнь Ю родилась исключительно красивой, она сияла даже когда просто спокойно улыбалась. Эконом дворца Сян знал, что такого рода обручальный дар слишком убог. Старшая молодая госпожа была не только старшей дочерью премьер-министра, но и необыкновенной красавицей. Она была достойна самого экстравагантного обручального подарка; тем не менее…

Он горько улыбнулся и покачал головой:

— Его высочество серьезно ранен, и подарок приготовила принцесса.

Эти слова дали понять семье Фэн, что именно так все и было задумано принцессой Сян. Таковы уж женщины. Ей пришлось помогать своему мужчине отправлять обручальные подарки другой, понятно, в каком настроении это было сделано. Вот почему семья Фэн не должна слишком уж горевать из-за такого обручального дара.

Чэнь Ю тоже вздохнула с облегчением. Основательница и Фэн Цзинь Юань больше не имели таких уродливых выражений на лицах. Что бы ни говорили, это была битва между женщинами. С этого дня Чэнь Ю выйдет замуж. Сможет ли она переломить ситуацию, зависит от ее собственных способностей.

После отправления помолвочных даров все последующие вопросы решались сестрами Чэн Ши. Хотя этот подарок оказался довольно убогим, он был самым распространенным среди простых семей. Чэнь Ю являлась дочерью наложницы, поэтому естественно, не могла требовать того же, что и дочь первой жены. Что бы там ни говорили, самым важным вопросом был сам брак.

Сестры Чэн приняли обручальные подарки, а затем пригласили эконома выпить чаю, но тот отказался под тем предлогом, что должен вернуться и доложить о выполнении приказа. Поэтому он быстро ушел.

Чэн Цзюнь Мань улыбнулась и спросила Фэн Цзинь Юаню:

— Муж, как вы думаете, нам следует добавить еще немного к приданому старшей молодой госпожи?

Фэн Цзинь Юань промолчал. За него, сердито фыркнув, высказалась основательница:

— Чего тут добавлять? Я чувствую, что мы дали слишком много. Что бы ни говорили, там был золотой набор украшений для головы. Только одна эта вещь стоит больше, чем все, что послал дворец Сян!

Выражение лица Чэнь Ю не изменилось. Она действительно боялась, что основательница заберет вещи назад, поэтому она быстро сказала:

— Просто не воспринимайте это как приданое. Бабушка, просто отнеситесь к этому, как к памятным дарам. В конце концов, мать… в конце концов, Чэнь Ши не оставила многого после себя. Просто считайте, что внучка просит бабушку. Начиная с этого дня, каким бы ни было будущее этой внучки, я всегда буду помнить о милости бабушки.

Когда она заговорила об этом так, что еще могла сказать основательница? Она только вздохнула и замолчала.

В это время Фэн Юй Хэн, наконец, выползла из-за спины Ан Ши. Ее цвет лица был все еще не слишком хорош. Ан Ши быстро позвала кого-то, чтобы ей принести чаю, и успокоила ее.

Поначалу они полагали, что церемония совершеннолетия завершена, поэтому им следует разойтись. Во дворе было маловато тени, а день был жарким и душным. Хань Ши чувствовала, что действительно страдает от жары, потому что ее служанки непрерывно обмахивали ее веерами.

Но в это время Фэн Цзинь Юань внезапно щелкнул рукавом и помог основательнице вернуться на главное место. Все нахмурились, понимая, что ему определенно есть что сказать. Так что они прекратили шептаться и обратили свое внимание на глав семейства.

Высказываться собирался Фэн Цзинь Юань. Прежде чем произнести хоть слово, он перевел взгляд на Сян Жун. Это был просто взгляд, но он заставил девочку внезапно задрожать и неосознанно прислониться к Фэн Юй Хэн. Ее лицо выражало трудно скрываемый ужас.

Фэн Цзинь Юань всеми фибрами души ненавидел, что его третья дочь была так близка с Фэн Юй Хэн, но посмотрев на них, стоявших вместе, он смог увидеть некоторое сходство между ними.

Он успокоился и откашлялся, прежде чем сказать:

— Чэнь Ю сегодня достигла совершеннолетия, и дворец Сян и наша семья достигли соглашения о деле всей жизни\*\*\*. Через пять дней после этой церемонии совершеннолетия должна состояться свадьба, — произнеся это, он посмотрел на Чэнь Ю: — Я просто боюсь, что эта свадьба окажется слишком простой.

Чэнь Ю слегка вздохнула. Хотя она и подготовилась морально, услышав подобное лично от отца, она все же почувствовала себя немного несчастной.

Но ради успешного замужества с дворцом Сян она уже настроилась, что стерпит любую жестокость по отношению к себе. Вот почему Фэн Чэнь Ю уже было неважно, будет ли свадьба грандиозной или нет. Все, чего она хотела добиться, это самой свадьбы. Ее больше не заботил престиж и доброе имя.

Чэнь Ю сделала шаг вперед и поклонилась Фэн Цзинь Юаню, очень спокойно говоря:

— Дочь понимает. В настоящее время ситуация при дворе неясна, и семья Фэн должна вести себя сдержанно. Было бы нехорошо, если бы брак дочери вызвал еще больше волн. Более того, Чэнь Ю — дочь наложницы, а его высочество принц Сян принимает второстепенную принцессу. Дочь просто должна быть перенесена во дворец Сян на паланкине. Этого достаточно.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на красивое лицо Чэнь Ю и почувствовал себя немного не смирившимся со всем этим. Он действительно чувствовал вину за эту дочь. Но ему нужно было сказать нечто, не связанное с Чэнь Ю, поэтому он кивнул. Продолжая начатое, он сказал:

— Дочь поместья первой жены… Брак А-Хэн тоже будет оговорен заблаговременно. Если говорить об этом, только Сян Жун и Фэнь Дай еще не помолвлены.

Как только это было сказано, ужас на лице Сян Жун стал еще более очевидным. Фэнь Дай тоже этого не хотела. Изначально у нее была помолвка, но семья Фэн расторгла ее. Сейчас обе ее старшие сестры помолвлены с принцами, а что будет с ней?

Эта девушка надеялась, что Фэн Цзинь Юань передумает и пересмотрит свое отношение к браку с пятым принцем. Взглянув на Фэн Цзинь Юаня, она обнаружила, что тот даже не смотрит на нее, его взгляд все еще оставался на Сян Жун.

Сян Жун застыла, как будто ожидая приговора. Даже Ан Ши начала нервничать. Она понимала, что семья Фэн могла надеяться только на третьего принца, но, учитывая текущие обстоятельства, одного принца было недостаточно, чтобы защитить семью Фэн. Они должны сделать еще несколько приготовлений. Тогда… с кем же будет помолвлена Сян Жун?

Дочерей нужно было баловать, их растили ради брака с хорошими семьями, ради того, чтобы они смогли предоставить руку помощи их материнским семьям. Более того, она была дочерью наложницы. В такое время именно ночь наложницы должна быть выдвинута вперед. Хотя она считалась дочерью, отличалась ли она от инструмента?

— Сегодня… — Фэн Цзинь Юань снова повысил голос и, чеканя слова, говорил: — Сегодня, помимо совершеннолетия Чэнь Ю, организована помолвка Сян Жун.

— Я не хочу этого! — внезапно раздался протестующий крик. Это Сян Жун неосознанно прокричала эти слова. Она кричала, как будто сошла с ума: — Я не хочу! Я не хочу обручаться!

— Ерунда! — основательница пришла в ярость. — Дочери какой семьи не помолвлены? Дочери какой семьи не выходят замуж? Это приказ твоих родителей и слова свахи, у тебя нет права отказаться! Может быть, ты думаешь, что семья Фэн будет растить тебя всю жизнь?

Ан Ши увидела, что основательница действительно разозлилась, и ее слова не были ни слишком легкими, ни слишком тяжелыми. Хотя она чувствовала себя несчастной, женщина понимала, что Сян Жун плохо себя ведет, поэтому быстро встала. Потянув Сян Жун, она заговорила с основательницей и Фэн Цзинь Юанем:

— Старейшая госпожа, не гневайтесь. Муж, успокойтесь. Третья молодая госпожа еще юна и не может с этим смириться, поэтому плохо себя ведет, — сказав это, она шикнула на дочь, заставляя быстро извиниться.

Но Сян Жун оцепенела, ее мозг переполняли мысли о семье Фэн, устраивающей ее брак, но она не хотела выходить замуж. Семья Фэн ведь не планировала выдавать ее замуж за человека, который ей нравился! Что ей делать? Что?

Она подсознательно повернулась, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн, ее глаза наполнились слезами.

Фэн Юй Хэн смотрела на эту девушку, и тут ее вновь накрыли воспоминания первой владелицы тела. Когда-то она сидела в павильоне и занималась каллиграфией, а эта девочка, неумело прячась, издалека смотрела на нее из-за сада камней. Ее прическа напоминала тогда две паровые булочки. Круглые щечки делали из нее фарфоровую куколку. Когда ее дед по материнской линии, Яо Сянь, пришел в усадьбу, чтобы навестить ее, он принес с собой большое количество вкусностей. В то время она вела себя безразлично. Она прекрасно знала, что за ней наблюдала пара маленьких глаз; но никогда не думала о том, чтобы поделиться с ней тем, что не могла съесть сама. Когда же семья Яо столкнулась с бедствием, ее мать вместе с ней и Цзы Жуем были изгнаны из поместья. Прямо перед отъездом Ан Ши схватила Цзы Жуя за воротник и незаметно для всех засунула в его одежду горсть расколотого серебро.

Эти воспоминания заставили Фэн Юй Хэн понять одну вещь: это тело все еще содержало в себе мысли и инстинкты первоначальной владелицы. Они хотели, чтобы она помогла Сян Жун. Первоначальной владелице тела понравилась эта младшая сестра.

Но… Фэн Юй Хэн нахмурилась и долго смотрела на нее. Когда Сян Жун почувствовала надежду на изменение ситуации, она увидела, как Фэн Юй Хэн слегка покачала головой…

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

\* цзинь = 0,5 кг

\*\* хуанцзю — традиционное китайское рисовое вино солнечного, янтарного оттенка издревле изготавливалось в Китае, семейные рецепты передаются многими поколениями. С этого древнего напитка начинается история национального виноделия. Самые знаменитые сорта хуанцзю разливаются в Шаосине, поэтому напиток иногда называют шаосинским старым вином. Хуанцзю обладает специфическим вкусом, запахом, традиционно подается слегка разогретым. Для подогрева применяют особые бронзовые сосуды, в которых напиток погружают в нагретую воду. Применяют хуанцзю также в традиционной китайской кухне.

\*\*\* дело всей жизни — устойчивое выражение (终身大事), употребляющееся чаще всего по отношению к супружеству

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 417. Браки двух дочерей**

Браки двух дочерей

Фэн Юй Хэн покачала головой и заставила сердце Сян Жун разбиться на части, чувство абсолютного отчаяния наполнило ее разум. Когда она оглянулась на Фэн Цзинь Юаня, то в его глазах было только два слова: подчинение судьбе.

Сразу же после этого Фэн Цзинь Юань снова заговорил, сказав то, чего никто не мог ожидать:

— Несколько дней назад семья Бу пришла, чтобы обсудить брак от имени генерала востока Бу Конга. Их интересовала Сян Жун. Отец и твоя бабушка обсудили это и уже согласились.

Сян Жун подсознательно сделала пару шагов назад и практически упала в объятия Ан Ши. Фэн Юй Хэн нахмурилась. Она не думала, что это будет Бу Конг.

Бу Конг… Она задумалась. Семья Бу всегда поддерживала четвертого принца, Сюань Тянь Йи. Из-за помолвки Сян Жун и Бу Конга стало ясно, что семья Фэн ищет для себя другой путь. А раз так, то почему бы не отправить ее прямо в Гармоничный дворец?

Пока Фэн Юй Хэн размышляла над этим, Чэнь Ю тоже удивлялась. Она знала, что семья не может возложить все надежды на нее одну. Рано или поздно этих двух младших сестер нужно будет отправить к другим принцам. Но она никогда не думала, что семья Фэн придумает что-то еще и неожиданно пошлет дочь в семью Бу, тем самым возлагая часть надежд на четвертого принца.

Она успокоилась и высказалась первой:

— Поздравляю, третья сестра.

После ее выступления Хань Ши и Цзинь Цзен тоже поздравили ее:

— Поздравляю, третья молодая госпожа.

Чэн Цзюнь Мань посмотрела на Сян Жун и вздохнула про себя; тем не менее, она все еще следовала тому, что говорили все остальные:

— Третья молодая госпожа, раз вы помолвлены, семьям нужно будет обменяться соответствующими письмами. После этого последует официальное предложение, запрашивание имен, проверка совместимости… — она на мгновение сделала паузу, затем спросила Фэн Цзинь Юаня: — Муж, сказала ли семья Бу, будет ли третья молодая госпожа главной женой или второстепенной? — она не сказала «наложница». В конце концов, как дочь премьер-министра, даже не став официальной женой, она не смогла бы быть скромной наложницей.

Фэн Цзинь Юань посмотрел на полное отчаяния лицо Сян Жун, и его сердце наполнилось недовольством. Он немедленно гневно фыркнул и сказал:

— Не верь, что семья совсем не думала о тебе. В прошлом дочери наложниц всегда становились второстепенными женами, а этот Бу Конг один из главных генералов. Строго говоря, если бы вы поженились при обычных обстоятельствах, то было бы весьма неплохо, если бы ты стала второстепенной женой. Но отец все же поборолся за то, чтобы предоставить тебе должность официальной жены. Сян Жун, хорошенько подумай об этом. Семья Фэн хорошо или плохо относится к тебе?

Сян Жун не была способна слышать эти слова, но Ан Ши приняла их близко к сердцу. Естественно, она понимала, насколько важна должность официальной жены генерала востока. Проще говоря, то, что Сян Жун получила подобный подарок судьбы, этот результат того, что семья Фэн относилась к ней по-доброму.

Она сразу же выразила свои мысли, потянув Сян Жун и опустившись на колени вместе с ней. Затем она поклонилась Фэн Цзинь Юаню и основательнице, сказав:

— Благодарю старейшую госпожу за поддержку и мужа за этот план.

Но Сян Жун не сказала ни слова. Когда Ан Ши дернула ее, она механически низко поклонилась с помертвевшим выражением лица. Это заставило Фэн Цзинь Юаня и основательницу чувствовать обиду.

Обиженными были не только эти двое. Чэнь Ю и Фэнь Дай тоже испытывали эти же чувства. Чэнь Ю никогда не думала, что Сян Жун сможет стать официальной женой Бу Конга. Что это значит? Хотя она выйдет замуж за принца, в конце концов, она все еще будет второстепенной принцессой. Они обе были дочерьми наложниц, но Сян Жун сможет стать официальной женой генерала. Что останется от ее репутации, как старшей сестры?

Фэнь Дай тоже злилась. На самом деле она даже впивалась взглядом в Хань Ши, яростно говоря:

— Зачем ты ее поздравляешь?

Только тогда Хань Ши вспомнила о пятом принце и пожалела Фэн Фэнь Дай.

На этой церемонии совершеннолетия были заключены браки двух дочерей. Свадьба Чэнь Ю вообще состоится через пять дней. После того, как они разошлись, основательница быстро отправила людей за свадебным платьем.

Сян Жун была утащена Ан Ши. Только после того, как они скрылись из поля зрения семьи Фэн, она с горечью начала утешать ее:

— Я знаю, что ты не хочешь, знаю, что ты думаешь о другом мужчине, но Сян Жун, хотя ты называешь меня наложницей-матерью, я все еще твоя родная мать. Даже если бы все в мире попытались причинить бы тебе вред, я бы не стала. Старейшая госпожа права. Брак дочери — это приказ родителей и решение, принятое свахой. Я наложница семьи Фэн и не могу ничего решать по твоему браку. Сначала я думала, что ты, как и старшая молодая госпожа, будешь отправлена в резиденцию какого-нибудь принца, чтобы стать второстепенной принцессой или наложницей. Но я никогда не думала, что семья Фэн позволит тебе стать официальной женой генерала. Сян Жун, не доставляй больше хлопот.

В каждом слове Ан Ши звенела искренность, пусть и наполненная разумом, но Сян Жун не могла этого слышать. Она не верила, что это была благодать. Для нее замужество с Бу Конгом стало эквиваленто примирению с семьей Фэн. Она будет торговать собственной жизнью. Эта сделка, независимо от того, увенчается она успехом или провалится, продлится до конца ее жизни, и у нее не останется никакой надежды. Она никогда не сможет больше мечтать, не сможет каждый день думать об этом человеке, и у нее никогда не будет возможности просто взять и пойти, поговорить со второй сестрой. Ей придется самой планировать свою жизнь.

Ее сердце дрогнуло, и она внезапно отреагировала. Ей не стоит выражать свое нежелание. Все именно так, как сказала Ан Ши. Это уже был лучший из возможных результатов. По крайней мере, теперь казалось, что ее замужество намного лучше, чем брак Чэнь Ю, которая выходила замуж во дворец принца в качестве второстепенной принцессы. Она была человеком со спокойным и мягким характером и с момента рождения уже была готова к такой жизни. Она с детства знала это и давно смирилась; но, почему все внезапно изменилось?

Сян Жун внезапно остановилась и, склонив голову, задумалась. Через некоторое время она, наконец, поняла, что те ее мысли, которые отличались от прежних, были преподаны ей второй сестрой.

Фэн Юй Хэн однажды сказала ей, что жизнь человека длится всего несколько десятков лет. Даже если она проживет долгую жизнь, сможет ли она дожить до ста? Вот почему в этой жизни ей не следует обращать слишком много внимания на то, что о ней думают другие. Она должна просто делать то, что хочет. Если кто-то заставляет ее делать что-то, что ей не нравится, она может просто прямо отказаться. Она сама должна принимать решения о своей собственной жизни. Даже ее отец и мать не имели права вмешиваться!

— Правильно! — вдруг закричала она, пугая Ан Ши. Но маска смерти исчезла с лица Сян Жун, ее немедленно заменило сияние. Схватив Ан Ши за руку, она сказала: — Наложница-мать, вернись первой. Мне еще нужно кое-что обсудить со второй сестрой, — договорив, она повернулась и убежала.

Сначала Ан Ши была ошеломлена. Сразу после этого она топнула ногой и несколько раз вздохнула. Она знала, что Сян Жун собиралась обратиться за помощью, но подумала, что Фэн Юй Хэн, возможно, не сможет помочь в этом вопросе. Даже если бы она могла, что случится в будущем? Сян Жун интересовалась его высочеством седьмым принцем. Этот мужчина даже не выглядел как кто-то, принадлежавший к царству смертных, была ли надежда у ее дочери? Если его высочество седьмой принц ей не пара, то кто станет ее супругом в будущем? Существовал ли лучший, чем Бу Конг, выбор?

Она беспомощно пронаблюдала, как служанка Сян Жун бросилась за ней, и крикнула:

— Оставь ее, не беги! Просто отпусти ее. В любом случае для нее будет лучше полностью сдаться.

Сян Жун побежала прямо ко входу в поместье. Обычно молодым госпожам поместья не разрешалось выходить, когда им заблагорассудится, им следовало сначала получить на это разрешение от основательницы. Но Сян Жун сказала, что она просто собирается в соседнюю усадьбу окружной принцессы, так что ее выпустили.

Девушка бросилась наружу, чтобы догнать Фэн Юй Хэн, и быстро оказалась у входа в усадьбу окружной принцессы. Императорские гвардейцы впустили ее сразу же, как только увидели.

Когда она, наконец, догнала сестру, та уже сидела в своем собственном дворе. Сян Жун в изнеможении задыхалась. Она не могла произнести ни слова, пытаясь изо всех сил выровнять дыхание.

Фэн Юй Хэн посмеялась над ее состоянием:

— Я давно говорила, что тебе нужно тренироваться. Пока меня не было дома, ты перестала это делать, верно ведь?

Сян Жун долго переводила дыхание. Когда она, наконец, смогла заговорить, она схватила Фэн Юй Хэн за руку и попросила:

— Вторая сестра, я прошу тебя помочь мне. Сян Жун не хочет замуж за Бу Конга.

Конечно, Фэн Юй Хэн понимала, что эта девушка имела в виду, придя сюда. Усадив ее на каменный стул, она сказала:

— Брак устроил отец. При обычных обстоятельствах я не имею права возражать. Более того, независимо от того, под каким углом мы смотрим на это, стать официальной женой Бу Конга довольно престижно.

— Я не желаю высокого статуса! — взволнованно воскликнула Сян Жун и продолжила говорить на повышенных тонах: — Меня не волнует генерал он или еще кто, стану я официальной женой или нет! Да будь это хоть сам император! Я не выйду замуж за человека, который мне не нравится!

Сян Жун ошеломили собственные слова. Оглушенная ими, она начала бояться.

Эти слова были словами мятежницы. Если бы их кто-то услышал, то смогла бы она выжить? Она осторожно огляделась. Двор было полон слуг, выполнявших свою работу. Даже Ван Чуань и Хуан Цюань стояли позади Фэн Юй Хэн. Все определенно услышали эти громкие слова, но…

Сян Жун была озадачена. Если бы это было сказано в ее собственном дворе, Ан Ши, возможно, в страхе закрыла бы окна и двери. И приказала бы всем слугам не трепать языками по этому поводу направо и налево. Но даже так она была бы на грани в течение многих дней. Почему же после того, как это было сказано здесь, казалось, что ничего не произошло? Почему нет никакой реакции?

Пока она чувствовала себя озадаченной, Хуан Цюань не смогла больше сдерживаться и засмеялась:

— Третья молодая госпожа, не нужно бояться. Здесь вы можете говорить все, что хотите. Никому до этого нет дела, все будут молчать о сказанном.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Более того, то, что ты сказала, правильно. Даже царь небес не должен жениться, если ему это не нравится.

— Вторая сестра пообещала мне помочь? — Сян Жун сразу же воодушевилась. — Может ли вторая сестра помочь мне разорвать этот брак?

Фэн Юй Хэн не ответила прямо. Вместо этого она спросила ее:

— Рано или поздно тебе придется выйти замуж. Завтра будет другая семья. Сян Жун, если ты ни за кого не выйдешь замуж, то за кого пойдешь? За седьмого брата?

Она прямо упомянула седьмого брата, и эти слова врезались прямо в сердце Сян Жун. Ей снова стало больно, но она не желала отпускать эту боль.

Фэн Юй Хэн знала мысли этой девушки, и вынуждена была напомнить ей:

— Подумай хорошенько. Это может быть путь, который никогда не закончится. Как бы ты ни старалась, ты не достигнешь конца.

— Я знаю, — Сян Жун опустила голову, и, поигрывая пальцами, продолжила: — Я не слишком много думала об этом. Наложница-мать сказала, что я не должна питать таких экстравагантных надежд. Быть способной стать официальной женой генерала Бу уже милость семьи Фэн, но, вторая сестра, Сян Жун, не желает. Помоги мне, я тебя умоляю.

— Ты хочешь, чтобы я помогла отменить это обязательство или чтобы помогла тебе выйти замуж в Чистосердечном дворце? — она мрачно и серьезно смотрела на Сян Жун, задавая этот вопрос.

— Отменить помолвку, — быстро ответила Сян Жун.

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— По правде говоря, я не могу помочь тебе ни с тем, ни с другим. Сян Жун, ты можешь разорвать помолвку сегодня, но всегда есть завтра. Я не смогу помочь тебе отменить все твои помолвки. Вот почему это будет зависеть от твоих собственных усилий. Если хочешь изменить свою жизнь, ты не можешь полагаться на других. Ты должна стать сильной сама по себе. Подумай о том, чему научила тебя вторая сестра в прошлом. Если ты действительно не хочешь этого, то иди и борись самостоятельно. Тебе всего одиннадцать лет. Даже если эта помолвка состоится, что из этого? Ведь пройдет целых четыре года, а это очень много времени.

Она не знала, сможет ли Сян Жун понять ее, если она так скажет. Она просто смотрела, как девушка с пучочками-фрикадельками уходила, что-то обдумывая. Она все еще чувствовала, что это немного невыносимо.

Она сказала Ван Чуань:

— Иди, исследуй Юй Цянь Инь.

Та не возражала. Кивнув, она собралась было уходить, но как только она повернулась, Фэн Юй Хэн окликнула ее:

— Подожди минутку… забудь об этом.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 418. В конце концов, она уступает Фэн Юй Хэн**

В конце концов, она уступает Фэн Юй Хэн

Фэн Юй Хэн могла перевернуть небо и землю, но она все еще не могла делать что-либо за спиной Сюань Тянь Хуа. Она прекрасно понимала, что Юй Цянь Инь проблемная особа, знала, что в ней было что-то странное, но не могла заставить себя. Она не знала, с какой стороны ей подступиться к расследованию. Это, в конце концов, был Сюань Тянь Хуа. А не ее муж, который позволил бы ей делать что угодно. Это был не Сюань Тянь Мин, который позволил бы ей делать все, что она пожелает. Это был человек, похожий на божество. Он был так хорош, что… она не знала, как справиться с этим вопросом.

Она забудет об этом. Порешив так, она мягко вздохнула:

— Я должна доверять седьмому брату. Если он молчит, я не буду ни спрашивать, ни расследовать, — эти слова были сказаны Ван Чуань, но, скорее, она произнесла их для себя самой.

Ван Чуань знала, что Фэн Юй Хэн неуютно, но все же спросила:

— Тогда что насчет третьей молодой госпожи?

— Стоит отпустить эту девушку тщательно все обдумать. Если она не сможет развить в себе непреклонность характера, даже если бы я попыталась помочь ей, я бы ничего не смогла сделать. Более того, я не могу защитить ее на всю жизнь. Люди, в конце концов, должны полагаться на себя.

Сян Жун тоже понимала это. Людям нужно полагаться на себя, но она все еще не знала, как это сделать. Она также не могла понять, как ее вторая сестра, несмотря на то, что была всего на два года старше, казалась даже более способной, чем ее собственная наложница-мать? Разве два года разницы действительно так много значили?

Выйдя из усадьбы окружной принцессы, она не вернулась в усадьбу Фэн. Эта девушка никогда не осмеливалась выходить одна. Возможно, это произошло потому, что она пережила слишком большое потрясение, заставившее ее в оцепенении бродить по главной дороге. Когда она пришла в себя, то уже стояла перед вышивальной мастерской Ан Ши.

Этот магазин был невелик, но все равно был ослепительно красив. Каждый месяц он мог предоставить Ан Ши и Сян Жун приличную субсидию, и неплохую сумму можно было сэкономить. Ан Ши полагалась на него, чтобы обеспечить Сян Жун обильным приданым.

Сян Жун стояла перед этим магазином вышивки и вспоминала слова Ан Ши. Когда она выйдет замуж, то он станет частью ее приданого. Даже если бы она не имела милости или любви своего мужа, и у нее не было ребенка, на которого можно было бы положиться, то в этом магазине она не умерла бы от голода.

Но, по правде говоря, Сян Жун не хотела этого. Во-первых, Ан Ши тоже полагалась на этот магазин. Если она заберет его, то что будет делать ее мать? Разве с ней все будет в порядке, если она останется жить в этой порочной семье Фэн без какого-либо источника дохода? Кроме того, если у нее не будет любви ее будущего мужа, то какой смысл владеть этим магазином? Будет ли жизнь так уж важна?

В то время как ее мысли перескакивали с одной на другую, она услышала ясный голос изнутри магазина. Это была девушка, которая говорила:

— Этот платок действительно хорошенький. Я хочу его.

Сян Жун заглянула внутрь и увидела девушку в синем платье. Протянув руку, она указывала на носовой платок и говорила клерку:

— Плачу любую сумму, я хочу этот платок.

У клерка было извиняющееся выражение лица:

— Юная госпожа, я искренне сожалею. Этот платок уже заказан. Я боюсь, что не могу продать его вам. Как насчет того, чтобы посмотреть еще что-то? Если вам что-то понравится, я могу сделать вам скидку.

Девушка долго не отвечала, и Сян Жун нахмурилась. Когда она уже собиралась прийти на помощь, то услышала, как девушка, наконец, сказала:

— Все в порядке. Я приду позже. Если заказчик не захочет забирать его, просто продайте платок мне. Если его заберут, я выберу другой, — она говорила холодно, но позаботилась обо всех возможных исходах.

Сян Жун немного позавидовала. Такие потрясающие девушки были редкостью. Она была немного похожа на ее вторую сестру и императорскую дочь Сюань Тянь Гэ.

Как раз в тот момент, когда она подумала об этом, эта девушка развернулась и вышла из магазина. Сян Жун была поражена, у нее на мгновение остановилось дыхание.

Это была… девушка его высочества седьмого принца. Как там ее звали? Вторая сестра говорила ведь. Кажется… Юй Цянь Инь.

Она застыла на месте, и Юй Цянь Инь зацепилась за нее взглядом, когда выходила. Девушка смотрела на Сян Жун и, казалось, пыталась что-то вспомнить. Внезапно она ахнула и обратилась прямо к Сян Жун:

— Я видела тебя раньше за пределами усадьбы окружной принцессы. Ты младшая сестра принцессы округа, верно?

Сян Жун не думала, что эта девушка заговорит с ней первой. Она немного растерялась, не зная, что делать. Но Юй Цянь Инь была довольно оживленной девушкой, так что все было в порядке, даже если Сян Жун промолчала. Та продолжила беседу, снова заговорив:

— Меня зовут Юй Цянь Инь, как тебя зовут?

Сян Жун отмерла:

— Меня… зовут Фэн Сян Жун.

— Фэн Сян Жун, действительно великое имя, — похвала Юй Цянь Иня была искренней. Затем она посмотрела на Сян Жун и еще раз искренне похвалила: — Ты и сама красива. Седьмой брат упоминал тебя раньше.

Услышав ее слова, сердце Сян Жун неистово забилось, и она неосознанно спросила:

— Что говорил его высочество седьмой принц?

Юй Цянь Инь хихикнула и пошла вперед. Сян Жун, даже не думая, последовала за ней. Юй Цянь Инь шла быстро, поэтому Сян Жун приподняла подол платья и погналась за ней, опасаясь, что потеряет ее из виду.

К счастью, Юй Цянь Инь не заставила ее ждать своего ответа:

— Седьмой брат сказал, что у принцессы округа Цзи Ан есть две младшие сестры, и она очень близка с одной из них.

— Только это? — Сян Жун не сдавалась. — Его высочество седьмой принц говорил только это?

Юй Цянь Инь сморгнула, затем, казалось, что-то увидела в глазах Сян Жун. Она чуть изумилась, но очень быстро пришла в себя. Затем сказала с улыбкой:

— Было кое-что еще! Седьмой брат сказал, что несколько раз встречался с младшей сестрой принцессы округа, и она очень милая девушка.

Как только это было сказано, сердце Сян Жун чуть дрогнуло. Ее щеки покраснели, а пульс ускорился. Но Юй Цянь Инь, назвавшая его седьмым братом, заставила ее почувствовать себя обеспокоенной; однако она не знала, что ей сказать. Она могла только продолжать следовать за ней и наблюдать за Юй Цянь Инь, с любопытством разглядывающей столицу.

Вскоре они подошли к небольшому мостику, под которым медленно текла вода. В этот жаркий день от нее веяло прохладой. Юй Цянь Инь с очень счастливым выражением лица потащила Сян Жун на этот мост и на бегу сказала ей:

— Не падай духом. Не надо просто делать какие-то мелкие шаги. Беги. Беги против ветра. Это настоящая свобода. Когда я только встретила седьмого брата, он потянул меня за собой и побежал вперед. В тот раз я подумала, что была бы счастлива, если бы смогла продолжать бежать вот так, не останавливаясь.

Сян Жун без всякой причины почувствовала, что у нее слабеют ноги. Просто так случилось, что с другой стороны моста к ним навстречу двигалась свадебная процессия. Это радостное зрелище и звуки музыки заставили ее почувствовать себя еще более расстроенной.

Мост был узковат, поэтому Юй Цянь Инь отвела Сян Жун в сторону, сказав:

— Это свадебное шествие! Давай дадим им пройти первыми.

Но один из тех, кто нес свадебный паланкин, по какой-то причине неловко повернул ногу и столкнулся с Сян Жун, чьи ноги и так уже ослабели, заставив ее потерять равновесие. Откинувшись назад, она упала с моста.

Юй Цянь Инь перепугалась до полусмерти и, громко прокричав ее имя, потянулась, чтобы удержать ее. Но, к сожалению, ей удалось схватить только краешек одежд Сян Жун.

Сян Жун падала, но смотрела вверх, и видела, как Юй Цянь Инь протянула руку, но не смогла ее схватить. Она могла только выразить беспокойство, громко выкрикнув ее имя. Сян Жун вдруг подумала, что если бы здесь была ее вторая сестра, она обязательно спрыгнула бы с моста и поймала ее. Она смогла бы вернуть ее. Эта Юй Цянь Инь была, в конце концов, не так хороша, как ее вторая сестра.

Она закрыла глаза и ждала падения в воду. На самом деле, она была готова утонуть.

К сожалению, она так и не коснулась воды. Ее спину поддерживала чья-то большая и теплая рука. Затем ее подняли вверх по воздуху.

Испуганная Сян Жун быстро открыла глаза и увидела лицо взрослого мужчины. Он выглядел не старше двадцати, и его лицо было исполнено доблести. Он нес ее как котенка. Казалось, что он вообще не напрягался, потому что на землю он приземлился, даже не пошатнувшись. Потрясенные произошедшим горожане разразились аплодисментами.

Сян Жун внезапно покраснела, быстро спрыгнула с его тела и сделала несколько шагов назад, после чего поклонилась ему и сказала:

— Благодарю вас, господин, за то, что вы спасли мне жизнь.

Этот человек ничего не сказал. Озадаченная, она подняла голову, чтобы посмотреть; но, оглядев его, почувствовала, что этот мужчина выглядит немного знакомо. Кажется, она видела его раньше.

Она задумчиво склонила голову набок. Она думала довольно долго, но так и не смогла понять, почему он ей знаком. В это время спасший ей жизнь благодетель заговорил:

— Вам не нужно благодарить меня. Я спас свою невесту, я обязан был это сделать. Просто, как дочь семьи Фэн, вы действительно слишком слабы.

Потрясенная Сян Жун снова посмотрела на этого человека. Только тогда она вдруг поняла! Неудивительно, что он был ей знаком. Это же Бу Конг! Генерал востока, с которым ее только что помолвили, Бу Конг.

Растерянная, она не знала, что ей делать. Ей не хотелось говорить с ним, так что она опустила голову; но продолжила думать о том, что только что сказал Бу Конг.

Слишком слаба, кто-то еще сказал, что она слишком слаба. Может ли быть все настолько плохо, что она стала обузой для других? Но как ей стать сильнее?

Пока она размышляла над этим, Юй Цянь Инь сбежала с моста и сделала пару кругов вокруг Сян Жун. Затем она вздохнула с облегчением:

— К счастью, ты в порядке. Иначе я бы не смогла объясниться с окружной принцессой. Это хорошо, что ты в порядке. Я пообещала седьмому брату, что вернусь покушать, поэтому уйду первой.

Юй Цянь Инь действительно ушла, после своих слов. Когда Сян Жун, наконец, пришла в себя, та уже была довольно далеко. Чуть нахмурившись, спасенная посмотрела на Бу Конга и сказала ему:

— Большое спасибо, генерал Бу, за спасения моей жизни. Я тоже должна вернуться, — договорив, она скопировала Юй Цянь Инь и ушла, не произнеся больше ни слова.

Бу Конг холодно смотрел на удалящуюся фигурку и медленно покачал головой. Он только подумал про себя, что Фэн Цзинь Юань действительно придумал отличную идею для брака. Если бы семья Бу не хотела возложить все надежды на четвертого принца, он определенно не стал бы принимать эту договоренность. Но подумав об этом, он обнаружил, что брови этой девушки слегка походили на брови Фэн Юй Хэн; но ее нижняя губа была чуть полнее, а взгляд казался не таким пронзительно-холодным.

Сян Жун сбежала обратно в поместье Фэн. Ан Ши не знала, где она была, считала, что ее дочь только вернулась из павильонв Единого благоденствия. Она знала, что у нее плохое настроение, поэтому не задавала лишних вопросов.

Но кто знал, что, как только Сян Жун вернется в усадьбу, одна из служанок сообщила им:

— Третья молодая госпожа, генерал Бу послал вам подарок.

Как только это было сказано, Ан Ши подумала, что это хорошо, и быстро пригласила посыльного войти, но Сян Жун не могла понять, что Бу Конг имел в виду. Он четко заявил, что у нее нет никаких достоинств на берегу той речки. Почему он вернулся и отправил ей подарок?

В это время служанка уже привела посланнца в комнату. Который принес несколько коробок с фруктами и без всякого выражения сказал Сян Жун:

— Третья молодая госпожа, этот подарок генерала Бу должен помочь вам успокоиться.

Сян Жун нахмурилась, не желая объяснять. Ан Ши не понимала, что значит «успокоиться». Когда Сян Жун испытала потрясение? В тот момент, когда она собиралась попросить кого-нибудь принять подарок, в комнату влетела другая служанка и поспешно выпалила:

— Третья молодая госпожа, Чистосердечный дворец прислал вам подарок.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 419. Прогуляйтесь с этой принцессой округа**

Прогуляйтесь с этой принцессой округа

Эти слова всех присутствующих привели в замешательство. Сян Жун посмотрела на человека, который пришел за слугой, и ее сердце забилось быстрее.

Слуга из семьи Бу тоже немного удивился, но это был кто-то из дворца, и совсем непростого. Это был слуга из Чистосердечного дворца. Он определенно не осмелился бы выразить свое неудовольствие, поэтому он отошел в сторону, освободив тем самым немного места.

Выражение лица Ан Ши было не слишком хорошим, пока она смотрела на Сян Жун, но как могла та обратить внимание на ее взгляд? Она, не отрываясь, смотрела на служанку, которую послал Чистосердечный дворец.

Это была старшая служанка, на вид лет семнадцати-восемнадцати. С точки зрения внешнего вида и осанки она была очень изящна. Сначала она по приветствовала Сян Жун, затем поклонилась Ан Ши и сказала:

— Его высочество Чистосердечный принц вернулся из провинции и привез несколько лакомств. Он специально подготовил немного для принцессы округа и третьей молодой госпожи, — проговорив это, она подала Сян Жун принесенное и продолжила: — Ничего особенно дорогого. Это просто сушеные фрукты. Та провинция специализируется на них. Третья молодая госпожа, пожалуйста, не отвергайте их.

— Как я могу? Какая неприязнь? — Сян Жун в некоторой панике замахала рукой, она была немного счастлива и растеряна, не зная, что ей делать. Лично взяв сухофрукты, она держала коробку так, как будто это было какое-то сокровище. Даже идиот смог бы увидеть радость на ее лице.

Слуга из усадьбы Бу был немного смущен. Он чувствовал, что обнаружил какой-то секрет. Это был секрет, о котором мастер его семьи мог не знать. В сердце третьей молодой госпожи семьи Фэн уже кто-то был!

Ан Ши видела, что атмосфера была неправильной, поэтому она быстро начала разруливать эту ситуацию. Улыбаясь, она сказала служанке из Чистосердечного дворца:

— Ты пришла из усадьбы окружной принцессы?

— Так и есть, — кивнула та в ответ.

Ан Ши потянула Сян Жун на себя и тайком ущипнула ее, а затем добавила:

— С детства окружная принцесса хорошо ладила с третьей молодой госпожой. Обычно, когда бы она ни получала что-то приятное, она оставляла часть для третьей молодой госпожи. Кто же знал, что, когда его высочество седьмой принц отправит сушеные фрукты, третья молодая госпожа тоже сможет их попробовать.

Эта служанка была умным человеком и, естественно, понимала, что Ан Ши имела в виду, поэтому не стала ей противоречить. Она просто улыбнулась им обеим и поклонилась перед уходом.

У слуги семьи Бу не было причин оставаться, поэтому он попрощался с ними и ушел вслед за служанкой Чистосердечного дворца.

Сразу после того, как они ушли, Ан Ши отобрала сухофрукты у Сян Жун и горячо заговорила:

— Третья молодая госпожа! Приди в себя! Если твое сегодняшнее отношение станет известно семье Бу, тебе достанутся только горькие фрукты! Даже следующие годы до брака поместье Фэн не будет хорошо к тебе относиться!

Сян Жун воодушевилась и вся раскраснелась от крика матери. Она несколько раз пыталась выхватить сухофрукты у Ан Ши, но не могла этого сделать. Поэтому она просто развернулась и смахнула на пол все те вещи, которые прислала семья Бу.

Подарок Бу Конга не был каким-то особенным. Всего лишь какие-то пирожные, купленные на улице. Когда Сян Жун бросила их на пол, они все раскрошились.

Ан Ши в гневе подняла руку, чтобы ударить ее, но так и не смогла сделать это. Потому что девушка перед ней была не просто ее дочерью. Она была третьей молодой госпожой поместья Фэн. Хотя она — ее родная мать, как наложница, она не имела права бить ее.

Мать и дочь сверлили друг друга взглядами, а потом вдруг одновременно заплакали. Ан Ши притянула Сян Жуна к себе и обняла, беспомощно сказав:

— Дитя, если хочешь кого-то винить, то вини свою мать. Это потому, что матери не хватило способностей, и я смогла стать только наложницей этого человека. Если бы я была главной женой семьи Фэн, возможно… возможно, я могла бы помочь тебе осуществить твои желания.

Потрясенная этими словами Сян Жун вырвалась из объятий Ан Ши и ответила ей, глядя женщине прямо в глаза:

— Наложница-мать, ты не должна так думать. Сян Жун никогда не презирала тебя и никогда не жаловалась, что ты просто наложница. Положение главной жены не так уж и хорошо. Его не стоит желать. Более того… — она сделала паузу, задумавшись: — Даже если бы я была дочерью первой жены, быть с его высочеством седьмым принцем… это все равно было бы невозможно.

Ан Ши вздохнула. Утирая слезы своей девочки, она проговорила:

— Я просто подумала об этом. Эта наложница-мать не собирается занимать положение главной жены. Я просто надеюсь, что ты сможешь выйти замуж в хорошую семью и счастливо прожить остаток своей жизни. Просто ты должна помнить, что у каждой молодой госпожи из обычной семьи такие же проблемы. Подобного можно избежать, только обладая такими же способностями, как у второй молодой госпожи.

Сян Жун внезапно поняла причину, но для нее научиться способностям Фэн Юй Хэн, даже если ее забьют до смерти, она не сможет. Окончательно расстроившись, молодая девушка снова заплакала, опустившись на колени.

В это время Фэн Юй Хэн сидела в своей комнате в павильоне Единого благоденствия. Она ела пирожные, присланные Сюань Тянь Хуа. Ван Чуань и Хуан Цюань стояли рядом с ней, но выражение лица Хуан Цюань не было спокойным, на нем явно читалась обида, когда она сказала:

— Мне просто не нравится видеть, как она себя ведет. Она всячески подражает молодой госпоже. Где иенно она слышала о молодой госпоже, которая ведет себя так?

— Не кипятись, — посоветовала ей Ван Чуань. — Что если это ее естественный нрав?

— Как это возможно! — Хуан Цюань закатила глаза. — Как насчет того, чтобы поспорить на что-то? Если она действительно такая, я буду… я буду… — она несколько раз повторила это, но так и не смогла придумать ничего существенного.

Фэн Юй Хэн махнула рукой, прерывая их разговор, и спросила:

— Угадайте, кто послал Юй Цянь Инь?

Девушки озадаченно хмыкнули. Ван Чуань немного подумала, а затем задала свой вопрос:

— Молодая госпожа хочет сказать, что за ней кто-то стоит?

— Быть способной заставить седьмого брата подыгрывать, или, вернее, у седьмого брата нет иного выбора, кроме как следовать ее игре, — Фэн Юй Хэн пожала плечами и улыбнулась. — Какой же разменной монетой владеет другая сторона? — спросила она обеих служанок, но одновременно задумалась и сама, что же там за важное дело такое.

Она была немного расстроена. В это время вошла одна из ее служанок и сообщила:

— Пришли из августейшего дворца.

Девушки посмотрели на дверной проем и сразу же увидели выглядевшего немного сурово Бай Цзе.

— Бай Цзе, входи, — Фэн Юй Хэн махнула ему рукой.

Когда Бай Цзе вошел, его лицо выглядело очень несчастным! Озадаченная Хуан Цюань спросила его:

— Его высочество наказал тебя?

Тот отрицательно покачал головой.

— Это была какая-то трудная работа? — это спросила уже Ван Чуань.

Бай Цзе покачал головой еще раз.

В конце концов, вопрос задала Фэн Юй Хэн:

— Что такое? Ты вышел погулять, и кто-то украл твой кошелек?

Бай Цзе явно удивился, а затем кивнул.

Хуан Цюань помрачнела:

— Сколько тебе сейчас лет? У тебя действительно смогли украсть деньги?

— Это не у меня украли… Это у принцессы! — Бай Цзе, наконец, заговорил, он чуть не плакал, смотря на Фэн Юй Хэн: — Этот доктор-призрак, какой-то там Кан, впустую переводит продукты! Особенно курицу.

Эти слова заставили Фэн Юй Хэн почувствовать растерянность:

— Я могу понять, что лишаюсь каких-то продуктов. Возможно, он слишком много ест, но что ты имеешь в виду под растратой курицы?

— Этот доктор-призрак, какой-то там Кан, сказал, что он хочет практиковаться, но в прошлом он всегда использовал для этого живых людей. Теперь он не может этого делать. Так что он переключился на живых цыплят. За последние несколько дней от его рук погибли более двух сотен. Августейший дворец питается одними куриными блюдами, его высочество больше не может этого выносить.

Фэн Юй Хэн схватилась за голову. Какого черта, Сун Кан, какой же ты тупица! Это был первый раз, когда она услышала о ком-то, кто использовал куриц для медицинской практики.

— Мастер сказал мне прийти и спросить принцессу, есть ли какая-то медицинская цель во всем этом, — сказал Бай Цзе. — Если цели нет, мы не будем давать ему цыплят на убой.

Фэн Юй Хэн замахала руками:

— Это бессмысленно! Это совершенно бессмысленно. Но если он хочет убивать цыплят, просто дайте ему это сделать! Если он сможет убить для меня всех кур в мире, эта окружная принцесса примет его в качестве ученика.

Служанки вспомнили, как она боялась кур, поэтому кивнули и сказали:

— Хорошо, пусть он продолжает их убивать. Если вы действительно не можете продолжать есть курятину, то просто отправляйте мясо в резиденцию в пригороде. Тем детям она нравится.

— Верно! Как я мог забыть об этом? — воскликнул Бай Цзе. — Все в порядке. Этот подчиненный вернется, и пусть этот какой-то там Кан продолжит убивать их. Пока есть выход, нашему дворцу не нужно будет продолжать заботиться о нем самостоятельно. Убийство нескольких кур вполне возможно.

Фэн Юй Хэн была совершенно удовлетворена:

— Я знаю намерение его высочества. Этот Сун Кан должен успокоиться. Можно ли использовать этого человека и как его следует использовать — вот о чем мне нужно подумать.

Бай Цзе, снова обретший свой суровый вид, сказал:

— Хорошо. Есть новости из военного лагеря. С производством стали все идет гладко. Принцесса, пожалуйста, не беспокойтесь.

Фэн Юй Хэн, услышав эту новость, облегченно вздохнула. Все это время она беспокоилась о производстве стали — боялась, что будет допущена какая-нибудь ошибка. Сначала она думала, что отправится в Сяо Чжоу после возвращения в столицу, а затем немедленно вернется в военный лагерь. Кто бы мог подумать, что так много всего произойдет. Она могла только вздыхать, не способная что-либо сделать. Единственное, что она могла — это с максимальной пользой использовать время, чтобы быстро обо всем позаботиться. И больше ничего.

После того, как Бай Цзе ушел, она спросила Ван Чуань:

— Была ли проинформирована принцесса Сян?

Та кивнула:

— Согласно инструкциям молодой госпожи принцессе обо всем рассказали. Принцесса Сян попросила императрицу прислать самую опытную бабушку дворца. В день свадьбы та будет доставлена прямо во дворец Сян. Ошибок не будет.

— Очень хорошо, — Фэй Юй Хэна чуть прикрыла глаза. Казалось, ее настроение значительно улучшилось.

Фэн Чэнь Ю, не то чтобы с ней нельзя было справятся, но время еще не пришло. Когда придет время, все будет улажено.

— Я голодна, — ее настроение улучшилось, и она сообщила Хуан Цюань: — Быстро иди и скажи этому шеф-повару из Изысканного божественного здания, чтобы приготовил мне свиную лопатку.

Хуан Цюань улыбнулась и вышла. Ван Чуань же сказала:

— Молодая госпожа мало ела за обедом. Съешьте немного больше на ужин.

По правде говоря, Ван Чуань не было нужды напоминать ей об этом. Фэн Юй Хэн не была кем-то, кто будет плохо обходиться с собой. Она в одиночку могла съесть все свиные лопатки из Изысканного божественного здания.

Однако сегодня, после того, как ей принесли свиную лопатку, ее настроение снова испортилось буквально после нескольких укусов.

Ван Чуань была озадачена выражением ее лица:

— Молодая госпожа, что-то случилось?

Хуан Цюань была более откровенной:

— Может быть, она не вкусная? Или шеф-повар слишком мало приправил, или он забыл, как готовить после смены кухни.

Фэн Юй Хэн вертела в руках палочки для еды и продолжала тыкать в кожицу этой свиной лопатки. Тыкая, она сказала:

— Это не связано с шеф-поваром. Это лопатка все так же вкусна, как и раньше. Просто когда я ем, мне вспоминается Юй Цянь Инь. Как ножом по сердцу. Это действительно раздражает.

— Эта слуга тоже раздражена ею, — фыркнула Хуан Цюань. — Кстати говоря, несложно выяснить, что любит есть молодая госпожа. В конце концов, вы заказываете эти два блюда каждый раз, когда идете в Изысканное божественное здание. Но то, что делает Юй Цянь Инь, слишком очевидно. Кого она пытается одурачить?

Фэн Юй Хэн долго молчала, но палочки перестали тыкать в свиную лопатку. Вскоре ей в голову пришла некая идея, и она приказала Хуан Цюань:

— Пойди, скажи шеф-повару, чтобы он приготовил еще одну лопатку. На этот раз пусть добавит сахар. Пусть сделает ее очень сладкой.

Хуан Цюань не поняла, что это значит, посчитав, что ее молодая госпожа вдруг захотела съесть что-нибудь сладкое, поэтому она просто пошла передать этот приказ.

Час спустя ей принесли еще одну свиную лопатку. Фэн Юй Хэн посмотрела на блеск кожи и поняла, что в блюде не было недостатка сахара. На ее лице появилась улыбка. Прикрыв глаза, она сказала Ван Чуань:

— Иди, найди коробку для еды и положи ее внутрь. Вы двое будете сопровождать эту окружную принцессу на прогулке.

— Куда пойдет молодая госпожа?

— Куда? — она пожала плечами и ухмыльнулась: — Неужели нет кого-то, кто любит есть свиные лопатки? Давайте проявим любезность и принесем ей одну.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 420. Седьмой брат не даст тебе такую невестку**

Седьмой брат не даст тебе такую невестку

Услышав, что они пошлют ей свиную лопатку, глаза Хуан Цюань загорелись. Даже губы Ван Чуань изогнулись в улыбке.

Фэн Юй Хэн увидела яростный блеск в глазах своих служанок, вздрогнула и быстро напомнила им:

— Мы собираемся провести расследование. Цель — благая, но это Чистосердечный дворец. Не стоит провоцировать скорпиона.

Хуан Цюань и Ван Чуань быстро заверили ее:

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Мы просто последуем за вами. Все хорошо до тех пор, пока Юй Цянь Инь не доставляет хлопот.

Вот так три девушки захватили с собой коробку с едой и уселись в императорскую карету Фэн Юй Хэн.

В Чистосердечном дворце никогда не бывало много гостей. Сюань Тянь Хуа относился ко всем доброжелательно, но из всех девяти сыновей императора он был тем, к которому приблизиться было труднее всего. Этот человек был лишен страстей и желаний. Даже если кто-то посылал подарки, то они чувствовали, что это оскверняло этого богоподобного человека. Вот почему стражи этого дворца действительно не привыкли видеть прибытие императорской кареты.

Но в столице всего у двух человек была такая красивая императорская карета. Одной из них была великая княжна У Ян, Сюань Тянь Гэ, а другой — принцесса округа Цзи Ан, Фэн Юц Хэн. Чистосердечный дворец в этом отношении походил на августейший дворец. Все слуги получили приказ:

— Принцесса округа Цзи Ан может входить и выходить, когда ей заблагорассудится.

Таким образом, когда Фэн Юй Хэн вышла из своей кареты, стражи ничего не спросили, сразу пригласив ее во дворец.

Не прошло и пары минут, как к приехавшей вышел эконом, чтобы поприветствовать ее. Поклонившись Фэн Юй Хэн, он сказал:

— Его высочество сейчас обедает. Девушка Юй тоже присутствует. Принцесса округа пройдет в зал, чтобы подождать, или мне проводить вас в приемную?

— Какое совпадение, эта принцесса округа приехала с едой для девушки Юй, — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — Проведи меня к ним.

Услышав, что она принесла еду для девушки Юй, эконом подсознательно взглянул на Фэн Юй Хэн. Он, как слуга Чистосердечного дворца, не был обычным человеком. Его умение оценивать чужие слова было на высшем уровне. Только один этот взгляд позволил ему увидеть лукавство в глазах Фэн Юй Хэн. Он сразу успокоился и быстро повел всех трех девушек внутрь.

Что касается Сюань Тянь Хуа, внезапно приведшего в дом девушку, Чистосердечный дворец не мог принять это. Хотя она жила в нем в качестве гостя, двор, в котором она остановилась, был далеко. Но эта девушка со своим обыкновенным характером заставляла всех чувствовать себя весьма странно. Обычно такой тип личности должен быть очаровательным, но по какой-то причине ни один человек в Чистосердечном дворце не испытывал к ней теплых чувств. Обычно они просто вели себя исключительно вежливо и уважительно. Когда же дело касалось Фэн Юй Хэн, то с ней обращались как с членом семьи. Пока они шли в зал, все слуги, которых они видели, приветствовали ее с улыбками на лицах.

Эконом прочувственно сказал:

— Если бы человек, сопровождающий его высочество на обеде, был принцессой округа, то как бы это было здорово.

Фэн Юй Хэн от этих слов почувствовала себя беспомощной, поэтому сделала вид, что не слышала их. Оказавшись около входа в зал, они увидели, как Юй Цянь Инь положила кусочек тушеной свинины в миску Сюань Тянь Хуа, сказав:

— Седьмой брат, это очень вкусно!

Она почувствовала, как ее с головой накрывает волна неловкости, когда увидела что-то подобное тому, что делала она сама, когда ела вместе с Сюань Тянь Мином. Она специально собирала в его миску вещи, которые ей не нравилось есть, а потом говорила:

— Сюань Тянь Мин, это очень вкусно!

— На твоих палочках слюна, — с большим презрением говорил Сюань Тянь Мин. Но, хотя он и отвечал так, он все равно брал и ел это.

Эта сцену, естественно, увидел и эконом. И не удержался — крикнул:

— Какая наглость! — затем он быстро подошел и отругал Юй Цянь Инь: — Не могла бы юная госпожа Юй вести себя хоть немного более достойно?

Эти слова уже были очень суровыми, и Юй Цянь Инь почувствовала себя немного смущенной; однако она ответила, все еще пребывая в хорошем настроении:

— Мне жаль. Это моя вина, — но она сразу повернулась и спросила Сюань Тянь Хуа: — Седьмой брат ведь не против, верно?

Сюань Тянь Хуа не смотрел на нее и не притрагивался к тушеной свинине в своей тарелке. Его взгляд был прикован к Фэн Юй Хэн. Он встал и с теплой улыбкой подошел к ней, остановившись совсем рядом, а затем спокойно сказал:

— Ты пришла.

Фэн Юй Хэн улыбнулась ему, а затем забрала коробку с едой из рук Хуан Цюань. Она не заговорила с Сюань Тянь Хуа. Вместо этого она вошла в зал и подошла прямо к Юй Цянь Инь, которая все еще сидела за столом.

Увидев ее приближение, Юй Цянь Инь хотела встать, чтобы поприветствовать ее, но Фэн Юй Хэн быстро подняла руку и сказала:

— Не нужно лишней вежливости. Просто оставайся на месте, — договорив, она открыла коробку с едой: — Гость седьмого брата — мой гость. В прошлый раз, когда мы были в Изысканном божественном здании, я увидела, что тебе нравится есть свиные лопатки, поэтому я попросила шеф-повара приготовить ее. Я приготовила это блюдо специально к обеду. Быстро попробуй!

— Правда? — у Юй Цянь Инь загорелись глаза, а изо рта чуть не начала течь слюна. — Принцесса округа уже поела? Давайте есть вместе!

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Я поела перед выходом.

Сюань Тянь Хуа тоже вернулся к столу и посмотрел на свиную лопатку. Затем он глянул на Фэн Юй Хэн и беспомощно покачал головой:

— На что ты тратишь свои усилия?

Она улыбнулась ему и села на стул:

— Я попросила шеф-повара приготовить ее. Я не прилагала каких-то особых усилий, кроме совершения этой поездки. Кроме того я скучала по седьмому брату.

Пока она говорила, Юй Цянь Инь уже начала сражаться со свиной лопаткой. Кусочек за кусочком, она выглядела так, как будто блюдо ей очень нравилось.

Независимо от того, что именно готовил шеф-повар Изысканного божественного здания, оно было восхитительным. Аромат свиной лопатки поплыл по воздуху, заставив слуг сглотнуть голодную слюну.

Фэн Юй Хэн наблюдала, как Юй Цянь Инь ест, и глаза ее смеялись. Эти смешинки были замечены Сюань Тянь Хуа, бросившим на нее пытливый взгляд, однако она проигнорировала это. Она обращала внимание только на Юй Цянь Инь. Когда блюдо было почти полностью съедено, она, наконец, спросила:

— Девушке Юй оно нравится?

Юй Цянь Инь закивала, восхваляя его:

— Это действительно слишком вкусно. Оно мне нравится.

Только тогда Фэн Юй Хэн облегченно вздохнула:

— Это хорошо. Я очень боялась, что тебе это не понравится. Иначе пришлось бы выбрасывать, — она встала и вышла из зала, но, уходя, продолжала говорить: — Эта свиная лопатка изначально была приготовлена для этой окружной принцессы, но шеф-повар не знал, что эта окружная принцесса любит есть соленую пищу. Если в блюде есть даже немного сахара, эта окружная принцесса даже не притронется к нему. Но так как девушке Юй это нравится, эта принцесса округа будет часто отправлять ее тебе.

Она сказала это, и ей было все равно, что выражение лица Юй Цянь Инь уродливо исказилось. Фэн Юй Хэн увела своих служанок и ушла.

Только добравшись до главного входа в Чистосердечный дворец она остановилась перед своей императорской каретой. Глубоко вздохнув, она обернулась и увидела крайне беспомощное выражение лица Сюань Тянь Хуа.

— Зачем беспокоиться обо всем этом? — спросил он.

Она ответила своим собственным вопросом:

— Тогда почему ты беспокоишься? Седьмой брат, — она сделала шаг вперед и потянула Сюань Тянь Хуа за рукав: — Я не знаю твоих аргументов, но определенно не верю, что это потому, что она как… забудь об этом. Седьмой брат, А-Хэн никогда не хотела быть защищенной кем-то со спины. В этом мире А-Хэн, помимо Сюань Тянь Мина, доверяет только тебе, но ты…

— Хэн Хэн, — он, наконец, снова назвал ее так, но сказал: — Тебе просто нужно ладить с Мин Эром. Не нужно беспокоиться ни о чем другом. С седьмым братом ничего не случится.

Ее упрямство снова дало о себе знать. Не двигаясь, она уставилась прямо на Сюань Тянь Хуа.

Который не мог ничего поделать, он лишь мягко похлопал ее по плечу и тихо произнес:

— В этом нет ничего важного. Тебе много чего еще предстоит сделать. Не отвлекайся на это, — договорив, он увидел, что Фэн Юй Хэн все еще недовольна. Он горько улыбнулся и, подумав еще немного, тихонько продолжил: — Не волнуйся. Седьмой брат не даст тебе такую невестку.

Как только это было сказано, Фэн Юй Хэн, наконец, отреагировала. Она сморгнула, а затем внезапно сказала:

— Я поделилась с третьей сестрой сухофруктами, которые прислал седьмой брат. Я приказала слугам твоего дворца доставить их ей.

Сюань Тянь Хуа лишь крепче сжал ее плечо, но все равно ничего не сказал.

Она развернулась и забралась в свою карету. Отъехав от дворца, она подняла занавеску и увидела все еще стоявшую у ворот одинокую фигуру в белых одеждах.

Ван Чуань сказала:

— Почему эта слуга чувствует, что его высочеству седьмому принцу что-то угрожает?

Хуан Цюань была озадачена:

— Это невозможно, верно? Какой человек посмел бы угрожать его высочеству?

— Также возможно, что он готов находиться под угрозой, — Ван Чуань посмотрела на Фэн Юй Хэн и не смогла закончить свою мысль.

До свадьбы Чэнь Ю оставалось еще три дня; однако в поместье Фэн не суетились по этому поводу. Поскольку она станет второстепенной принцессой, не было необходимости веселиться слишком сильно. Семья Фэн надеялась провести это без лишнего шума. Свадьба Чэнь Ю будет заключаться в том, что она наденет свадебное платье, а дворец Сян отправит свадебный паланкин. Никакой музыки или пения. Она просто будет тихо вынесена из ворот.

Из-за этого никто из детей семьи Фэн не был в хорошем настроении. Даже Фэнь Дай, которая презирала Чэнь Ю, чувствовала себя удрученной. Хань Ши уже проанализировала это для нее, указав на то, что это результат инструкций Фэн Юй Хэн. Которая не будет частью ее материнской семьи, когда придет время ее замужества, и не сможет так уж сильно на что-то повлиять. Фэн Юй Хэн, конечно, Фэн Юй Хэн, но ведь таким было и отношение остальной семьи Фэн. Действия отца, Фэн Цзинь Юаня и бабушки, основательницы, заставили Фэнь Дай вспомнить слова: если один падет, то остальные последуют за ним.

Живот Хань Ши рос с каждым днем. В то время она хотела использовать этот живот, чтобы побороться за положение главной жены. Сейчас же это походило на сон. Ситуация изменилась. Семья Фэн больше не была такой, как раньше.

Во внутреннем дворе Магнолии были свои заботы. Та же, что жила во дворе Исполнения желаний, была напряжена еще сильнее, чем они. В любом случае у Хань Ши уже был ребенок. Даже если бы не существовало никакой надежды на маленького в ее животе, у нее все еще имелась Фэнь Дай. Но у Цзинь Цзен никого не было. Фэн Цзинь Юань много месяцев не навещал ее, и она не знала, как долго это будет продолжаться. Она просто сожалела, что пошла против Фэн Юй Хэн.

В эти дни всем в поместье Фэн было о чем подумать. Будет ли брак Чэнь Ю для них благом или нет?

Фэн Юй Хэн не заботило процветание или падение семьи Фэн. Если люди в этой усадьбе смогут спокойно жить после этого дела, она не собиралась с этим спорить. Но если кто-то захочет действовать более высокомерно, она точно не проявит милосердия.

В настоящее время ей нужно было сделать кое-что важное. Ван Чуань уже отправилась во дворец Золотых солнечных бликов, чтобы пригласить в усадьбу старшего принца Сюань Тянь Ци. Она должна была отработать его помощь, выложив тот козырь на стол.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 421. Слишком стыдно видеть людей**

Слишком стыдно видеть людей

Сюань Тянь Ци знал Фэн Юй Хэн уже несколько месяцев. Он знал, что медицинские способности этого доктора не оттачивались день или два.

Но сегодня, когда его вызвали в хранилище лекарств окружной принцессы, и Фэн Юй Хэн села напротив него, серьезно объясняя «мужское бесплодие», Сюань Тянь Ци, который был уже человеком в возрасте — почти сорок, это не шутки — начал краснеть.

Наконец, Фэн Юй Хэн заключила:

— В итоге, орган деформирован, а сперма имеет более низкую выживаемость. Это главная причина твоего бесплодия, — на этом дискуссия завершилась.

Сюань Тянь Ци все время держал голову опущенной, он был слишком смущен, чтобы поднять ее. Это было действительно слишком неловко. Напротив него сидела молодая девушка, его будущая невестка, но она на самом деле рассказывала ему о подобных вещах. Если старина девятый узнает об этом, не сгорит ли его дворец Золотых солнечных бликов?

Фэн Юй Хэн, естественно, понимала его смущение и знала, что эта тема была действительно слишком откровенной для людей древней эпохи, но она все же сказала Сюань Тянь Ци:

— Я врач, а ты мой пациент. Это точно такой же случай, как когда императорский врач заботится о женщине. Здесь та же концепция. В глазах врача не существует разницы между мужчиной или женщиной.

— Я знаю, — кивнул Сюань Тянь Ци. Но, даже понимая это, он все еще чувствовал смущение. Одновременно с этим он размышлял о ситуации. Просто услышав симптомы своей болезни, он почувствовал растерянность. Как можно справиться с этой болезнью? Как это лечить? Можно ли вылечиться, просто принимая лекарства? Исходя из энергичных действий его младшей невестки, это не должно быть лекарством…

— Старший брат, — позвала его Фэн Юй Хэн, сразу же спросив нечто такое, что чуть не заставило Сюань Тянь Ци мысленно пожелать, чтобы пол под ним куда-нибудь провалился: — спал ли ты со своей женой или наложницей в последние пять дней?

Сюань Тянь Ци на мгновение почувствовал, что эта девушка дразнит его, но можно ли так дразнить людей? После долгих раздумий, он, наконец, с трудом покачал головой:

— Нет.

— Очень хорошо, — Фэн Юй Хэн выглядела очень счастливой. Затем она встала и подошла к шкафу. Когда она вернулась, в руке у нее была странная вещь.

У Сюань Тянь Ци было плохое предчувствие, и он подсознательно хотел сбежать; однако Фэн Юй Хэн его остановила:

— Старший брат, чтобы проверить выживаемость сперматозоидов, сначала нужно собрать ее вручную.

— Можем ли мы не лечить это? — он долго терпел и, наконец, сумел выдавить из себя это: — Я бы предпочел провести свою жизнь без детей. Я умоляю тебя.

— Это бесполезно, — сказала Фэн Юй Хэн. — Не говоря уже о том, что это было ставкой в нашей сделке, я не смогла бы объясниться с императорской наложницей Сянь. Старший брат должен знать, как все происходит в императорском дворце. Если ты не хочешь, чтобы у А-Хэн было слишком много неприятностей, лучше всего вылечить эту болезнь.

— Я гарантирую, что со стороны императорской наложницы не возникнет никаких проблем.

— Ничего хорошего, — она все же покачала головой. — Есть три способа быть непочтительным, и отсутствие ребенка — худший из них. Отец-император все еще жаждет подержать на руках внука.

Сюань Тянь Ци признал свое поражение. Правильно, не иметь ребенка было хуже всего. Даже во сне он надеялся на дитя. Прямо сейчас появилась возможность. В любом случае, он уже потерял все лицо. Потеря остатков уже не имеет значения.

Так что он просто забрал эту вещь у Фэн Юй Хэн и спросил, как ей пользоваться. Затем девушка вышла. А через некоторое время из хранилища донесся мужской голос:

— Входи.

Она вошла и обнаружила, что Сюань Тянь Ци где-то нашел ткань и использовал ее, чтобы прикрыть свое лицо, оставив открытыми только глаза. Выглядело это очень забавно.

Он держал добытую жидкость и хотел передать ее Фэн Юй Хэн, но он был слишком смущен, чтобы сделать это. Вот так он и застыл, не зная, что делать.

Фэн Юй Хэн, привыкшая к этой процедуре, сказала Сюань Тянь Ци:

— Положи пока ее на стол. Выйди на улицу и подожди. Результаты будут через два часа.

Сюань Тянь Ци практически сбежал из хранилища лекарств. В этой жизни он никогда не делал ничего более постыдного. Он на самом деле должен был использовать свою руку… черт, он на самом деле должен был использовать свою руку! Он действительно не мог этого вынести!

Слуга, ожидавший снаружи, увидев его, нашел внешний вид своего мастера немного странным. Но, поняв, что тот сейчас не в лучшем настроении, не посмел спросить. Он просто терпеливо стоял рядом.

Через два часа Фэн Юй Хэн пригласила его обратно в лекарственное хранилище. Только тогда она сказала ему:

— Уровень выживания крайне низок. Старший брат, это потребует дальнейшего обследования и лечения.

Хотя Сюань Тянь Ци не мог понять, он знал, что с его телом действительно была серьезная проблема, поэтому он с тревогой спросил:

— Можно ли это вылечить?

— Вероятность успеха пятьдесят на пятьдесят, — Фэн Юй Хэн озвучила ему два варианта на выбор: — От обследования до лечения и реабилитации ты не сможешь двигаться или вставать с постели в течение пяти дней. Делать это в моей усадьбе окружной принцессы не слишком удобно, и мне лучше не появляться во дворце Золотых солнечных бликов. Есть два места, одно из которых ты можешь выбрать. Одно из них — зал Сотни трав, а другое — августейший дворец.

Услышав ее слова, он понял, что она очень чуткая и внимательная, и облегченно вздохнул. Во-первых, о его болезни не должны узнать. Во-вторых, он не должен оставлять людям что-то, что они могли бы использовать, чтобы высмеивать его. Поэтому он немного подумал и сказал:

— Мы пойдем в августейший дворец! Это место — лучший выбор.

Фэн Юй Хэн была очень довольна его решением, поэтому не стала задерживаться в усадьбе. Она немедленно приказала подготовить императорскую карету. Взяв Ван Чуань и Хуан Цюань, они поспешили в августейший дворец.

В это время человек, которого августейший дворец послал доставить куриное мясо в пригород, еще не вернулся. Сюань Тянь Мин стоял во дворе и разговаривал с Бай Цзе:

— В любом случае, нам больше нечего делать. Было бы лучше отправить немного куриного мяса в усадьбу Фэн. Считай это помощью бедным.

Только он это сказал, как увидел девушку, торопливо входящую во дворец, придерживая подол платья. Первоначально это был красивый длинный наряд, но, похоже, ей он не нравился. Во время ходьбы она говорила двум девушкам позади:

— В будущем не давайте мне такие длинные платья!

Сюань Тянь Мин не смог удержаться от улыбки уголками губ. Такая героическая женщина! Второй такой, как его Хэн Хэн, не существует в этом мире.

Счастливый, он пошел вперед, чтобы поприветствовать ее. Но уже через несколько шагов увидел, что за ней, кроме Ван Чуань и Хуан Цюань, стоял мужчина. Который носил изысканную одежду, ткань наряда сразу давала понять, что это не обычный человек. От подошвы обуви до ворота весь он был вышит золотой нитью. Это позволило ему определить, что это определенно один из его императорских братьев.

Но почему этот императорский брат закрывал лицо?

Он остановил свою собственную жену и указал на человека с закрытым лицом, спрашивая:

— Любимая супруга, ты пригласила кого-то прийти и сыграть пьесу для этого принца?

Сюань Тянь Ци услышал это и почувствовал, как его голова пухнет. Беспомощный, он мог говорить только за себя:

— Девятый брат, это я.

Сюань Тянь Мин притворился удивленным:

— Голос как у старшего брата. Что ты делаешь, ведя себя так, как будто тебя никто не должен раскрыть?

— Старина девятый, ты хоть раз можешь говорить, как следует? — Сюань Тянь Ци был так зол, что у него зачесались зубы. Этот его девятый брат всегда был своенравным и намеренно двусмысленным в своих словах и поступках. Надо было сказать, что все было неплохо, когда он чуть-чуть проигрывал ему, но этот его сегодняшний вопрос оставил в его сердце бесконечно расширяющуюся тень. Как он мог вынести даже малейшую насмешку?

Фэн Юй Хэн увидела, что глаза старшего принца покраснели, и поняла, что ей нужно оставить ему хоть немного лица, поэтому она быстро потянула Сюань Тянь Мина за рукав:

— Просто замолчи. Пошли, мы идем во внутренний двор.

Группа людей быстро отправилась во внутренний двор августейшего дворца. Когда Сюань Тянь Мин, наконец, понял причину прибытия Фэн Юй Хэн, он очень серьезно спросил:

— Как именно будет лечиться эта болезнь?

Сюань Тянь Ци покраснел до самых ушей. Если бы он не отказался снять маску, он, скорее всего, хотел бы заползти в трещину и спрятаться где-нибудь под землей.

— Я доктор. Нужно ли мне объяснять тебе метод лечения? — Фэн Юй Хэн закатила глаза на Сюань Тянь Мина, а затем прошептала ему на ухо: — Сначала мне нужно дать старшему брату обезболивающее. После того, как он потеряет сознание, для лечения его болезни я воспользуюсь пространством в рукаве. Вот почему мне нужно, чтобы ты остался снаружи и присматривал за ним. Не пускай никого внутрь.

Сюань Тянь Мин больше всего беспокоился о так называемом пространстве внутри рукава Фэн Юй Хэн. Он знал, что за запястьем Фэн Юй Хэн скрывается большой секрет. Вот почему каждый раз, когда она упоминала об этом, он должен покорно слушаться ее.

После этого Фэн Юй Хэн провела пять часов в своей аптеке, выполняя серию операций на его мужских частях тела. После чего она оставила своего пациента там на ночь, чтобы присматривать за ним. На следующее утро она вывела его из своего пространства и, наконец, позволила другим людям позаботиться о нем.

Когда Сюань Тянь Ци проснулся, ему показалось, что он спал очень глубоким сном. Этот сон был крайне приятен тем, что не содержал никаких красочных картин. Но, открыв глаза и придя в себя, он почувствовал боль, исходящую из определенной части его тела. Его сердце наполнилось ужасом, и он хотел встать, чтобы взглянуть, но вдруг человек, стоявший у его кровати, сказал:

— Вы не должны двигаться! Вы вообще не должны двигаться!

Сюань Тянь Ци испугался и огляделся. Только тогда он обнаружил, что рядом с его кроватью стоял человек в черном. Этот человек был худым, а под глазами у него были мешки. Он смотрел прямо на него.

— Кто ты? — нахмурился Сюань Тянь Ци.

— Сун Кан, — ответил ему этот человек.

— Сун… доктор-призрак Сун Кан? — Сюань Тянь Ци почувствовал, что его собственный разум не слишком хорошо работает. Разве не Фэн Юй Хэн лечила его? Почему с ним внезапно оказался рядом доктор-призрак Сун Кан? Кроме того, разве не было сказано, что доктор-призрак Сун Кан привезен в столицу Дуань Му Цином для лечения третьего принца? Почему он внезапно появился в августейшем дворце? — Почему ты здесь? — он был полон растерянности и просто обязан был задать этот вопрос.

Сун Кан, однако, ответил очень естественно:

— Принцесса округа позаботилась для вас об этом месте. Может быть, вы хотите, чтобы она каждый день давала лекарства для этой области?

Лицо Сюань Тянь Ци сразу покраснело. Яростно глядя на Сун Кана, он стиснул зубы и сказал:

— Убирайся!

— Если я уйду, никого не останется, чтобы обеспечить вас лекарствами, — холодно фыркнул Сун Кан. — Окружная принцесса сказала, что обычные врачи не владеют нужными техниками. Хоть вы и принц, я должен напомнить вам, что независимо от того, кого вы оскорбляете, вы не должны оскорблять доктора, особенно того, который, как вы надеетесь, позаботится о вашем лечении, — сказав это, он встал, взял блюдо со стола и сказал: — Снимайте штаны.

Сюань Тянь Ци почувствовал, что он подвергся сильному унижению и хотел еще немного повыпускать пар, но следующие слова Сун Кана не позволили ему это сделать:

— Если милорд не хочет, чтобы я помогал, я пойду, позову окружную принцессу. Но, кажется, другой принц снаружи в плохом настроении. Если бы он узнал, что вы настаиваете на том, чтобы его жена каждый день заботилась о лекарствах для этого места, он бы разозлился.

— Закрой свой рот! Кто сказал, чтобы ты пошел за принцессой округа! — Сюань Тянь Ци даже представить не смел, как Фэн Юй Хэн позаботится о его лекарствах, когда он не спит. Еще больше он боялся представить мрачное выражение лица его девятого брата, поэтому он просто отвернулся и сказал Сун Кану: — Я оставлю это тебе!

В это время Фэн Юй Хэн сидела во дворе и ела виноград. Болтая ногами взад-вперед, она иногда пинала сидевшего в стороне Сюань Тянь Мина.

После многочисленных пинков Сюань Тянь Мин просто схватил одну из ног, которая пнула его, а затем посмотрел на нее. Играя скорбь и печаль, он сказал:

— Дорогая жена, неужели ты не слышала о том, что твой муж тоже пострадал в этом месте и тоже не может иметь 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 421. Слишком стыдно видеть людей**

Слишком стыдно видеть людей

Сюань Тянь Ци знал Фэн Юй Хэн уже несколько месяцев. Он знал, что медицинские способности этого доктора не оттачивались день или два.

Но сегодня, когда его вызвали в хранилище лекарств окружной принцессы, и Фэн Юй Хэн села напротив него, серьезно объясняя «мужское бесплодие», Сюань Тянь Ци, который был уже человеком в возрасте — почти сорок, это не шутки — начал краснеть.

Наконец, Фэн Юй Хэн заключила:

— В итоге, орган деформирован, а сперма имеет более низкую выживаемость. Это главная причина твоего бесплодия, — на этом дискуссия завершилась.

Сюань Тянь Ци все время держал голову опущенной, он был слишком смущен, чтобы поднять ее. Это было действительно слишком неловко. Напротив него сидела молодая девушка, его будущая невестка, но она на самом деле рассказывала ему о подобных вещах. Если старина девятый узнает об этом, не сгорит ли его дворец Золотых солнечных бликов?

Фэн Юй Хэн, естественно, понимала его смущение и знала, что эта тема была действительно слишком откровенной для людей древней эпохи, но она все же сказала Сюань Тянь Ци:

— Я врач, а ты мой пациент. Это точно такой же случай, как когда императорский врач заботится о женщине. Здесь та же концепция. В глазах врача не существует разницы между мужчиной или женщиной.

— Я знаю, — кивнул Сюань Тянь Ци. Но, даже понимая это, он все еще чувствовал смущение. Одновременно с этим он размышлял о ситуации. Просто услышав симптомы своей болезни, он почувствовал растерянность. Как можно справиться с этой болезнью? Как это лечить? Можно ли вылечиться, просто принимая лекарства? Исходя из энергичных действий его младшей невестки, это не должно быть лекарством…

— Старший брат, — позвала его Фэн Юй Хэн, сразу же спросив нечто такое, что чуть не заставило Сюань Тянь Ци мысленно пожелать, чтобы пол под ним куда-нибудь провалился: — спал ли ты со своей женой или наложницей в последние пять дней?

Сюань Тянь Ци на мгновение почувствовал, что эта девушка дразнит его, но можно ли так дразнить людей? После долгих раздумий, он, наконец, с трудом покачал головой:

— Нет.

— Очень хорошо, — Фэн Юй Хэн выглядела очень счастливой. Затем она встала и подошла к шкафу. Когда она вернулась, в руке у нее была странная вещь.

У Сюань Тянь Ци было плохое предчувствие, и он подсознательно хотел сбежать; однако Фэн Юй Хэн его остановила:

— Старший брат, чтобы проверить выживаемость сперматозоидов, сначала нужно собрать ее вручную.

— Можем ли мы не лечить это? — он долго терпел и, наконец, сумел выдавить из себя это: — Я бы предпочел провести свою жизнь без детей. Я умоляю тебя.

— Это бесполезно, — сказала Фэн Юй Хэн. — Не говоря уже о том, что это было ставкой в нашей сделке, я не смогла бы объясниться с императорской наложницей Сянь. Старший брат должен знать, как все происходит в императорском дворце. Если ты не хочешь, чтобы у А-Хэн было слишком много неприятностей, лучше всего вылечить эту болезнь.

— Я гарантирую, что со стороны императорской наложницы не возникнет никаких проблем.

— Ничего хорошего, — она все же покачала головой. — Есть три способа быть непочтительным, и отсутствие ребенка — худший из них. Отец-император все еще жаждет подержать на руках внука.

Сюань Тянь Ци признал свое поражение. Правильно, не иметь ребенка было хуже всего. Даже во сне он надеялся на дитя. Прямо сейчас появилась возможность. В любом случае, он уже потерял все лицо. Потеря остатков уже не имеет значения.

Так что он просто забрал эту вещь у Фэн Юй Хэн и спросил, как ей пользоваться. Затем девушка вышла. А через некоторое время из хранилища донесся мужской голос:

— Входи.

Она вошла и обнаружила, что Сюань Тянь Ци где-то нашел ткань и использовал ее, чтобы прикрыть свое лицо, оставив открытыми только глаза. Выглядело это очень забавно.

Он держал добытую жидкость и хотел передать ее Фэн Юй Хэн, но он был слишком смущен, чтобы сделать это. Вот так он и застыл, не зная, что делать.

Фэн Юй Хэн, привыкшая к этой процедуре, сказала Сюань Тянь Ци:

— Положи пока ее на стол. Выйди на улицу и подожди. Результаты будут через два часа.

Сюань Тянь Ци практически сбежал из хранилища лекарств. В этой жизни он никогда не делал ничего более постыдного. Он на самом деле должен был использовать свою руку… черт, он на самом деле должен был использовать свою руку! Он действительно не мог этого вынести!

Слуга, ожидавший снаружи, увидев его, нашел внешний вид своего мастера немного странным. Но, поняв, что тот сейчас не в лучшем настроении, не посмел спросить. Он просто терпеливо стоял рядом.

Через два часа Фэн Юй Хэн пригласила его обратно в лекарственное хранилище. Только тогда она сказала ему:

— Уровень выживания крайне низок. Старший брат, это потребует дальнейшего обследования и лечения.

Хотя Сюань Тянь Ци не мог понять, он знал, что с его телом действительно была серьезная проблема, поэтому он с тревогой спросил:

— Можно ли это вылечить?

— Вероятность успеха пятьдесят на пятьдесят, — Фэн Юй Хэн озвучила ему два варианта на выбор: — От обследования до лечения и реабилитации ты не сможешь двигаться или вставать с постели в течение пяти дней. Делать это в моей усадьбе окружной принцессы не слишком удобно, и мне лучше не появляться во дворце Золотых солнечных бликов. Есть два места, одно из которых ты можешь выбрать. Одно из них — зал Сотни трав, а другое — августейший дворец.

Услышав ее слова, он понял, что она очень чуткая и внимательная, и облегченно вздохнул. Во-первых, о его болезни не должны узнать. Во-вторых, он не должен оставлять людям что-то, что они могли бы использовать, чтобы высмеивать его. Поэтому он немного подумал и сказал:

— Мы пойдем в августейший дворец! Это место — лучший выбор.

Фэн Юй Хэн была очень довольна его решением, поэтому не стала задерживаться в усадьбе. Она немедленно приказала подготовить императорскую карету. Взяв Ван Чуань и Хуан Цюань, они поспешили в августейший дворец.

В это время человек, которого августейший дворец послал доставить куриное мясо в пригород, еще не вернулся. Сюань Тянь Мин стоял во дворе и разговаривал с Бай Цзе:

— В любом случае, нам больше нечего делать. Было бы лучше отправить немного куриного мяса в усадьбу Фэн. Считай это помощью бедным.

Только он это сказал, как увидел девушку, торопливо входящую во дворец, придерживая подол платья. Первоначально это был красивый длинный наряд, но, похоже, ей он не нравился. Во время ходьбы она говорила двум девушкам позади:

— В будущем не давайте мне такие длинные платья!

Сюань Тянь Мин не смог удержаться от улыбки уголками губ. Такая героическая женщина! Второй такой, как его Хэн Хэн, не существует в этом мире.

Счастливый, он пошел вперед, чтобы поприветствовать ее. Но уже через несколько шагов увидел, что за ней, кроме Ван Чуань и Хуан Цюань, стоял мужчина. Который носил изысканную одежду, ткань наряда сразу давала понять, что это не обычный человек. От подошвы обуви до ворота весь он был вышит золотой нитью. Это позволило ему определить, что это определенно один из его императорских братьев.

Но почему этот императорский брат закрывал лицо?

Он остановил свою собственную жену и указал на человека с закрытым лицом, спрашивая:

— Любимая супруга, ты пригласила кого-то прийти и сыграть пьесу для этого принца?

Сюань Тянь Ци услышал это и почувствовал, как его голова пухнет. Беспомощный, он мог говорить только за себя:

— Девятый брат, это я.

Сюань Тянь Мин притворился удивленным:

— Голос как у старшего брата. Что ты делаешь, ведя себя так, как будто тебя никто не должен раскрыть?

— Старина девятый, ты хоть раз можешь говорить, как следует? — Сюань Тянь Ци был так зол, что у него зачесались зубы. Этот его девятый брат всегда был своенравным и намеренно двусмысленным в своих словах и поступках. Надо было сказать, что все было неплохо, когда он чуть-чуть проигрывал ему, но этот его сегодняшний вопрос оставил в его сердце бесконечно расширяющуюся тень. Как он мог вынести даже малейшую насмешку?

Фэн Юй Хэн увидела, что глаза старшего принца покраснели, и поняла, что ей нужно оставить ему хоть немного лица, поэтому она быстро потянула Сюань Тянь Мина за рукав:

— Просто замолчи. Пошли, мы идем во внутренний двор.

Группа людей быстро отправилась во внутренний двор августейшего дворца. Когда Сюань Тянь Мин, наконец, понял причину прибытия Фэн Юй Хэн, он очень серьезно спросил:

— Как именно будет лечиться эта болезнь?

Сюань Тянь Ци покраснел до самых ушей. Если бы он не отказался снять маску, он, скорее всего, хотел бы заползти в трещину и спрятаться где-нибудь под землей.

— Я доктор. Нужно ли мне объяснять тебе метод лечения? — Фэн Юй Хэн закатила глаза на Сюань Тянь Мина, а затем прошептала ему на ухо: — Сначала мне нужно дать старшему брату обезболивающее. После того, как он потеряет сознание, для лечения его болезни я воспользуюсь пространством в рукаве. Вот почему мне нужно, чтобы ты остался снаружи и присматривал за ним. Не пускай никого внутрь.

Сюань Тянь Мин больше всего беспокоился о так называемом пространстве внутри рукава Фэн Юй Хэн. Он знал, что за запястьем Фэн Юй Хэн скрывается большой секрет. Вот почему каждый раз, когда она упоминала об этом, он должен покорно слушаться ее.

После этого Фэн Юй Хэн провела пять часов в своей аптеке, выполняя серию операций на его мужских частях тела. После чего она оставила своего пациента там на ночь, чтобы присматривать за ним. На следующее утро она вывела его из своего пространства и, наконец, позволила другим людям позаботиться о нем.

Когда Сюань Тянь Ци проснулся, ему показалось, что он спал очень глубоким сном. Этот сон был крайне приятен тем, что не содержал никаких красочных картин. Но, открыв глаза и придя в себя, он почувствовал боль, исходящую из определенной части его тела. Его сердце наполнилось ужасом, и он хотел встать, чтобы взглянуть, но вдруг человек, стоявший у его кровати, сказал:

— Вы не должны двигаться! Вы вообще не должны двигаться!

Сюань Тянь Ци испугался и огляделся. Только тогда он обнаружил, что рядом с его кроватью стоял человек в черном. Этот человек был худым, а под глазами у него были мешки. Он смотрел прямо на него.

— Кто ты? — нахмурился Сюань Тянь Ци.

— Сун Кан, — ответил ему этот человек.

— Сун… доктор-призрак Сун Кан? — Сюань Тянь Ци почувствовал, что его собственный разум не слишком хорошо работает. Разве не Фэн Юй Хэн лечила его? Почему с ним внезапно оказался рядом доктор-призрак Сун Кан? Кроме того, разве не было сказано, что доктор-призрак Сун Кан привезен в столицу Дуань Му Цином для лечения третьего принца? Почему он внезапно появился в августейшем дворце? — Почему ты здесь? — он был полон растерянности и просто обязан был задать этот вопрос.

Сун Кан, однако, ответил очень естественно:

— Принцесса округа позаботилась для вас об этом месте. Может быть, вы хотите, чтобы она каждый день давала лекарства для этой области?

Лицо Сюань Тянь Ци сразу покраснело. Яростно глядя на Сун Кана, он стиснул зубы и сказал:

— Убирайся!

— Если я уйду, никого не останется, чтобы обеспечить вас лекарствами, — холодно фыркнул Сун Кан. — Окружная принцесса сказала, что обычные врачи не владеют нужными техниками. Хоть вы и принц, я должен напомнить вам, что независимо от того, кого вы оскорбляете, вы не должны оскорблять доктора, особенно того, который, как вы надеетесь, позаботится о вашем лечении, — сказав это, он встал, взял блюдо со стола и сказал: — Снимайте штаны.

Сюань Тянь Ци почувствовал, что он подвергся сильному унижению и хотел еще немного повыпускать пар, но следующие слова Сун Кана не позволили ему это сделать:

— Если милорд не хочет, чтобы я помогал, я пойду, позову окружную принцессу. Но, кажется, другой принц снаружи в плохом настроении. Если бы он узнал, что вы настаиваете на том, чтобы его жена каждый день заботилась о лекарствах для этого места, он бы разозлился.

— Закрой свой рот! Кто сказал, чтобы ты пошел за принцессой округа! — Сюань Тянь Ци даже представить не смел, как Фэн Юй Хэн позаботится о его лекарствах, когда он не спит. Еще больше он боялся представить мрачное выражение лица его девятого брата, поэтому он просто отвернулся и сказал Сун Кану: — Я оставлю это тебе!

В это время Фэн Юй Хэн сидела во дворе и ела виноград. Болтая ногами взад-вперед, она иногда пинала сидевшего в стороне Сюань Тянь Мина.

После многочисленных пинков Сюань Тянь Мин просто схватил одну из ног, которая пнула его, а затем посмотрел на нее. Играя скорбь и печаль, он сказал:

— Дорогая жена, неужели ты не слышала о том, что твой муж тоже пострадал в этом месте и тоже не может иметь 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 422. Свадьба Чэнь Ю**

Свадьба Чэнь Ю

Слова Сюань Тянь Мина заставили Фэн Юй Хэн преувеличенно закатить глаза. Затем она вдруг как будто что-то вспомнила и наклонилась вперед. Протянув руку, она обняла его за шею и загадочным тоном спросила:

— Тогда есть ли какие-либо негативные реакции в пораженной области? Например, есть ли боль?

Сюань Тянь Мин не знал, что она имела в виду, поэтому он откровенно согласился с этим и продолжил:

— Есть, конечно, боль есть. Существует ли болезнь, которая не болит? Дорогая жена, ты должна предоставить мужу некоторое лечение.

Его жена прикрыла глаза и озорным тоном сказала:

— С древних времен восточная медицина всегда говорила, что внешние повреждения следует лечить изнутри, но в нашей области медицины есть и другое высказывание.

— Что же оно говорит? — озадачился Сюань Тянь Мин.

— Отрежь все, что болит!

— Чертова девчонка! — от определенного человека можно было услышать скрежет зубов друг о друга.

Фэн Юй Хэн громко рассмеялась. Спрыгнув со стола, на котором сидела, она нырнула за спину Бай Цзе:

— Твой хозяин собирается кого-то покусать!

Бай Цзе сдержал смех, чуть не доведя себя до внутренних повреждений. «Отрежь все, что болит»! Принцесса действительно жестока!

Пока они смеялись и шутили, они увидели, как во двор с запиской вошла госпожа Чжоу. Фэн Юй Хэн подошла поближе, чтобы посмотреть:

— Это приглашение на банкет?

— Принцесса права. Это действительно приглашение, — улыбнулась госпожа Чжоу, а затем она сказала Сюань Тянь Мину: — Эта резиденция Сян отправила приглашение в наш дворец, пригласив ваше высочество и окружную принцессу принять участие в свадебной церемонии вместе.

Хуан Цюань услышала это и засмеялась:

— Эта свадьба с второстепенной принцессой, на какую церемонию их приглашают?

Ван Чуань, однако, была немного более внимательна, спрашивая:

— Было ли это приглашение послано его высочеством третьим принцем?

Госпожа Чжоу покачала головой:

— Эта свадьба будет организована принцессой Сян. Приглашение тоже было отправлено ею.

Сюань Тянь Мин бросил любопытствующий взгляд на Фэн Юй Хэн. Он знал, что эта девушка и принцесса Сян дружили. Возможно, в этом было что-то, о чем он не знал.

Конечно же, подойдя к Фэн Юй Хэн, он увидел на ее лице озорную улыбку. Сюань Тянь Мин получил определенно представление о происходящем и сразу же почувствовал, что его настроение улучшилось. Вручая приглашение Бай Цзе, он громко сказал:

— Хорошенько позаботься об этом. Когда придет время, этот принц возьмет свою любимую супругу и посмотрит на это событие.

Да Шунь, в двадцать второй год правления императора Тянь Ву, старшая дочь поместья премьер-министра, Фэн Чэнь Ю, вышла замуж двадцать четвертого числа седьмого месяца.

Не было ни какого-то великого шествия, ни музыки. Не нужно было ни рано вставать, ни ложиться поздно спать, чтобы закончить работы. На самом деле основательница даже не давала внучке никаких советов о том, как стать женой. Прямо перед тем, как Фэн Чэнь Ю покинула усадьбу, она трижды поклонилась основательнице и Фэн Цзинь Юаню, сказав:

— Прощайте, бабушка. Прощайте, отец, — затем, при поддержке своих служанок, она встала, и на ее голову надели красную вуаль. Без лишней шумихи она покинула поместье.

У входа в усадьбу ждал большой красный свадебный паланкин. Дуань Му Цин ехал верхом на крупной лошади. Выступая в качестве представителя Сюань Тянь Е, он приехал, чтобы забрать ее.

Фэн Цзинь Юань был вполне доволен происходящим. Хотя она должна была стать второстепенной принцессой, то, что Дуань Му Цин, казалось, приветствовал ее, дало семье Фэн хоть какое-то лицо.

Помимо Фэн Юй Хэн, которая раньше отправилась во дворец Сян с Сюань Тянь Мином, остальные члены семьи Фэн собрались вокруг, чтобы отправить Фэн Чэнь Ю из поместья. Даже Фэнь Дай, которая никогда не ладила с ней, не доставляла ей никаких хлопот. Она просто тихо наблюдала, как Чэнь Ю, согнувшись в талии, забралась в паланкин после того, как Дуань Му Цин поднял занавеску. Затем Дуань Му Цин махнул рукой, и паланкин поднялся, быстро направившись в сторону дворца Сян.

Цзинь Цзен встала рядом с Ан Ши и неосознанно сказала:

— Разве это похоже на свадьбу? Это даже хуже, чем похороны.

Ан Ши уставилась на нее предостерегающим взглядом. Цзинь Цзен тоже поняла, что сказала что-то не то и опустила голову. Она больше не произнесла ни слова.

Но все понимали, что Цзинь Цзен права. Даже основательница смотрела на отъезжающий паланкин и качала головой, вздыхая. Затем она спросила Фэн Цзинь Юаня:

— Действительно ли это был лучший выбор для семьи Фэн?

Фэн Цзинь Юань стиснул зубы:

— Мы не можем знать, что произойдет завтра. Мы можем делать только по одному шагу за раз, — сказав это, он посмотрел в сторону Сян Жун. Шкала равновесия в его сердце уже начала меняться, а он и не заметил.

На стороне семьи Фэн было тихо, потому что они не получали приглашений и не могли послать гостей. После того, как вся семья проводила Чэнь Ю к паланкину, они вернулись в главный зал двора Пионов. Присутствовала вся семья Фэн, но в воздухе повисло молчание.

В отличие от семьи Фэн, дворец Сян был чрезвычайно оживленным. Не было недостатка в принцах и чиновниках, которые пришли, чтобы присутствовать на этом торжестве. Даже другие крупные столичные семьи получили приглашения. Неся дорогие подарки, они приходили насладиться праздником. Какое-то время дворец Сян был переполнен людьми.

Когда свадебный паланкин Фэн Чэнь Ю прибыл ко входу, она внезапно для себя услышала радостный гомон впереди. До нее донеслись звуки пения и музыки, все это звучало очень оживленно. Немного озадаченная, она приподняла занавеску, чтобы спросить бабушку, заботившуюся о ней:

— Что это за звуки? Мы столкнулись с церемонией другой семьи?

— Мы прибыли к воротам дворца Сян. Юная госпожа, насладитесь этим радостным событием, — ответила та. — Не обращайте внимания на то, что в семья Фэн было тихо, дворец Сян очень оживлен. Его высочество третий принц приложил немало усилий, чтобы привести сюда старшую молодую госпожу!

Услышав, что эта музыка и пение должны были приветствовать ее, сердце, которое уже ни на что толком не рассчитывало, быстро начало приходить в себя. Она поняла, что третий принц заботился о ней. И верила, что когда вуаль будет снята, эта забота достигнет своего апогея.

Наконец, паланкин остановился перед дворцом Сян. Дуань Му Цин поднял занавеску, а бабушка помогла ей войти в поместье, шаг за шагом. С десяти лет Фен Чэнь Ю начала практиковать все необходимые вежливые свадебные расшаркивания, готовясь к своему собственному браку. Неважно, выйдет ли она замуж за принца, благородного, генерала или высокопоставленного чиновника, она могла гарантировать, что не совершит ни одной ошибки.

К сожалению, абсолютно ничего, что она готовила, не использовалось при расставании с семьей. Не было ни удара по дверце паланкина, ни стрельбы из лука, ни перепрыгивания через жаровню, не было даже жениха, который поприветствовал бы ее\*. Все шло не так, как она ожидала. Хотя она слышала живые и радостные звуки и чувствовала себя намного счастливее, чем когда покинула поместье Фэн, ее сердце почему-то наполнилось паникой. Эта паника заставила ее постоянно спотыкаться.

— Старшая молодая госпожа, не бойтесь, — тихо напомнила ей бабушка. — Это то, что каждая девушка должна испытывать, выходя замуж. Прямо сейчас с обеих сторон играются великие пьесы. Гости пришли со двора ко входу. Если бы дворец Сян не был достаточно большим, то он действительно не смог бы вместить всех.

Служанка, которая приехала с Чэнь Ю, тоже вставила пару слов:

— Молодая госпожа, его высочество третий принц действительно очень серьезен. Даже если бы это было приветствие официальной принцессы, возможно, это было бы не так оживленно, верно?

Сердце Чэнь Ю сжалось еще раз, и она запаниковала еще больше.

В это время принцы уже сидели в банкетном зале. Третий принц, Сюань Тянь Е, тоже был одет в свадебный наряд и сидел в инвалидном кресле, ожидая прибытия своей новой жены. Но брови его были нахмурены, а на лице не было и следа торжества. Как ни посмотри, он не походил на жениха. Вместо этого, не жалея сил, обо всем заботилась принцесса Сян.

Сюань Тянь Мин сидел рядом с Фэн Юй Хэн. Взмахнув своим веером в сторону своей жены, он тихо спросил:

— Какую игру ты запланировала с принцессой Сян?

Фэн Юй Хэн приподняла бровь:

— Что? Нет-нет. Нет никакой игры.

Сюань Тянь Мин, сомневаясь, протянул:

— Принцесса Сян ненавидит старину третьего до такой степени, что у нее чешутся зубы. Если бы ты не запланировала поиграть с ней, приложила бы она столько усилий, чтобы помочь привести второстепенную принцессу?

Сюань Тянь Хуа, сидевший рядом, услышал разговор между ними и улыбнулся. Наклонившись, он сказал:

— Пьеса это или нет, сразу станет ясно. Девятый брат, если о ней будет рассказано заранее, то она не будет такой увлекательной.

Сюань Тянь Мин закатил глаза, затем посмотрел на Юй Цянь Инь, сидевшую сбоку, и выражение его лица немного помрачнело.

Фэн Юй Хэн, естественно, тоже видела Юй Цянь Инь, пришедшую с Сюань Тянь Хуа. Эта девушка была одета в простое фиолетовое кисейное платье, часть ее волос была просто завязана сзади, а остальные пряди остались распущенными. Все это выглядело довольно хорошо. Сюань Тянь Хуа подошел, чтобы поговорить с ними, поэтому Юй Цянь Инь тоже подошла. Потянув за рукав Сюань Тянь Хуа, она мягко сказала:

— Седьмой брат, я слышала, что старшая молодая госпожа семьи Фэн — несравненная красавица. Это правда или ложь? — ее игра бровями и общее расположение относительно Сюань Тянь Хуа заставили Фэн Юй Хэн немного волноваться.

В это время в зал быстро вошла принцесса Сян и подошла к Сюань Тянь Е, говоря:

— Невеста собирается войти в банкетный зал. Ваше высочество, быстро приготовьтесь.

Сюань Тянь Е все еще выглядел сердитым. Он был совершенно не в состоянии понять, почему принцесса Сян была вынуждена приложить столько усилий для проведения торжественной церемонии. Однажды он отказался, но другая сторона использовала аргументацию: «Мы должны поддержать репутации семьи Фэн и принцессы округа Цзи Ан», чтобы небрежно отмахнуться от его отказа. Если добавить к этому его более поздние мысли, он действительно не мог быть слишком холодным по отношению к поместью Фэн. В любом случае, он должен был позаимствовать слухи о том, что у Фэн Чэнь Ю судьба Феникса, чтобы вернуть себе власть, поэтому он согласился на ее просьбу и позволил разворачиваться этой игре.

Но сегодня, когда во дворце появились все принцы и чиновники столицы и даже некоторые высокопоставленные граждане, Сюань Тянь Е внезапно почувствовал аромат заговора. Но что это был заговор?

Пока он размышлял об этом, невеста уже с помощью бабушки вошла в банкетный зал. Юй Цянь Инь внезапно сказала тихим голосом:

— Каким бы прекрасным ни был человек, если его сердце наполнено ядом, оно не поддается спасению, — затем она приняла презрительный вид и выпятила свой маленький подбородок. Этот ее вид до жути напоминал гордую Фэн Юй Хэн.

Сюань Тянь Хуа повернул голову и посмотрел на нее полным вопросов взглядом; однако этот взгляд не задержался на ней, он очень быстро отвел его. Что касается Фэн Юй Хэн, то она прекрасно заметила в глазах Юй Цянь Инь вспышку недовольства пополам с легким гневом.

Эту свадьбу вел второй принц. Изначально эту работу должен был выполнять старший принц Сюань Тянь Ци. Однако он в настоящее время беспомощно лежал на кровати в августейшем дворце. Он вообще не мог двигаться, и тем более он не мог прийти и исполнять эти обязанности.

Но второй принц, Сюань Тянь Янь, тоже чувствовал себя неловко. Это была просто второстепенная принцесса, но в этом дворце взяли и развели такую большую активность. Отдать дань уважения небу и земле было бы легко, но как быть с родителями? Кому они будут отдавать дань уважения?

Пока он волновался об этом, внезапно нетерпеливым и ясным голосом заговорил юный императорский внук Фэй Юй:

— В книге сказано, что только официальная жена может выполнять брачные обряды с мужем. Третий дядя, ты не хочешь третьей тетушки?

Маленький ребенок говорил, ничего не стесняясь, прямо спросив все то, о чем думали другие.

Сюань Тянь Е посмотрел на свою принцессу, а затем услышал, как та сказала:

— Несмотря на то, что его высочество принимает второстепенную принцессу, эта второстепенная принцесса — старшая молодая госпожа поместья премьер-министра. Если самый красивый человек столицы и страны не сможет выполнить эти обряды, разве она не будет чувствовать себя обиженной до конца своей жизни? — договорив, она повернулась к Сюань Фэй Юю и продолжила: — Фэй Юй, книга, действительно, права, но в конечном итоге важно то, что решит сам человек. Ты поймешь, когда станешь старше, — закончив объяснение, она повернулась к Фэн Юй Хэн и спросила уже ее: — Принцесса округа, права ли я в том, что сказала?

Фэн Юй Хэн улыбнулась и кивнула:

— Вы правы. Большое спасибо, третья невестка, за великодушие. Вы в состоянии осуществить самую большую мечту моей старшей сестры. Это самая красивая и самая хорошо воспитанная дочь моей семьи Фэн. Третий брат, вам очень повезло.

Сразу после того, как она сказала это, слуга извне внезапно закричал:

— Подарок ее величества императрицы прибыл!

\*\*\*

\* Стук в дверь паланкина — жених пинает дверцу паланкина, а невеста отвечает, также пиная дверь. Это должно показать, что мужчина не будет доминировать над женщиной, а женщина не проявит слабости.

Прыжок через жаровню призван избавить от дурных предзнаменований и принести удачу.

Чуть подробнее о китайской свадьбе:

Подготовка к китайской свадьбе

Путь в дом будущего мужа лежит у китайской невесты, в буквальном смысле, через чердак. Именно туда девушка должна перебраться за несколько дней до этого знаменательного события. В крайнем случае, она может заменить чердак какой-нибудь нежилой комнатой. Впрочем, невесте не обязательно проводить эти дни в полном одиночестве. На чердаке девушку навещают подруги, приносят ей подарки, поют вместе грустные песни о скорой разлуке с родителями. Такой получается своеобразный девичник в стиле Made in Chine.

Китайский жених в эти дни времени зря не теряет, и вместе с ближайшими родственниками обустраивает комнату для первой брачной ночи.

В Древнем Китае большое значение придавалось очистительным процедурам, которые проделывала невеста накануне свадьбы. Она принимала несколько ванн с различными целебными отварами, среди которых особой популярностью пользовался сок грейпфрута. По древним поверьям он ставил надежный заслон от влияния злых сил на счастье новой семьи.

Волосы невесте зачесывала и завивала многодетная женщина, которая познала счастье в браке. Она же на своей спине спускала новобрачную с чердака.

Последний этап подготовки — надевание свадебного красного наряда и многочисленные поклоны со словами благодарности родителям, фотографиям и картинам предков.

Убранство невесты

О традиционных китайских свадебных одеяниях девушки следует сказать особо. Ее халат красного цвета, расшитый стразами и украшенный жемчугом, очаровывал своей красотой и «купеческим» шиком. После свадьбы его хранили как семейную реликвию. Дракон и феникс — обязательные персонажи на свадебном халате невесты.

Голову девушки украшал убор, очень напоминающий красную корону. Он сплошь украшен перьями, бусинками, монетами и другими аксессуарами. Лицо китайской невесты разглядеть было сложно, его скрывала темная вуаль.

Если невеста из богатой семьи, то она демонстрировала свой статус гостям сменой нарядов. За время свадебного банкета девушка могла более трех раз появляться в новом халате. Кроме традиционного красного халата, невеста представала перед участниками торжества в оранжевом и розовом одеяниях.

Переезд новобрачной в дом мужа

Важная часть китайской свадьбы — переезд молодой жены в дом родителей мужа. Раньше он совершался с массой магических ритуалов, некоторые из них не утратили значения и сегодня. Паланкин, в котором совершала переезд девушка, щедро осыпался монетами и плодами в знак благополучия и достатка. Во время пути ей не рекомендовали смотреть по сторонам, чтобы избежать дурных примет. Впрочем, здесь на помощь девушке приходили громкие звуки фейерверков и хлопушек, которые также отгоняли темные силы. Уже перед самим домом молодой супруге стелили под ноги красивый коврик.

А еще у китайской невесты обязательно было в руках небольшое зеркальце. Поймав им солнечный лучик, она легко могла осветить себе дорогу в счастливое будущее. С этим зеркальцем китайские невесты не расстаются до самой спальни. Там, кстати, жених имел, наконец, право приподнять вуаль и рассмотреть лицо любимой во всей красе.

Свадебное пиршество

Согласно старинному китайскому обряду, бракосочетание всегда начиналось у алтаря, которым мог служить небольшой столик в доме. Здесь молодые молились основным богам, которые должны были освятить этот союз на Небесах. После жених и невеста благодарили старейшин рода, родителей и гостей, что пришли на торжество. Друзья жениха преподносили всем изделие, которое называлось «счастье для двоих». Этот иероглиф мужчины прикрепляли к своей одежде, а женщины украшали им волосы.

Жених и невеста выпивали вместе чашу красного вина, после чего приглашали гостей за банкетный стол. Вернее, столиков в праздничном зале было много, и все приглашенные рассаживались за ними с соблюдением ритуала и древних традиций. Молодоженов обычно поздравляли конвертиками с деньгами. Сегодня внутри китайских свадебных конвертиков часто попадаются банковские карточки.

На свадьбе китайцы очень любят произносить пламенные речи, желать молодым долгой и счастливой жизни. Поэтому слово предоставляется каждому желающему сказать свой спич. Тосты произносятся одновременно с дегустацией многочисленных блюд, которые молодожены предлагают отведать гостям под вино или рисовую водку. О сладком здесь тоже не забывают. Но вместо традиционного европейского торта, китайцы предпочитают национальные сладости и фрукты.

Молодожены на китайской свадьбе не только постоянно находятся в центре внимания, но и развлекают гостей, которые все время просят жениха и невесту продемонстрировать свои артистические способности: спеть, показать какой-нибудь национальный номер, удивить красивыми нарядами. Уже на экваторе торжества эту роль берут на себя специально приглашенные артисты.

Брачное ложе

Покупка новой кровати — обязанность китайского жениха. Помогала ему в этом и готовила ложе для первой брачной ночи многодетная супружеская пара. Когда кровать была установлена, первыми на нее запускали детей, чтобы своим присутствием те привлекли внимание высших сил, отвечающих за плодородие и материнство. С этой же целью брачное ложе молодой китайской пары украшали фруктами, семенами лотоса и другими символическими атрибутами.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 423. Нефритовый диск небесной непорочности\***

Нефритовый диск небесной непорочности

После этого крика пара молодоженов, которая собиралась отдать дань уважения, пораженно застыла. Фэн Чэнь Ю нахмурилась. Она ни в малейшей степени не была довольна тем, что императрица послала подарок.

Для нее все, связанное с императрицей, всегда оборачивалось чем-то плохим. Она ни разу не выиграла от ее даров. Разве каждый не был каким-то наказанием? Сегодня день ее свадьбы, и было совершенно ясно, что у императрицы не было никаких добрых намерений!

Вот что она думала обо всей этой ситуации, но кроме нее так же считал и третий принц, Сюань Тянь Е; однако императрица послала людей, чтобы доставить подарок, поэтому они не могли не принять его. Он мог только заставить слугу подтолкнуть его, чтобы забрать присланное. Пришедшая бабушка с улыбкой на лице вышла вперед, неся какую-то вещь, обернутую в красную ткань. Кланяясь Сюань Тянь Е, она сказала:

— Эта старая со всем уважением приветствует ваше высочество.

— Не нужно такой вежливости. Этот принц просто приветствует второстепенную жену. Почему же мать-императрица так обеспокоилась, что послала какой-то подарок? — сказал Сюань Тянь Е, подняв руку, а потом глазами приказал слуге подойти и забрать у посланницы из рук подарок.

Бабушка передала его и немедленно сняла с этой вещи красную ткань. Затем она громко сказала:

— Ее величество императрица подарила вашему высочеству принцу Сян нефритовый диск небесной непорочности, желая, чтобы ваше высочество принц Сян и старшая молодая госпожа Фэн наслаждались гармоничной и счастливой жизнью.

Все присутствующие в замешательстве ахнули. Почему такого рода вещь отправили во дворец Сян?

Фэн Юй Хэн посмотрела на присланное и почувствовала, что это немного странно. В ее глазах в этом не было ничего особенного. Просто немногим более ценный кусок нефрита, вырезанный в форме диска. Интересное название, но реакции окружающих заслуживали расследования.

Ее обожающее сплетни сердце было на взводе. Потянувшись, она ткнула Сюань Тянь Мина прямо в бок:

— Что значит этот нефритовый диск небесной непорочности?

Сюань Тянь Мин ответил вопросом на вопрос:

— Ты знаешь, что означает девственный нефрит?

Услышав эти слова, Фэн Юй Хэн сразу поняла. Так вот о чем принцесса Сян попросила императрицу. Что касается нефритового диска небесной непорочности, основываясь на реплике Сюань Тянь Мина, она почувствовала, что этой вещице можно было бы дать другое имя, например, «диск небесных пощечин». Кажется, благородные и хорошо образованные женщины императорского дворца действительно другие. Даже оскорбляя людей, они не использовали слова. Вместо этого они использовали предметы.

Лицо Фэн Чэнь Ю было скрыто за фатой, поэтому она, естественно, не могла видеть, что происходит снаружи; однако девушка слышала слова бабушки. Она когда-то слышала, как люди говорили о нефритовом диске небесной непорочности и его использовании в прошедших эпохах. Благородная девушка входила во дворец, и ее тело осматривали — эта процедура гарантировала их личность. Для любой, признанной девственницей, ответственная за осмотр бабушка предоставляла нефритовый диск небесной непорочности, удостоверяющий, что она прошла оценку. В последние несколько веков этот порядок предоставления претерпел некоторые изменения. В сегодняшней Да Шунь эта традиция постепенно вышла из дворца, позволяя некоторым из высокопоставленных чиновников пользоваться ее.

Обычно, до того, как дочери семей чиновников второго ранга выходили замуж, они всегда приглашали бабушку из дворца для осмотра. После того, как те проходили проверку, они могли запросить у императрицы нефритовый диск небесной непорочности. Девушка, покидая родительский дом и входя в дом мужа, несла бы этот диск как доказательство своей чистоты.

Конечно, так было только тогда, когда речь шла о дочери первой жены или когда дочь наложницы выходила замуж за принца или сына стандартного второго ранга и выше в качестве официальной жены. Только тогда эти девушки могли заполучить подобную славу. Основываясь на текущем статусе Чэнь Ю, она не смогла получить этот нефритовый диск небесной непорочности.

Но сегодня императрица прислала этот нефритовый диск небесной непорочности. Что вообще происходило?

Чэнь Ю все еще была смущена; Сюань Тянь Е в это время продолжал свою старую «песню»:

— Этот принц женится на второстепенной принцессе. Это действительно не стоит того, чтобы приносить этот нефритовый диск небесной непорочности!

Однако бабушка сказала:

— Милорд, должно быть, шутит. Даже если она второстепенная принцесса, в будущем у нее также будет возможность родить кого-то с императорской кровью. Быть способной заполучить нефритовый диск небесной непорочности — это величайшая слава для старшей молодой госпожи Фэн. Более того… — она остановилась на мгновение, затем чуть повернулась и взяла из рук евнуха, стоявшего позади нее, свиток: — Сегодня эта старая слуга не просто принесла нефритовый диск небесной непорочности — важнейшую для девушки на выданье вещь. Что еще более важно, здесь императорский указ от его величества.

Императорский указ?

Сюань Тянь Е сильно нахмурился, он был совершенно ошеломлен разыгрывающейся ситуацией. Гости тоже озадачились, начав обсуждать происходящее.

Фэн Юй Хэн наблюдала за этой сценой, слегка прикрыв глаза и неосознанно искривив губы в насмешливой улыбке. Эта насмешка была безмолвной, но когда Сюань Тянь Мин и Сюань Тянь Хуа оба перевели свои взгляды на нее, то увидели на месте ее обычного милого личика настоящую ледяную маску. Этот вид испугал их обоих. Сюань Тянь Мин сразу же схватил ее за руку, а Сюань Тянь Хуа понял, что эта Фэн Чэнь Ю снова и снова тайно преследовала эту девушку. Она выдерживала это до сегодняшнего дня, возможно, она больше не могла терпеть.

— Ваше высочество, — бабушка увидела, что Сюань Тянь Е молчит, поэтому у нее не было другого выбора, кроме как продолжить: — Этот указ его величества о присвоении титула знатной госпожи первого ранга. Этот императорский указ должен быть дан старшей молодой госпоже семьи Фэн вместе с нефритовым диском небесной непорочности. Интересно, ваше высочество удовлетворено таким подарком?

Как мог Сюань Тянь Е осмелиться показать свое недовольство? Он сразу сказал:

— Большое спасибо отцу-императору и матери-императрице за их милость.

Он поблагодарил, и Фэн Чэнь Ю тоже произнесла слова благодарности. В этот момент ее сердце переполнилось эмоциями. Она всегда думала, что вступление в брак с дворцом Сян как второстепенной принцессой принесет ей немало проблем с принцессой Сян, могущей подавлять ее сверху. Однако кто же знал, что ее ждет такое радостное событие? Пройдя осмотр, она завладеет и нефритовым диском небесной непорочности, и титулом знатной госпожи первого ранга. С этим благородным титулом, даже если бы она стояла перед основательницей семьи Фэн, она смогла бы стоять с прямой спиной. Ей больше не нужно было бы подлизываться к ней.

Подумав об этом, она, наконец, сказала:

— Чэнь Ю просит бабушку осмотреть мое тело.

Та кивнула, затем посмотрела на Сюань Тянь Е. Видя его кивок, она обратилась уже к принцессе Сян:

— Тогда я попрошу принцессу подготовиться!

Очень быстро Фэн Чэнь Ю увели во внутренний зал вместе с бабушкой и принцессой Сян. В банкетном зале начались разговоры, но в основном люди поздравляли Сюань Тянь Е.

Сюань Тянь Мин облизнул губы и неоднозначно сказал:

— Второстепенная принцесса, могущая получить звание благородной госпожи первого ранга, похоже, отец-император высоко ценит третьего брата. Третий брат, не разочаровывай его надежды.

Четвертый принц немного подумал и спросил:

— Даже у третьей невестки нет благородного титула, верно? Хотя, если уж начистоту, она уже была принцессой. Благородный титул присваивается членам семьи чиновников.

Эти слова заставили Сюань Тянь Е снова почувствовать раздражение.

Благородные титулы предназначались для семей чиновников. Теперь, однако, его давали второстепенной принцессе принца. Что за беспорядок? Очевидно, Фэн Чэнь Ю по-прежнему считала этот благородный титул хорошей вещью, раз поспешила на осмотр тела. Это действительно было слишком стыдно для него.

Сюань Тянь Е был настолько зол, что не знал, что ему делать. Он мог только сидеть в своей инвалидной коляске и ждать, пока проверка будет завершена.

К счастью, им не нужно было ждать слишком долго. Фэн Юй Хэн прикончила только полчашки чая, когда сзади раздался крик. Кричала принцесса Сян, за ее воплем раздался голос той бабушки, говоривший:

— Как… как это возможно?

Все были шокированы, и никто не знал, что случилось, но как бы любопытно им ни было, во внутреннем зале проходила осмотр молодая девушка. Они не могли ворваться туда. Они могли только волноваться, стоя снаружи. К счастью, вскоре после этих криков изнутри выбежала служанка. Подбежав к Сюань Тянь Е, она с полным ужаса лицом сказала:

— Ваше высочество, возникли проблемы.

Сюань Тянь Е нахмурился и хотел, чтобы его слуга довез его до внутреннего зала. Но в это время оттуда в спешке вышла принцесса Сян. Да не одна. В ее руке был некто, кого она тащила за одежду. Таща этого человека прямо по полу, принцесса Сян буквально лучилась гневом, несмотря на нескончаемые чужие вопли и плач. Казалось, что она не собирается никого щадить.

Все присмотрелись и обнаружили, что человек, которого волоком протащили по полу, был в красном свадебном платье. Но переполненное ужасом лицо все равно было очень красивым. Ее слезы заставили людей еще больше жалеть ее.

Сюань Тянь Е пришел в ярость и громко закричал:

— Что вы делаете?

Принцесса Сян, наконец, перестала двигаться и тряхнула запястьем, яростно бросив Фэн Чэнь Ю на пол. Та упала прямо перед ногами Сюань Тянь Е и сразу же схватила его за одежду. Так, как будто нашла свое спасение. Даже умирая, она не отпустила бы его. Вцепившись, она запричитала:

— Ваше высочество, спасите меня. Принцесса хочет меня убить!

Присутствующие гости были озадачены. Битва между официальной и второстепенной принцессой дворца Сян не началась бы сейчас, не так ли? Принцесса Сян слишком торопилась.

Но после этого заговорила бабушка:

— Ваше высочество, эту девушку нельзя оставлять!

Сюань Тянь Е почувствовал безумную ярость. Глядя на двух людей перед собой, он яростно спросил:

— Почему это?

Принцесса Сян холодно фыркнула:

— Премьер-министр Фэн Цзинь Юань действительно настоящий хулиган! Он выбрасывает такой мусор во внутренний двор моего дворца Сян. Чем именно он считает этот дворец?

Сюань Тянь Е был шокирован. Опустив голову, он посмотрел на плачущую Фэн Чэнь Ю и внезапно понял, что значат слова принцессы Сян. Он с недоверием спросил:

— Вы даже не смогли остаться девственницей?

Фэн Чэнь Ю отчаянно затрясла головой:

— Нет! Нет! Ваше высочество, я чиста. Я действительно чиста! — в это время сознание Фэн Чэнь Ю полностью отключилось. Помимо отрицания и просьбы о прощении, она не знала, что ей вообще следует делать. Она вообще не понимала, что случилось. Она явно должна была пройти проверку. Она же раньше вызывала бабушку, чтобы осмотреть ее тело. Та ясно сказала, что она нетронута, но почему бабушка дворца и принцесса Сян заорали, осмотрев ее?

Может ли быть…

Она посмотрела на Фэн Юй Хэн и увидела, что эта девушка сидела, прислонившись к девятому принцу. Она держала в руке чашку чая и выглядела беззаботной и довольной. Первая мысль Фэн Чэнь Ю заключалась в том, что Фэн Юй Хэн обманула ее.

Но что случилось с той бабушкой, которая осмотрела ее? Все это немного смущало ее. Что случилось с ней такого, о чем она не знала?

Фэн Чэнь Ю безумно раздражала Сюань Тянь Е. Девушка, которая потеряла свою чистоту, и об этом стало известно такому огромному количеству людей! Да даже если у нее действительно судьба Феникса, ее уже нельзя было использовать!

Думая об этом, Сюань Тянь Е начал осознавать. Он внезапно понял, что эта официальная принцесса, которая презирала его всеми фибрами души, помогла спланировать эту свадьбу. Могла ли она ждать именно этого?

Он поднял голову и мрачно посмотрел на принцессу Сян, а потом повернулся, чтобы взглянуть на бабушку, и спросил:

— Ты имеешь в виду, что после осмотра ты убедилась, что старшая юная госпожа Фэн не чиста?

Сначала он думал, что бабушка кивнет; однако он никак не ожидал, что она покачает головой, а затем скажет:

— Отвечаю вашему высочеству, старшая юная госпожа Фэн действительно чиста, но…

\*\*\*

\* Нефритовый диск — плоский круглый диск с круглым отверстием в центре, то есть имеет форму кольца. Согласно описанию в словаре Эръя, китайские нефритовые диски делились на три типа: если разность радиуса диска и радиуса отверстия была в два раза больше диаметра отверстия, то такой диск назывался «би» (璧), если эта разность была в два раза меньше диаметра отверстия, то диск назывался «юань» (瑗), если эта разность была примерно равна диаметру отверстия, то диск назывался «хуань» (環).

[В названии главы упоминается диск «би»]

Би периода неолита были самыми простыми, в то время как позднейшие артефакты, например, относящиеся к периоду династии Чжоу, украшались затейливой резьбой (в частности, шестиугольниками). Узор символизировал божество, ассоциирующееся с небом, а также с силой и талантами, которые владелец би хотел приобрести.

Будучи дорогими предметами искусства, би свидетельствовали о власти и могуществе своих владельцев-аристократов.

Позднейшая традиция ассоциировала би с небесами, тогда как цун 琮 (тип угловатой нефритовой трубы неизвестного назначения) ассоциировался с землей. Диски би зачастую находили вместе с предметами, символизирующими небо и землю, поэтому предполагается, что круглая форма диска также имеет символическое значение:

Обнаружено, что эти предметы свидетельствуют о ранних стадиях развития космогонических концепций, которые оставались важными в китайской культуре в течение периода Сражающихся царств и эпохи династии Хань: представлении о небосводе, который вращается вокруг центральной оси и цикле Десяти Солнц, а также об использовании ранней формы столярного угольника. Этими предметами владели шаманы, являвшиеся религиозными лидерами Лянчжу и носителями космогонических представлений.

Изначальное назначение дисков би неизвестно, так как со времён неолита не осталось письменных свидетельств. В позднейшие эпохи би клали в могилу вместе с умершими из знатных родов — как символ неба, предназначенный для того, чтобы сопровождать человека в путешествии в загробный мир или «на небо». В то же время цзун символизировал связь умершего с землей. Иногда би находили и на животах или груди покойных, чьи могилы относятся к периоду неолита. Специальная разновидность дисков би под названием «сюань цзи» (璿璣) в конце эпохи Шан-Инь и в начале Восточной Чжоу использовалась в качестве астрономического инструмента.

В китайской истории нефрит, как и диски би, указывал на высокие моральные качества владельца, а также служил важным символом высокого положения в обществе. Их использовали во время богослужений и светских церемоний — как предметы, символизирующие власть.

Во время войн периода династии Чжоу диски би, принадлежавшие предводителям побежденных государств, передавались победителям как символ подчинения.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 424. Клеймо на всю жизнь**

Клеймо на всю жизнь

Бабушка сказала «но», и Сюань Тянь Е понял, что во всей этой ситуации что-то есть. Он подсознательно повернулся, чтобы взглянуть на Фэн Юй Хэн; однако, все что встретил — взгляд Сюань Тянь Мина и его же слова, сказанные сквозь золото маски:

— На кого ты смотришь?

Хотя они оба побывали в инвалидных колясках, но когда девятый принц был частично обездвижен, он все еще был своенравным донельзя. Таким же упрямым и высокомерным, как и раньше.

Теперь же, когда в инвалидной коляске сидел третий принц… Вообще-то этот человек изначально буквально источал ауру гнева. Обычный человек, оказавшись в трех шагах от него, чувствовал себя подавленно. Но теперь большая часть этой ауры исчезла. Он также не выглядел таким же энергичным, как раньше, его поясница больше не сгибалась. Даже его речь перестала быть такой же великолепной, как раньше. Теперь, спровоцированный вопросом Сюань Тянь Мина, он хоть и выглядел разгневанно, но не смел даже рот открыть.

Но, в конце концов, у него имелся помощник. Рядом с ним стоял скрипящий стиснутыми зубами Дуань Му Цин, практически готовый сжечь всех одним только взглядом. Что касается этой свадьбы, он готовился к бесчисленным проблемам, но никогда не думал, что возникнет проблема с самим телом новой невесты.

Дуань Му Цин положил руку на плечо Сюань Тянь Е и слегка надавил, пытаясь передать ему, что он не должен сердиться. Затем он успокоился сам и, наконец, спросил бабушку:

— Раз все так обернулось, не скрывай этого. Бабушка, пожалуйста, говори. Что именно случилось со старшей молодой госпожи семьи Фэн?

Он просто озвучил вопрос, о котором думали все. Но после этих слов гости увидели, как та взглянула на Фэн Чэнь Ю, а на ее лице проступило некоторое замешательство пополам с презрением. Она вздохнула и покачала головой:

— Старшая молодая госпожа Фэн уже вышла замуж во дворец Сян. Этот вопрос связан с репутацией его высочества. Было бы лучше, если бы этот старая слуга сообщила об этом вам наедине!

Нос Дуань Му Цин чуть не искривился от гнева. Было так много свидетелей. Репутация уже полностью уничтожена. Какой смысл говорить об этом наедине? Он махнул рукой и сказал:

— Несмотря на то, что невеста вошла во дворец, они все еще не выполнили необходимые церемониальные поклоны. Этот брак до сих пор нельзя считать официальным.

— Что означают эти слова, заместитель дутуна? — этот вопрос внезапно для всех задала Фэн Юй Хэн. Она отставила чашку чая и посмотрела на Дуань Му Цина. Она все еще сидела, откинувшись на спинку стула, и выглядела несколько лениво, но взгляд ее глаз был весьма свиреп. Она сказала: — Его высочество третий принц принимает второстепенную принцессу. Для начала вообще не должно было быть такой помпезной церемонии. Церемониальные поклоны — это то, что исполняется при принятии официальной принцессы. Принцесса Сян проявила великодушие, позволив старшей молодой госпоже создать приятные воспоминания, проведя эту грандиозную церемонию. Но это всего лишь видимость. Согласно обычаям Да Шунь, после того, как второстепенная принцесса была принесена во дворец, брак считается официальным, — договорив, она оглядела банкетный зал. Смысл этого взгляда был предельно ясен. Она спрашивала всех присутствующих: что вы думаете о том, что я только что сказала?

Кто из присутствующих гостей, в том числе принцев и высокопоставленных чиновников, мог позволить себе не поддержать репутацию Фэн Юй Хэн? Кто вообще посмел бы не поддержать ее? Кивнул даже четвертый принц. Затем второй принц, Сюань Тянь Лин, который проводил эту свадьбу, взял на себя инициативу и сказал:

— Принцесса округа права. Согласно обычаям Да Шунь этот брак уже официальный. Прямо сейчас, — он указал на Фэн Чэнь Ю, — ее больше нельзя называть старшей молодой госпожой Фэн. Ее следует называть второстепенной принцессой.

Сегодня старший принц не пришел. Слова второго принца, естественно, весили теперь больше слов всех остальных. Как только он сказал это, все быстро согласились:

— Правильно, ее следует считать второстепенной принцессой Сян.

Дуань Му Цин сердито стиснул зубы. Казалось, по этому счету им не избежать расплаты.

Сюань Тянь Е холодно фыркнул, бросив на Дуань Му Цин взгляд, который велел ему заткнуться. Он только говорил с бабушкой:

— Что именно происходит, говори!

Бабушка чувствовала, что после всей этой суеты настало лучшее время, чтобы озвучить результаты, поэтому она намеренно подняла голос и сказала Сюань Тянь Е:

— Отчитываюсь перед вашим высочеством, экзамен второстепенной принцессы Фэн Ши завершен. Она действительно чиста, но есть несколько слов, татуированных по бокам влагалища.

— Что? — Сюань Тянь Е был потрясен. У самой красивой девушки в столице, старшей дочери премьер-министра Фэн Цзинь Юаня, Фэн Чэн Ю, на самом деле имелась татуировка в столь интимном месте?

В шоке был не только он. Шокированы оказались и все присутствующие. Все они смотрели на красивое лицо Фэн Чэнь Ю, и никак не могли понять. С такой красотой, известной всей стране, зачем делать татуировку «там»?

Вот оно что, так там была татуировка. Но основываясь на том месте, где располагалась эта самая татуировка, даже если бы девушка захотела, она не смогла бы сделать это сама! Но, обладая такой тату в этом месте, даже если она была чиста и непорочна, какова была цель? Некоторые предположили, что это возможно, если старшая молодая госпожа Фэн стремилась к красоте таким вот уникальным путем и пригласила татуировщика-женщину. Это не сделало бы ее слишком недостойной того, чтобы показываться людям на глаза.

Так что кто-то спросил:

— Существуют ли женщины-татуировщики?

Второй принц, Сюань Тянь Лин, подхватил:

— Татуировка уже не очень популярное ремесло. Количество людей в Да Шунь, которые умеют делать татуировки, очень мало. Этот принц никогда не слышал о женских татуировщиках.

Фэн Чэнь Ю тоже была совершенно разбита этими новостями. Как она могла сделать татуировку в этом месте? В одно мгновение она вспомнила то время, когда нашла кого-то, чтобы осмотреть ее. Семья Чэнь позвала старую бабушку для осмотра, и та выглядела весьма странно при этом. В то время в панике спросила только, чиста ли она, прежде чем поспешила заставить ее замолчать; однако она не знала, что та старуха видела это, но не успела сказать ей.

— Какие слова там татуированы? — второй принц задал еще один вопрос, которым задавались все остальные.

Выражение лица бабушки было крайне торжественным, когда она громко сказала:

— У второстепенной принцессы Фэн Ши татуированы по два слова на обеих сторонах ее влагалища. Эти слова — залатанная блудница\*.

Все, кто это слышал, резко выдохнули.

Фэн Чэнь Ю чуть не взорвалась. Первой ее мыслью было: ее обманула Фэн Юй Хэн.

Она внезапно повернула голову и холодно аки голодная волчица на кусок мяса уставилась на Фэн Юй Хэн. Она ненавидела то, что не могла броситься и разорвать ее на куски. Но, в конце концов, у нее все же имелись крохи здравого смысла. Фэн Чэнь Ю знала, что даже если она бросится вперед, той, кто будет сломлена, определенно не будет Фэн Юй Хэн. Это будет она сама.

Ее руки продолжали крепко сжимать мантию Сюань Тянь Е, от гнева она дрожала всем телом. Ее сердце до краев наполнил ужас. Она боялась, что на этот раз она не сможет сбежать.

Пока она думала обо всем этом, она внезапно почувствовала боль в груди и обнаружила себя буквально вылетающей из банкетного зала. Вскоре после этого она с диким грохотом упала на землю, да так, что, когда она открыла рот, ее вырвало кровью.

Чэнь Ю чуть не потеряла сознание от падения, она действительно была невероятно близка к этому, но каким-то образом она осталась в сознании. Но Фэн Чэнь Ю предпочла бы упасть в обморок. Так ей не нужно будет иметь дело с тем, что последует дальше. Этот удар нанес ей Дуань Му Цин, но он представлял дворец Сян. Когда она в отчаянии посмотрела на Сюань Тянь Е, то обнаружила, что на его лице было только отвращение и презрение.

Она начала бояться. Пересилив боль, она отчаянно поползла обратно в зал. Ползя, она стонала:

— Ваше высочество, я прошу вас довериться мне. Чэнь Ю чиста.

К сожалению, слово «чиста» для всех присутствующих звучало весьма саркастично. Сюань Тянь Е даже отвернулся. Если бы не серьезное ранение, то этот удар нанес бы он сам.

Чэнь Ю с большим трудом доползла до входа в зал, но не смогла преодолеть порог. У нее не было сил. Кто знал, сколько сил Дуань Му Цин вложил в тот удар. После кровавой рвоты все ее тело было просто невероятно тяжелым.

Первоначально это был праздник; однако, кто же знал, что это мгновенно превратится в величайший позор дворца Сян. Сначала о татуировке во влагалище Фэн Чэнь Ю слышали только люди в зале. Кое-что могли услышать люди, стоявшие возле входа. Но по какой-то причине эти новости очень быстро проникли наружу. От зала до переднего двора, новости остановились только после того, как достигли главных ворот дворца.

Все обсуждали это, и люди, которые завидовали третьему принцу из-за женитьбы на самой красивой девушке столицы, теперь начали праздновать, что не попались в эту ловушку сами. Иначе у них действительно не осталось бы лица.

Слухи продолжали распространяться, счет шел уже на сотни людей. Кроме того, чем дальше, тем более грязными и извращенными они становились. Принцесса Сян пришла в ярость. Указывая на Фэн Чэнь Ю, она зарычала:

— Шлюха, ты навредила репутации моего дворца Сян. Мои добрые намерения и эта грандиозная церемония потрачены впустую.

Четвертый принц, Сюань Тянь Йи, холодно фыркнул:

— Дочь наложницы есть дочь наложницы. Второстепенная принцесса — просто второстепенная принцесса. Третья невестка, вы действительно сделала что-то ненужное.

Сидящий в инвалидном кресле Сюань Тянь Е был бы слишком глуп, если бы не понял, что происходит. Он решил, что это было запланировано его официальной принцессой и Фэн Юй Хэн. Они намеренно позвали так много людей, чтобы распространить это по всему миру.

Но он только холодно смотрел на Фэн Чэнь Ю. Если бы не эта бесстыдная шлюха, их игра не закончилась бы так хорошо. Татуировка во влагалище! Разве он не станет идиотом, если поверит, что она чиста?

А раз так, ему не нужно было что-то скрывать. Этот вопрос не может быть оставлен на усмотрение одного дворца Сян. Семья Фэн тоже должна была дать ему объяснение.

Сюань Тянь Е стиснул зубы и тихо приказал:

— Слуга, иди, пригласи премьер-министра Фэн!

В это время в усадьбе Фэн все собрались в главном зале двора Пионов. Присутствовала даже беременная Хань Ши. Хотя людей было довольно много, все молчали. Они сидели крайне мрачные, думая каждый о своем.

В это время вбежала служанка, поклонилась основательнице, а затем сказала:

— Из дворца Сян поступили новости. Говорят, что его высочество принц Сян придает большое значение старшей молодой госпоже, входящей во дворец, даже принцесса Сян оказала содействие. Прямо сейчас во дворце грандиозный банкет. Видимо, присутствуют все принцы. Празднество весьма оживленное, играет музыка, поются песни. Принцесса Сян даже организовала для них церемонию ритуальных поклонов, позволяя старшей молодой госпоже испытать на себе столь великую свадьбу, несмотря на то, что она стала второстепенной принцессой.

Как только это было сказано, основательница немедленно вздохнула с облегчением. Ее цвет лица немного восстановился:

— Хорошо, если они придают ей такую значимость, это хорошо. Хотя она просто второстепенная принцесса, она не может быть слишком угнетенной. Репутация нашей усадьбы тоже важна.

Основательница относилась к этому слишком легкомысленно, но Фэн Цзинь Юань ни в малейшей степени не расслабился. На самом деле, он стал еще более обеспокоенным.

Когда Фэн Юй Хэн избила Сюань Тянь Е, он лично видел, насколько принцесса Сян ненавидит третьего принца. Тогда она была готова лично убить его. И теперь эта женщина устроила для Фэн Чэнь Ю такую грандиозную свадьбу! Как ни крути, это было очень странно.

Пока он обдумывал это, вбежал эконом Хэ Чжун и, задыхаясь, сказал:

— Мастер, что-то случилось во дворце Сян!

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

\* Если вам интересно, как выглядит татуировка, то вот иероглифы для «залатанная» — 修补 и «блудница» — 淫乱

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 425. Разрубание по пояснице**

Разрубание по пояснице

Фэн Цзинь Юань взял сестер Чэн Ши и направился прямо во дворец Сян. Конечно, это было сделано не из уважения к их одной на двоих позиции главной жены. А потому, что ему нужно было позаимствовать их силу, чтобы придать веса и значимости себе.

Что именно произошло во дворце Сян, семья Фэн по-настоящему не знала, но когда Фэн Цзинь Юань услышал, что императрица послала бабушку для осмотра тела и нефритовый диск небесной непорочности, он уже смог угадать причину.

Но он чувствовал себя немного странно. Чэнь Ю четко сказала ему, что с ней уже все в порядке. Тогда это не выглядело так, как будто она лгала. После этого он понял, что Чэнь Ю потратила большую сумму денег, чтобы упросить о лечении Фэн Юй Хэн, обожавшую деньги. В то время у Фэн Чэнь Ю на руках была крупная сумма, полученная от семьи Чэнь, и она использовала ее, чтобы попросить Фэн Юй Хэн принять меры. Это было вполне возможно. Но теперь он понял, что кое-что он все же умудрился забыть. После того, как Яо Ши и ее дети вернулись в столицу, Чэнь Ю несколько раз вместе с семьей Чэнь пыталась причинить им вред. Хотя Фэн Юй Хэн справилась со всеми, даже особенно роковыми попытками, он все же несколько раз защищал Фэн Чэнь Ю от наказания. А его вторая дочь из тех людей, кто долго хранят свои обиды. Как она могла допустить, чтобы Чэнь Ю успешно вышла замуж во дворце Сян?

При этих мыслях его сердце наполнилось еще большим беспокойством. Он несколько раз по мере движения торопил возницу. Наконец, тот остановил экипаж перед входом во дворец Сян.

Фэн Цзинь Юань поспешно вылез из кареты. Сестры Чэн Ши последовали за ним. Переглянувшись, они поняли, о чем думали.

Они довольно давно слышали об участии Фэн Юй Хэн в этом вопросе. На этот раз ради великой свадьбы Чэнь Ю сотрудничали не только она и принцесса Сян, принимала участие и их тетя. Сестры уже давно приняли решение. Во время этой поездки во дворец Сян они не могли действовать в соответствии с желаниями Фэн Цзинь Юаня. Они будут следовать желаниям принцессы округа Цзи Ан, Фэн Юй Хэн.

Когда члены семьи Фэн прибыли, люди, обсуждавшие произошедшее во дворе, постепенно примолкли. Один из чиновников, которые обычно принимали сторону Фэн Цзинь Юаня на дворцовых заседаниях, подошел и тихо обрисовал ему ситуацию, заставив премьер-министра побледнеть. Он мог отдать голову на отсечение: эти слова были вытатуированы Фэн Юй Хэн. На мгновение его охватил гнев, и он хотел ворваться в зал, чтобы вытрясти из этой девчонки всю душу! Что именно Фэн Юй Хэн хотела сделать?

Но, войдя в зал, он увидел девятого принца Сюань Тянь Мина, сидевшего рядом с Фэн Юй Хэн. Так что рвущиеся с губ слова так и не были произнесены вслух.

Он привел своих жен и поклонился принцам. После этого он оглянулся и увидел, что Фэн Чэнь Ю растянулась пластом на пороге у входа в зал. Ее лицо было бледным, а из уголков рта текла кровь. Было предельно ясно, что его дочь пострадала.

Но что мог сказать Фэн Цзинь Юань? Что он посмел бы сказать? В глубине души он осознавал, что случилось с Чэнь Ю. Теперь ему просто нужно понять, насколько глубоко вырыта эта яма. Как только эта ситуация разрешится, не говоря уже о Фэн Чэнь Ю, возможно, он больше не будет премьер-министром.

Он встал в страхе и посмотрел на третьего принца. С чувством вины он спросил:

— Ваше высочество, что именно произошло?

Выражение лица Сюань Тянь Е помрачнело, но он не ответил. Вместо него это сделал Дуань Му Цин:

— Лорд Фэн, какую же хорошую дочь вы воспитали! Портить честь и достоинство вашей семьи дурной славой — это ваша проблема, но только потому, что вы бесстыдны, не думайте, что все остальные такие же!

Его слова были чрезвычайно суровы. Слово «бесстыдны» огнем ожгло Фэн Цзинь Юаня. Заместитель дутуна с границы оскорблял достойного стандартного чиновника первого ранга, да он не смог бы вынести даже игнорирования.

Так что он, отойдя от страха от встречи с Сюань Тянь Е, холодно глянул на Дуань Му Цина и яростно спросил:

— Заместитель дутуна, какой статус вы используете, чтобы говорить с этим премьер-министром?

Дуань Му Цин долгие годы жил на севере, поэтому мало разбирался в рангах чиновников. Помимо того, что он был родственником третьего принца, он также контролировал часть войск на севере. Его личность, естественно, была гораздо более гордой, чем у обычного человека, так что он мгновенно вспыхнул. Как стандартный чиновник первого ранга мог что-то значить для него? Более того, в настоящее время именно семья Фэн вела себя неразумно.

Дуань Му Цин выпрямился и ответил Фэн Цзинь Юаню:

— Я представляю семью Дуань Му. Я спрашиваю вас, лорд Фэн, каковы были ваши намерения, когда вы послали увядший цветок во дворец Сян, одетый как горячо любимое сокровище?

По правде говоря, Дуань Му Цин и Сюань Тянь Е оба больше всего на свете сейчас ненавидели принцессу Сян, Чжао Бай Жу, а вовсе не Фэн Цзинь Юаня. Первоначально свадьба с Фэн Чэнь Ю во дворце Сян должна была просто добавить еще одну шахматную фигуру. Если бы это все было провернуто тихо и без лишней помпы, даже если бы Сюань Тянь Е узнал бы об этом, он, самое большее, запер бы ее во дворце и никогда не выпустил; но даже так его план продолжил бы работать. Однако теперь об этом знали все. Это заставило его потребовать объяснения от Фэн Цзинь Юаня. У него не было выбора, кроме как стиснуть зубы и полностью избавиться от Фэн Чэнь Ю как от шахматной фигуры.

Видя, что Фэн Цзинь Юань застыл молчаливой статуей, Сюань Тянь Е внезапно холодно фыркнул. Посмотрев на бабушку, которая осматривала тело невесты, он сказал:

— Поскольку премьер-министр Фэн симулирует невежество, просто отведи его во внутренний зал, чтобы осмотреть тело еще раз! На этот раз позволим премьер-министру Фэн ясно увидеть, что за человек его дочь!

Как только это было сказано, лицо Фэн Цзинь Юаня покраснело. Пусть он осмотрит свою дочь? Что за черт? Он топнул ногой и обеспокоенный круто развернулся к двум женщинам, стоявшим позади.

Что касается сестер Чэн Ши, они поймали взгляд Фэн Юй Хэн, поэтому Чэн Цзюнь Мань проявила инициативу и сказала:

— Муж, позвольте этой жене и моей младшей сестре пойти с бабушкой, чтобы осмотреть ее!

Только тогда Фэн Цзинь Юань вспомнил, для чего привел этих двоих, поэтому он быстро кивнул:

— Хорошо, тогда вы должны пойти, — затем он сказал Сюань Тянь Е: — Мало того, что они — матери Чэнь Ю, они также племянницы ее величества. Разрешите им пойти и посмотреть!

Сюань Тянь Е кивнул, и бабушка повела их во внутренний зал. Он знал, что Фэн Цзинь Юань намеренно привел сюда двух сестер; но про себя он проклинал его за глупость. Они же явно работали вместе с Фэн Юй Хэн. Как они могли высказаться за него в такой ситуации!

Вскоре сестры Чэн вернулись из внутреннего зала. Сразу за ними сильный слуга ко входу в зал притащил Фэн Чэнь Ю. Чэнь Ю плакала и кричала, но сестры Чэн Ши, не обращая внимание на это, преклонили колени перед Сюань Тянь Е, и Чэн Цзюнь Мань сказала:

— Поскольку главная жена семьи Фэн не приглашала бабушку для осмотра до того, как дочь нашей семьи вышла замуж, это халатность этой жены.

Когда Фэн Цзинь Юань услышал это, его сердце ухнуло в пятки. Первоначально у него все еще была надежда; однако она быстро разрушилась. На этот раз удар Фэн Юй Хэн пришелся прямо в яремную вену.

Он подавил волну гнева, и это чуть не довело его до безумия. Он не мог гневаться на третьего принца, и у него не было причин злиться на Дуань Му Цина. Он не смел злиться и на главную виновницу произошедшего — Фэн Юй Хэн. Обернувшись, он увидел Фэн Чэнь Ю, лежащую на пороге. Наконец-то он нашел себе громоотвод. Шагнув к ней, он поднял ногу и пнул ее прямо в плечо.

Хотя его удар не был таким мощным, как предыдущий удар Дуань Му Цина, подобное повреждение плечевого сустава был довольно проблематичным. Чэнь Ю аж перевернуло от этого удара, после чего раздался громкий треск. Когда ее проволокло по полу, со стороны это выглядело так, как будто у марионетки отрезали нитку — левая рука покачивалась совершенно безжизненно.

Ей было так больно, что она чуть потеряла сознание. Когда она увидела отчаяние на лице Фэн Цзинь Юаня, ее вновь накрыло волной ужаса.

В этот момент сестры Чэн Ши все еще стояли на коленях на полу. Сюань Тянь Е смотрел на них, и его сердце наполнялось гневом; однако он не мог излить его на них. Да, они жены Фэн Цзинь Юаня, но они все еще племянницы императрицы. У него не было выбора, кроме как поддержать репутацию супруги собственного отца. Он немного подумал, а затем внезапно повернулся к Фэн Юй Хэн и спросил ее:

— Принцесса округа, что, по-вашему, следует делать в этом случае?

Когда он спросил это, Фэн Юй Хэн свернулась калачиком на своем большом стуле и игралась с поясным шарфом на талии Сюань Тянь Хуа. Сюань Тянь Мин даже сказал со стороны:

— У седьмого брата новый пояс. Я еще не видел его.

Сюань Тянь Хуа промолчал. Он только улыбнулся и придвинулся к Фэн Юй Хэн, убедившись, что она не слишком туго затянула его. Что касается Юй Цянь Инь, то она время от времени поглядывала на Фэн Юй Хэн; однако она полностью скопировала ее действия. Она тоже лениво откинулась на спинку стула, но была чуть пухлее, чем Фэн Юй Хэн, поэтому выглядела не так хорошо.

Когда Сюань Тянь Е спросил об этом, Фэн Юй Хэн не перестала возиться с поясом и даже не подняла головы. Она просто взяла и громко крикнула:

— Бабушка!

Единственным человеком в зале, к которому Фэн Юй Хэн могла так обратиться, была той самой бабушкой, пришедшей из дворца. Поэтому она быстро вышла вперед и поклонилась ей:

— Эта старая слуга здесь. У принцессы округа есть какие-нибудь приказы?

— Я побеспокою бабушку: расскажи его высочеству третьему принцу, как в Да Шунь расправляются с неразборчивой в связях женщиной, — сказала Фэн Юй Хэн в ответ. — Кажется, что его высочество не очень уверен в своих знаниях.

Бабушка кивнула, затем развернулась, и громко произнесла:

— Согласно законам Да Шунь, если женщина совершает прелюбодеяние, вступая в незаконные отношения, преступление считается распутством. Наказание — казнь через разрубание по пояснице.

Как только слова «разрубание по пояснице» были произнесены, Фэн Чэнь Ю лишилась чувств.

Фэн Цзинь Юань покачнулся и упал. К счастью, его поддержали слуги. Что касается стоящей на коленях Чэн Цзюнь Мань, она торжественно произнесла:

— Произошедшее прискорбно для семьи. Это существо уже доставлено во дворец Сян. Ваше высочество, делайте так, как считаете нужным.

Затем обе женщины встали и подошли к Фэн Цзинь Юаню. Чэн Цзюнь Мэй сказала ему:

— Муж, с текущим положением вещей старшую молодую госпожу нельзя защищать.

Чэн Цзюнь Мань добавила:

— Вы родили такую дочь, но моя семья Фэн не будет презирать вас за это.

Что мог сказать Фэн Цзинь Юань после этих слов? Чэнь Ю прямо сейчас превратилась в никчемного человека, который уничтожил всю репутацию семьи Фэн. Он и сам понимал, что сохранение этой дочери приведет к гибели.

Но он не мог с этим смириться. Он яростно уставился на Фэн Юй Хэн своими налитыми кровью глазами, надежду, которая покинула его, сменил неистовый гнев. Он не выдержал и вдруг закричал:

— Как далеко ты собираешься зайти, вредя семье Фэн?

Фэн Юй Хэн, наконец, перестала возиться с поясом Сюань Тянь Хуа, но все равно не подняла взгляда. Вместо этого ее личико, казалось, начало источать холод тысячелетней вечной мерзлоты. Все, кто смотрел на нее, задрожали.

Руки Сюань Тянь Мина слегка шевельнулись, казалось, что он собирается взяться за кнут; но заговорившим неожиданно для всех стал, седьмой принц, Сюань Тянь Хуа:

— Премьер-министр Фэн, на ваш взгляд, какая дочь лучше? Вы не любите и не обожаете дочь первой жены с исключительными медицинскими способностями, производящую сталь для страны. Вместо этого вы возлагаете такие большие надежды на увядшую дочь наложницы. О чем именно вы думаете?

Фэн Цзинь Юань остолбенел. Он никогда не думал, что человек, который будет говорить в этот раз, окажется подобным божеству седьмым принцем. Кроме того, каждое сказанное им слово било его точно в сердце.

Правильно, в глазах каждого Фэн Юй Хэн была надеждой семьи Фэн. Почему он по-прежнему хочет надеяться на Чэнь Ю? Но некоторые люди могли понять. Фэн Юй Хэн ничем не походила на него!

Вдруг человек, играющий с кисточкой, заговорил; однако это оказалась беззаботная насмешка:

— Возможно, это все потому, что старшая сестра красивее меня, или, может быть, потому, что старшая сестра рождена с судьбой Феникса. В любом случае, надежды отца-императора возложены на меня, но мой отец никогда не возлагал на меня никаких надежд.

— Прекрати говорить ерунду! — Фэн Цзинь Юань был очень напуган. Разве это не значит, что его мнение не совпадает с мнением императора? В конце концов, это все еще была его дочь или нет?

В это время человек, который все это время молчал, Сюань Тянь Мин, больше не мог терпеть идиотизм Фэн Цзинь Юаня и его бесстыдство. Он просто сказал:

— Вам стоит закрыть рот прямо сейчас! Если вы хотите поспорить, этот принц позже отвезет вас в августейший дворец для обсуждения. Прямо сейчас… — он перевел взгляд на валявшуюся в обмороке Фэн Чэнь Ю и скривил губы в усмешке: — Стража, отнесите это в тюрьму для этого принца. Пусть Сюй Цзин Юань присмотрит за ней. Через три дня она будет казнена!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 426. Кто разберется с заработной платой?**

Кто разберется с заработной платой?

Как только Сюань Тянь Мин сказал это, люди сразу же бросились к Чэнь Ю и подняли ее с пола. Не беспокоясь, в сознании она или без, ее волоком потащили к главным воротам дворца. Но все же некоторые не могли на это спокойно смотреть. В конце концов, Чэнь Ю была слишком красива. Ее лицо было так прекрасно, что заставило большинство гостей забыть и простить все, что она сделала.

Фэн Чэнь Ю пришла в себя, пока ее тащили. Взглянув на толпу, она сразу заметила торжественные выражения лиц гостей. Она всегда знала, как использовать свою внешность. Даже пребывая в ужасном состоянии, она все же смогла подмигнуть людям, которые жалели ее из-за ее внешности. Это заставило трех человек сразу же сказать в унисон:

— Подождите, подождите минутку!

Затем один из воскликнувших обратился к залу и начал умолять от своего имени:

— Возможно, кто-то что-то замышляет против старшей молодой госпожи Фэн. Пожалуйста, простите ее! Она…

Прежде чем он закончил говорить, некто внезапно бросился к нему через весь зал. Никто не мог ясно увидеть, кто это был. Гости заметили только, как эта фигура щелкнула кнутом прямо над этим мужчиной, который просил ее прощения. В мгновение ока человек, который говорил, внезапно замер. Его рот был открыт, и кнут за секунду вырвал ему язык.

Этот человек скончался, лишившись языка. Падая, последнее, что он видел, было лицо, скрытое за золотой маской.

— Кто-нибудь еще хочет просить за Фэн Чэнь Ю? — спросил Сюань Тянь Мин, стоя посреди зала и оглядывая толпу. Кнут в его руке все еще обвивался вокруг языка этого человека.

Двое других, которые тоже умоляли, давно опустили головы. Они не смели сказать ни слова. Простая мольба лишила этого человека жизни. Кто-то узнал этого умершего мужчину. На самом деле это был чиновник второго ранга среднего класса. Все знали, сколько времени и сил требовалось, чтобы подняться на такую позицию. И, в конце концов, он умер вот так! Разве это не прискорбно?

Фэн Чэнь Ю уже оттащили со двора, и душераздирающие крики внезапно прекратились. Все, что осталось, — это остывшая праздничная атмосфера. Принцесса Сян встала и, повысив голос, сказала:

— Сегодняшнее дело — большое унижение для моего дворца Сян. То, что второстепенную принцессу не проверили заранее, было моей ошибкой как официальной принцессы. Я естественно пойду в императорский дворец, чтобы попросить прощения у отца-императора. Дорогие гости, пожалуйста, вернитесь.

После этих слов ни у кого из гостей не было причин оставаться. Третий принц уже пришел в ярость, а девятый — начал убивать. Они боялись, что если останутся, то и сами встретятся с плохим концом.

Все ушли, включая принцев, которые разъехались в свои собственные дворцы. Юй Цянь Инь потянула Сюань Тянь Хуа за рукав и сказала:

— Седьмой брат, давай тоже вернемся.

Сюань Тянь Хуа взглянул на нее, ничего не ответив; но все же двинулся к выходу. Проходя мимо Сюань Тянь Мина, он сказал, прежде чем покинуть дворец Сян вместе с Юй Цянь Инь:

— Мы вернемся первыми.

Это был первый раз, когда Фэн Юй Хэн обратила внимание на фигуру уходившей Юй Цянь Инь. Она всегда чувствовала, что та казалась ей немного знакомой; однако она не могла понять, откуда это ощущение.

В это время бабушка из дворца тоже попрощалась и ушла. Принцесса Сян взглянула на Фэн Юй Хэн, затем повернулась к Фэн Цзинь Юаню:

— Репутация императорской семьи запятнана, я пойду во дворец, чтобы попросить прощения. Лорд Фэн не должен же думать о том, чтобы избежать этой битвы, верно?

— Этот премьер-министр, естественно, пойдет во дворец вместе с принцессой, — с торжественным выражением лица сказал Фэн Цзинь Юань. Он сказал это, но совершенно не понимал ситуацию. Он подсознательно перевел взгляд на сестер Чэн Ши; однако они даже не взглянули на него. Вместо этого обе женщины говорили с Фэн Юй Хэн. Фэн Цзинь Юань только и мог, что вздохнуть и последовать за принцессой Сян.

Сюань Тянь Мин потянул Фэн Юй Хэн за руку:

— Давай вернемся. В этом месте плохой фэншуй.

Эти слова чуть не заставили разорваться от гнева легкие третьего принца, а потом он услышал, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Сначала я кое-что обдумывала. Поскольку моя собственная сестра выходила замуж, и не просто за кого-то, а за третьего брата, я хотела вернуть нефритовую шахту. Кто же знал, что произойдут такого рода вещи? Кажется, небеса не хотят, чтобы я обанкротилась! — договорив, она лукаво засмеялась, затем последовала за Сюань Тянь Мином и ушла. Сестры Чэн Ши последовали за ними и вернулись в поместье Фэн.

Внутри дворца Сян повсюду все еще висели красные шелковые знамена, и пожелания удачи. Свадебный наряд третьего принца все еще был на его теле, но территория дворца уже не была такой оживленной. Стояла гробовая тишина. На самом деле молчали все. Даже Дуань Му Цин был совершенно безмолвен.

Вскоре один из музыкантов набрался смелости и осторожно спросил:

— Могу я спросить, с кем мне поговорить, чтобы уладить вопросы, свзязанные с зарплатой труппы?

Когда Фэн Юй Хэн и сестры Чэн вернулись в усадьбу Фэн, основательница заставила всех ждать у ворот в усадьбу. Увидев возвращение этой троицы, она сразу же подошла к ним, чтобы расспросить о произошедшем. Чэн Цзюнь Мань увела основательницу обратно в главный зал двора Пионов. В то же время она рассказала обо всем, что случилось во дворце Сян.

Она не могла избежать рассказа об этом. Этот вопрос, скорее всего, распространится по всей столице.

Когда основательница вошла в зал, у нее даже не было возможности сесть. Дослушав новость до конца, она упала. Чэн Цзюнь Мань не очень хорошо поддержала ее, и старуха с размаху рухнула на пол. После этого она завопила:

— Какой грех был совершен! Какого рода грех был совершен!

Фэнь Дай, выслушав это, почувствовала, что со всей этой ситуацией что-то сильно не так. Исходя из личности Фэн Чэнь Ю, если она не была уверена, что ее тело уже полностью восстановилось, она не осмелилась бы выйти замуж во дворец Сян с такой уверенностью. Может быть, кто-то что-то сделал?

Подсознательно взглянув в направлении Фэн Юй Хэн, она обнаружила, что ее вторая сестра сидит на своем месте и пьет чай, как будто ничего не произошло. Фэнь Дай подумала об этом, и желание высмеять Фэн Чэнь Ю исчезло. Она просто сидела рядом с Хань Ши и слушала бесконечные стенания основательницы.

Основательница некоторое время плакала, а потом почувствовала, что в этом больше нет смысла. Подумав так, — кто знал, как она думала? — она внезапно указала на Фэн Юй Хэн и громко спросила:

— Ты была там все это время. Почему ты не высказалась в пользу своей старшей сестры? Ей кто-то явно навредил, она… — говоря это, основательница внезапно вспомнила, слова Фэн Цзинь Юаня: Чэнь Ю четко и ясно сказала ему, что она полностью выздоровела, и человек, который ей помог в этом — Фэн Юй Хэн. В то время они были очень спокойны и уверены. Но сейчас произошло вот это вот. Может быть, это сделала Фэн Юй Хэн? Как только эта мысль всплыла в ее сознании, она мгновенно уверилась, что это так и есть. Основательница внезапно пришла в бешенство и вскрикнула, прежде чем закричать: — Это была ты! Правильно? Это ты хотела убить свою старшую сестру!

Фэн Юй Хэн неожиданно хлопнула своей чашкой по столу. Это размашистое и внезапное движение заставило всех подпрыгнуть от страха.

Основательница задрожала. Сначала она хотела сказать еще несколько слов, но очень быстро прикусила язык, начав чувствовать сожаление. Чэнь Ю уже ничего не стоила, но она допрашивала Фэн Юй Хэн ради ничего не стоящего человека. Она сошла с ума?

Размышляя, Фэн Юй Хэн встала и подошла к ней. Ее острый, как нож, взгляд, пугал. Основательница очень хотела отползти назад, но Чэнь Цзюнь Мэй поддерживала ее сзади, не оставляя возможности для маневра.

Наконец, Фэн Юй Хэн оказалась прямо перед ней. Присев на корточки, она почти опустилась на одно колено. Окружающий воздух похолодел, заставляя зубы основательницы бешено застучать.

Фэн Юй Хэн осторожно взяла руку основательницы и сказала:

— Не бойтесь.

Она сказала не бояться, но основательница испугалась еще больше.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Может быть, вы чувствуете, что ошиблись? В противном случае, почему вы так напуганы? А-Хэн не монстр-людоед. Вы боитесь меня потому, что у вас нечистая совесть. Что вы имели в виду, сказав, что я хотела навредить своей старшей сестре? Бабушка, вы могли учиться у любого другого человека, но вы взяли пример с отца. Ваши глаза ослепли, а сердце предвзято, даже когда вы отправитесь в ад, царь Яма не простит вас!

Основательница дрожала всем телом. Она несколько раз дернула рукой, пытаясь вырваться из хватки Фэн Юй Хэн; однако, все усилия были напрасными. Со стороны не казалось, что Фэн Юй Хэн прикладывала много сил, но у нее было такое ощущение, что ее рука зажата в тисках. Ее зажали в этих тисках, казалось, навсегда. Она повернулась к сестрам Чэн Ши, моля о помощи, но они одновременно покачали головами, показывая, что они бессильны.

В настоящее время в усадьбе Фэн, находящейся под гнетом Фэн Юй Хэн, не было никого, кто мог бы помочь основательнице. Более того, предыдущие слова этой старухи были не очень хорошо приняты. Все было именно так, как спросила Фэн Юй Хэн. Что она имела в виду, под попыткой причинения вреда Фэн Чэнь Ю? Эта особа искала смерти, совершая такие бесстыдные поступки. Если бы это было замечено после, на кого еще возложили бы вину?

Ан Ши холодно сказала:

— Если это действительно так, то именно вторая молодая госпожа — та, которой вредили все это время. Она смогла дожить до сегодняшнего дня, это было действительно непросто.

Фэн Юй Хэн скривила губы в усмешке и начала приводить основательнице примеры. Она начала с возницы, который должен был привезти ее обратно в поместье, вплоть до того раза, когда Фэн Чэнь Ю сотрудничала с семьей Чэнь, чтобы убить Цзы Жуя. Она четко перечисляла каждую попытку, одну за другой. На самом деле, она даже смогла указать день, время, вдохновителя и сообщников каждого события, а также того, кому понравился бы последующий результат. Как будто в этом мире не существовало ничего, что могло бы скрыться от ее глаз.

Вся семья Фэн шокированно слушала ее. В конце концов даже Фэнь Дай начала соглашаться с тем, что сказала Ан Ши. Больше всего пострадала именно Фэн Юй Хэн!

— Я смогла дожить до сегодняшнего дня только благодаря своим способностям, — Фэн Юй Хэн отпустила руку основательницы и встала. Поднявшись, она посмотрела сверху вниз на основательницу: — Вот почему вы не должны надеяться, что я чувствую хоть какую-то благодарность в душе. То, что я не мщу, уже достаточная милость с моей стороны. Фэн Чэнь Ю заслужила свое наказание. Считайте это предупреждением. Если семья Фэн будет вести себя разумно, я буду помнить о наших семейных отношениях и позволю вам мирно существовать и дальше. Но если вы не способны на это, то можете уже начинать бояться того, что я отойду в сторону и не буду заботиться о вас. На самом деле, я могу добавить масла в огонь.

Парализованная страхом, основательница, не смирившись, спросила:

— Ты — дочь семьи Фэн. В чем выгода, если семья Фэн падет?

Фэн Юй Хэн громко расхохоталась, а потом сказала:

— Если семья Фэн падет? А если семья Фэн не падет, то какая от этого польза мне? Вам не нужно беспокоиться об этом. Даже если придет день, когда все девять поколений семьи Фэн будут истреблены, я останусь в живых. И это тоже одна из моих способностей.

Предупреждение Фэн Юй Хэн окончательно пролило свет на происходящее для всех членов семьи Фэн. Кризис Кан И, казнь Фэн Чэнь Ю, да и Фэн Цзинь Юань в настоящее время находился во дворце, вымаливая прощение… Ан Ши запаниковала, напомнив основательнице:

— Мы должны побеспокоиться о муже. Кто знает, добавит ли император предыдущие долги к этому делу и не уладит ли он их все сейчас?

Эти слова заставили сердце основательницы рухнуть в пятки.

В это время в столичной тюрьме для осужденных на смерть прозвучал чрезвычайно безвольный голос:

— Старший брат, пуговица на моей рубашке расстегнулась. Можете ли вы помочь мне застегнуть 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 427. Восхитительный император желает сбежать**

Восхитительный император желает сбежать

Фэн Чэнь Ю оказалась в безвыходной ситуации. Она вынуждена была использовать свою красоту, чтобы получить шанс на жизнь. По ее мнению все мужчины поголовно — развратны. Если исходить только из ее внешности, до тех пор, пока она готова приложить усилия, какой мужчина не будет тронут?

Она стиснула зубы и немного стянула рубашку, обнажив большую часть своего плеча.

К сожалению, тюремный охранник только раз взглянул на нее, прежде чем быстро отвернуться. Ее полуобнаженное плечо он полностью игнорировал.

Фэн Чэнь Ю не смирилась с неудачей — расстегнула еще две пуговицы на груди и снова крикнула:

— Старший брат.

Один из охранников потерял терпение и гаркнул:

— Правильно застегни рубашку! Если не можешь понять, как правильно носить свою одежду, просто сними ее! Ты даже не подумала о том, что сделала. Женщина, потерявшая честь, все еще хочет продолжать играть в свои старые трюки?

Высказаться решил и его товарищ:

— Это верно. Кто бы мог подумать, что старшая молодая госпожа поместья достойного премьер-министра, самая красивая девушка столицы на самом деле такой мусор.

Эти двое вышагивали взад-вперед перед камерой, их голоса были полны презрения.

Фэн Чэнь Ю никогда не думала, что настанет день, когда ее взгляды на жизнь будут перевернуты вверх тормашками. Красота — это все, на что она могла положиться. Если это не сработает, действительно ли ее казнят через разрубание по пояснице?

Она соскользнула на землю. На улице все еще стояло жаркое лето, но внутри тюрьмы для осужденных было ужасно холодно. Ее стражи добавили:

— С древних времен тем, кто согрешил, нельзя позволять жить. Из тех людей, которые были здесь заперты, никому не удалось выжить.

Фэн Чэнь Ю поняла, что ей не спастись.

В это время Фэн Цзинь Юань стоял на коленях на площади перед Небесным залом, а принцесса Сян сидела в главном дворце и потягивала чай с императрицей.

Императрица по-прежнему выглядела как обычно, так, как будто все это не имело к ней никакого отношения, и все же она должна была сказать несколько слов об этом критическом моменте. Прямо сейчас рядом с ней сидела принцесса Сян, на лице которой ясно читалась радость от того, что ей удалось отомстить. Она улыбнулась и сказала принцессе Сян:

— Если ты не обладаешь такими же способностями, как принцесса округа Цзи Ан, то должна научиться скрывать свои эмоции. Кого любишь, а кого ненавидишь — ты не должна раскрывать такие вещи. Ты не должна позволять кому-то ухватиться даже за мельчайшие подсказки. Только так ты сможешь прожить долгую жизнь.

— Благодарю мать-императрицу за совет, — кивнула принцесса Сян.

Императрица продолжила:

— Давай поговорим об этой принцессе округа Цзи Ан. Она действительно легендарная личность. Вначале она опиралась на Мин Эра, поддерживающего ее. Так она смогла жить свободно. Но судьба этой девушки похожа на судьбу Мин Эра. Вначале тот полагался на милость, которую получала его императорская наложница-мать, чтобы заполучить милость императора. Это позволило ему делать все, что ему заблагорассудится. Но после этого у него появились и собственные блестящие перспективы. Его боевые способности поражают и лишают дара речи. Принцесса округа Цзи Ан такая же. Если бы она просто положилась на Мин Эра, она бы не дожила до этого дня. Но ее способности тоже велики. Не говоря уже о ее медицинских навыках, она способна производить сталь. Одного этого достаточно, чтобы вся Да Шунь процветала.

Принцесса Сян согласилась с ее словами:

— Мать-императрица права. Без такой способности можно только осторожничать и скрытничать. К счастью, окружная принцесса — разумный человек, не такая, как люди семьи Фэн; иначе я боюсь…

— Бояться нечего, — императрица поставила чашку чая на стол и нежно улыбнулась: — Этот Фэн Цзинь Юань всегда был слеп. И по сей день он не знает, кого следует считать истинной надеждой семьи Фэн. Исходя из этого, невозможно, чтобы мнение окружной принцессы Цзи Ан совпадало с мнением семьи Фэн, — царственная женщина сделала паузу и посмотрела на принцессу Сян, прежде чем продолжить:- Этот вопрос не имеет к тебе никакого отношения. Это семье Фэн не хватило дисциплины, что и позволило Фэн Чэнь Ю совершить такую аморальную вещь. Просто подожди и посмотри, как император вынесет наказание! Пришло время семье Фэн отдалиться от двора.

Принцесса Сян задумалась. Если семья Фэн падет, то что будет с двумя племянницами императрицы? Она послала этих двух племянниц в поместье Фэн; а теперь наблюдала за тем, как семья Фэн постепенно распадается. Что же у нее за сердце?

Императрица много лет властвовала в главном дворце. Казалось, она не участвовала в борьбе за благосклонность, но на самом деле была очень умна и хитра. Когда выражение лица принцессы Сян изменилось, она практически мгновенно поняла, о чем та думает, и не смогла сдержать улыбку, сказав:

— Хорошо ли живет женщина или нет, это никогда не зависело от мужчины. Если у Фэн Цзинь Юань не останется амбиций и поддержки, их жизнь будет только лучше. Эта уже сказала им, что в семье Фэн их истинная опора не Фэн Цзинь Юань. Их истинной поддержкой станет принцесса округа Цзи Ан. Кроме того, эта поддержка не мимолетна. Так будет и в будущем.

Принцесса Сян сразу поняла. Мысли императора никогда не менялись. Он всегда возлагал все свои надежды на девятого принца. Пока сестры Чэн полагаются на Фэн Юй Хэн и продолжают придерживаться того же мнения, что и она, Фэн Юй Хэн обеспечит их на всю оставшуюся жизнь!

К сожалению, не все это понимали. Некоторые не понимали этих рассуждений. Например, Фэн Цзинь Юань. Мысленно он уже полностью вырезал Фэн Юй Хэн из семьи Фэн. Слава этой особы была совершенно не связана с семьей Фэн, они определенно не могли полагаться на Фэн Юй Хэн, чтобы получить какую-либо выгоду. Он думал исключительно о Чэнь Ю. Позже он возложил половину своих надежд на Сян Жун; однако он не хотел признавать, что единственной, кто мог защитить семью Фэн, была его вторая дочь, которую он ненавидел.

Он встал на колени возле Небесного зала, и Чжан Юань старался изо всех сил старался прогнать его:

— Возвращайтесь! Его величество уже сказал, что не встретится с вами. Нет смысла стоять здесь на коленях всю ночь! Премьер-министр Фэн, не вините этого старого слугу за чрезмерную многословность. События во дворце Сян уже известны всему дворцу. Подумайте сами: его высочество третий принц — сын императора. Даже если его величество испытывает отвращение к нему, он — часть генеалогического древа, сын императорской семьи. Но ваша дочь заставила его надеть такую большую зеленую шляпу! А вы взяли и пришли сюда, чтобы встать на колени и извиниться. Вы считаете, что этого достаточно, чтобы разрешить эту ситуацию?

Фэн Цзинь Юань поднял голову, чтобы взглянуть на него, а про себя подумал: а как иначе?

Чжан Юань закатил глаза и фыркнул:

— Премьер-министр Фэн, возвращайтесь. Это благословение, а не проклятие, но если это проклятие, его нельзя избежать. Вместо того чтобы стоять здесь на коленях в ожидании, лучше утешить свою семью и подождать решения всем вместе.

Сердце Фэн Цзинь Юаня упало в пятки. Мнение Чжан Юань всегда было мнением императора. Он с юных лет заботился о правителе. Сейчас он мог понять его мысли, просто взглянув на его выражение лица. Теперь, когда такие слова срывались с уст Чжан Юаня, становилось ясно, что император уже принял решение о смертной казни. Не было смысла продолжать стоять на коленях.

Фэн Цзинь Юань встал и покинул дворец. Чжан Юань некоторое время провожал его взглядом, затем покачал головой и вернулся в Небесный зал.

Император сидел на троне и просматривал отчеты. Недавние сообщения заставили его чувствовать себя очень раздраженным. Это лето оказалось очень дождливым. Сейчас был уже почти восьмой месяц. Обычно в это время уже чувствовалось дыхание осени, но по некоторым причинам в этом году не было недостатка в воде. Казалось, что каждая провинция страны отправила отчет с просьбой о помощи в случае стихийного бедствия и о снижении налогов. Это действительно раздражало.

Увидев, что Чжан Юань входит в зал, он бросил отчет на стол и спросил:

— Его отослали?

— Да, — кивнул Чжан Юань.

Император и так уже был достаточно зол. Как только дело дворца Сян достигло его ушей, он разозлился еще сильнее. Раздраженно фыркнув, он сказал:

— Дочь этого старого ублюдка, Фэн Цзинь Юаня, несомненно, имеет хорошие перспективы! Она на самом деле осмелилась делать такие вещи. Как мы видим, то, что старина девятый приговорил ее к казни через разрубание по пояснице, слишком легкое наказание для нее. Она должна быть казнена путем расчленения! Расчленение!

Чжан Юань беспомощно похлопал его по спине, успокаивая:

— Ваше величество, успокойтесь хоть немного. Разрубание по пояснице не легкое наказание. Такая красивая женщина будет разрезана по талии на две части. Я слышал, что сразу после разрубания человек будет все еще оставаться в сознании. Во время казни просто нужно поставить ее зад прямо перед ней. В конце концов, она умрет от страха.

Император вздрогнул, услышав это:

— Раз ты так говоришь, то разрубание по пояснице действительно не легкое наказание. Значит, старина девятый вынес прекрасный приговор?

— Просто потрясающий, — ответил Чжан Юань.

Император внезапно ударил по столу, напугав Чжан Юаня, и сказал:

— Раз ты сказал, что все в порядке, на что я трачу время? Почему бы нам не дать ему трон?

Чжан Юань быстро отсоветовал ему:

— Как можно передать трон, просто сказав это! Хотя положение тайшанхуан\* существует, вы разве когда-нибудь видели или слышали о тайшанхуан? С момента основания Да Шунь, ох, подождите-ка, даже если мы рассмотрим предыдущую династию, как минимум, и еще пару-тройку династий до нее, вы когда-нибудь слышали о тайшанхуан?

Император потрясенно застыл; однако, не смирившись, сказал:

— Всегда нужно быть первыми! Мы не против стать первопроходцем.

— Как это может быть хорошо! — Чжан Юань не знал, как продолжать убеждать его. Немного подумав, он решил откровенно сказать: — Сейчас на границе нет мира, а сталь еще не произведена в достаточном количестве. Его высочество девятый принц и окружная принцесса Цзи Ан вынуждены проводить каждый день в военном лагере, занимаясь собственной работой. Вы должны подумать о его высочестве, верно? Не стоит менять правительство в столице сразу после того, как он закончит завоевание Цянь Чжоу. Так ему придется пробиваться обратно. Что это за ситуация такая?

Император задумался и понял, что Чжан Юань прав, поэтому он, чувствуя себя крайне беспомощным, сказал:

— Тогда мы будем помогать ему еще пару лет. Мы должны сохранить трон в безопасности для Мин Эра; иначе дражайшая не простит нас. Ха! Мы знаем, что она не любит императорский дворец. Если бы не Мин Эр, она определенно не сидела бы так послушно за этими высокими стенами. Вот почему мы должны помочь Мин Эру обезопасить эту страну. Если мы продолжим ждать, мы сможем дождаться того времени, когда покинем дворец вместе с ней.

Чжан Юань задохнулся, нечто едва не упало с его глаз. Он отвел взгляд и неловко спросил:

— Если вы двое сбежите, что должен делать этот слуга?

Император посмотрел на него:

— Просто посмотри на себя! «Что же мне делать, если вы двое сбежите из дворца»! Как ты думаешь, что ты должен сделать? Конечно, ты должен пойти и позаботиться о нас! Даже если мы больше не будем жить в этом дворце, ты что, планируешь остаться здесь, чтобы позаботиться о старине девятом? Исходя из его характера, ты, правда, веришь, что сможешь делать все, что тебе заблагорассудится? Например, вчера ты проснулся поздно. Мы уже проснулись, чтобы пойти на заседание, а ты все еще дрых в своей комнате. Если бы это был старина девятый, он бы разбаловал тебя так?

Чжан Юань закивал:

— Ваше величество правы. Если бы это был его высочество девятый принц, он бы одной оплеухой послал бы этого слугу обратно в дом моей бабушки по материнской линии.

— Правильно! Было бы лучше, если бы ты держался подальше от старины девятого. Что касается его жены, она тоже не похожа на кого-то, с кем легко разговаривать. Лучше всего, если ты не будешь долго заботиться об императорском дворце.

— Все в порядке. Ваше величество, когда бы вы ни решили сбежать с императорской наложницей Юнь, просто скажите этому слуге. Этот слуга соберет вещи и сбежит с вами!

Император дал ему подзатыльник:

— Что ты имеешь в виду под бегством? Если хочешь сбежать, сделай это сам. То, что мы и наша дражайшая будем делать, называется бегством из дома. Старина девятый — сыновний ребенок. Он обязательно пошлет людей на поиски. Когда это время придет, его мать смягчится и сможет просто вернуться.

Чжан Юань закатил глаза:

— И после всего этого вы все еще хотите стать тайшанхуан!

— Какая ерунда! — император глянул на него и продолжил: — Хорошо, давай не будем больше об этом говорить. Иди сюда и помоги нам что-нибудь придумать. На этот раз, какой ранг мы должны присвоить этому старому преступнику, Фэн Цзинь Юаню, чтобы развлечься как можно больше?

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

\* Тайшанхуан — титул императора, передавшего при жизни престол сыну.

Первоначально отрекшийся от престола государь, титуловавшийся «отцом императора» (тайшанхуан), сохранял определенные служебные функции. Он жил в императорском дворце, и ему поручалось командование «ходившими в походы на север и на юг» войсками.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 428. Понижение до пятого ранга**

Понижение до пятого ранга

Когда Фэн Цзинь Юань вернулся в усадьбу, он издалека увидел Цзинь Цзен, стоявшую у входа и явно ждавшую его. Некоторое время он чувствовал себя немного тронутым. Он взял так много жен и наложниц. Только главных жен у него было четыре. Сейчас была даже пара старших жен. Но прямо сейчас единственной, кто стоял у входа и ждал его, была Цзинь Цзен, воспитанная слугой.

Фэн Цзинь Юань вышел из кареты, и Цзинь Цзен немедленно подошла, чтобы встретить его. Он потянулся к плечу Цзинь Цзен и дважды мягко похлопал его, прежде чем схватить ее маленькую ручку и втянуть в поместье, говоря при этом весьма тяжелым голосом:

— Пойдем, поговорим.

Цзинь Цзен немного волновалась и хотела что-то спросить; однако видела, что выражение лица Фэн Цзинь Юаня было очень плохим. Она слишком сильно испугалась, чтобы осмелиться задать свои вопросы, но ей все равно пришлось просветить его:

— Старейшая госпожа пришла в ярость из-за вопроса со старшей молодой госпожой. Когда эта наложница вышла, она все еще плакала и кричала. Я не знаю, как она сейчас.

Фэн Цзинь Юань сжал ее руку еще крепче, а его лоб весь покрылся потом.

Прежде чем они достигли входа, они услышали, как основательница громко закричала:

— Сожгите все ее вещи! Не оставляйте ни одной. Смотреть противно!

Фэн Цзинь Юань остановился на мгновение, а затем быстро вошел. Как только он прошел мимо подоконника, прямо в него полетела трость. Сразу после этого раздалось сердитое проклятие основательницы:

— Ты все еще способен высоко держать голову, возвращаясь! Если бы ты не потворствовал этой девице снова и снова, смогла бы она стать причиной этой катастрофы для семьи Фэн? Смогла бы она снова и снова вредить своей младшей сестре? Семья Фэн должна полагаться на А-Хэн. А не на Фэн Чэнь Ю. Ты понимаешь это или нет?

Как только это было сказано, никто не ожидал, что Сян Жун, которая никогда не любила много говорить, внезапно усмехнется и скажет:

— Мысли бабушки так быстро изменились. Как здорово бы было, если бы так было с самого начала. Вторая сестра не перенесла бы столько трудностей.

Всегда осторожная Ан Ши не остановила ее, просто молча согласилась с мнением своей дочери.

— Какие такие трудности она перенесла? — решил проявить недовольство Фэн Цзинь Юань. Он говорил эти слова, сквозь крепко стиснутые зубы. Всем ясно было видно, насколько сильно этот отец ненавидел свою вторую дочь.

Если бы это было сказано ранее, такое отношение Фэн Цзинь Юаня определенно получило бы поддержку. По крайней мере, Фень Дай и Хань Ши встали бы на его сторону; однако в этот раз все было иначе. Фэнь Дай не только не согласилась с ним, она даже тихо сказала:

— Третья сестра права.

— Что ты сказала? — Фэн Цзинь Юань подумал, что ослышался.

Но очень быстро Хань Ши, Ан Ши, сестры Чэн Ши и даже Цзинь Цзен снова начали наступление. Особенно усердствовала Хань Ши. Она держала свой живот и говорила:

— Старшая молодая госпожа дурно повела себя когда-то, но ее отправили во дворец Сян, и она навлекла позор на всю семью. Если она одна умрет, это не проблема; однако, это не должно касаться остальных!

Фэн Цзинь Юаня покраснел от гнева. Он указал на людей в комнате и спросил:

— Действительно, кое-что случилось, но Чэнь Ю была приговорена к смертной казни через разрубание по пояснице. Почему никто из вас не горюет? Она же член нашей семьи!

Его слова не получили никакого ответа. Хотя основательница больше не плакала, выражение ее лица не улучшилось. Фэн Юй Хэн напугала ее, как она могла что-то сказать? Она могла только излить все это на Чэнь Ю.

Спустя долгое время, так долго, что Фэн Цзинь Юань почти поверил, что никто не будет говорить, он внезапно услышал, как Сян Жун снова холодно сказала:

— Это заслужено ею по праву!

Эти слова озвучили то, о чем думали все, но Сян Жун и Ан Ши пребывали в ярости из-за несправедливости, перенесенной Фэн Юй Хэн. Остальные беспокоились о самих себе. Фэн Чэнь Ю играла со смертью, они могли наблюдать за этим, забавляясь, но если это стало связано с их собственным выживанием, то свою смерть она заслужила.

Фэн Цзинь Юаня пробрала холодная дрожь. Неужели сердца этой семьи, наконец, начали склоняться к Фэн Юй Хэн? Крайне разозленный, он указал на Хань Ши и спросил ее:

— Какую пользу принесла тебе эта девушка? А ты, — он посмотрел на Фэнь Дай: — ты действительно понимаешь, кто мастер семьи Фэн?

Хань Ши не хватило смелости заговорить. Видя, что отец злится, Фэнь Дай опустила голову и не сказала ни слова. На этот раз высказалась Чэн Цзюнь Мань:

— Муж, не вините женщин и детей. Дело не в том, что окружная принцесса обещала им какую-то выгоду, а в том, что старшая молодая госпожа позволила себе сделать слишком много плохого. Разве муж не должен думать о том, как пережить это трудное время? Или, может быть, вам стоит задуматься, почему вы постоянно жалуетесь на окружную принцессу, когда именно семья Фэн вырастила такую позорную дочь? Этот вопрос совершенно не связан с окружной принцессой.

Основательница тоже так думала и спросила Фэн Цзинь Юаня:

— Что об этом сказал дворец?

Только тогда Фэн Цзинь Юань пришел в себя. Только тогда он осознал, что именно отношение дворца имело в этом вопросе наибольшее значение, но…

— Я оказался совершенно не в состоянии встретиться с его величеством.

— Муж не пошел или его величество не встретился с вами? — спросила Чэн Цзюнь Мэй.

— Его величество не видел меня, — ответил Фэн Цзинь Юань.

Вся семья замолчала, им оставалось только строить догадки, какая катастрофа постигнет семью Фэн на этот раз.

Тут в зал поспешно вбежал эконом Хэ Чжун, на его лице была паника. Даже его голос дрожал:

— Старейшая госпожа, мастер, дворец отправил людей с указом.

У Фэн Цзинь Юаня загудело в ушах, его тело накренилось в сторону, он чуть не упал. Цзинь Цзен поддержала его, но сил у нее не было маловато, так что ее рука тоже начала дрожать.

Основательница попросила Чэнь Цзюнь Мань помочь ей подняться. Все вышли во двор, поддерживая и помогая друг другу. Фэн Цзинь Юань же, выйдя наружу, увидел, что для того, чтобы объявить об этом указе пришел лично Чжан Юань.

Хотя Чжан Юань был евнухом, он был личным евнухом императора. Он был чрезвычайно избалован, его не так легко было убедить выступить в качестве посланника. Хотя он не первый раз приходил в поместье Фэн, чтобы объявить об императорском указе, но когда-то с ним прибыл лук Хоу И для Фэн Юй Хэн. Что же на этот раз?

Фэн Цзинь Юань вышел вперед, чтобы поприветствовать его:

— Евнух Чжан, какого рода императорский указ вы принесли?

Чжан Юань посмотрел на Фэн Цзинь Юаня, и его лицо брезгливо исказилось. Он осмотрел группу вышедших людей, и выражение его лица стало еще хуже:

— Почему я не вижу окружную принцессу?

Фэн Цзинь Юань ошеломленно застыл и сказал:

— Она может быть в своей усадьбе. Нужно ли ей быть здесь, чтобы принять указ?

— В этом нет необходимости, — махнул рукой Чжан Юань. — Просто дворцовый шеф-повар приготовил жареную утку. Кожица получилась очень хрустящей и ароматной. Прямо перед выходом его величество специально поручил мне привести несколько окружной принцессе. Поскольку окружная принцесса не в поместье Фэн, я сделаю так, чтобы кто-то отнес блюдо к ней в усадьбу, — сказав это, он поднял руку, и два евнуха позади него, которые несли коробки с продуктами, немедленно развернулись и ушли в поместье по соседству.

Фэн Цзинь Юаню очень хотелось сказать, что этот Чжан Юань вряд ли пришел с единственной целью — отправить Фэн Юй Хэн утку, верно?

Его мысли по этому поводу были не слишком оптимистичными. На этих далеко не радужных размышлениях Чжан Юань развернул императорский указ и громко сказал:

— Фэн Цзинь Юань примите императорский указ.

Все члены семьи Фэн встали на колени на землю, после чего указ зачитали:

— Премьер-министр Фэн Цзинь Юань не воспитывал в строгости свою дочь. За неуважение к императорской семье и разрушение ее репутации должно быть вынесено наказание. Но мы приняли во внимание заслуги принцессы округа Цзи Ан перед страной, поэтому семья Фэн избавлена от смертной казни. Фэн Цзинь Юань понижается в ранге до чиновника пятого ранга, и ему больше не будет разрешено посещать утренние дворцовые заседания. Да будет так.

Как только это было сказано, основательница упала на землю, и Чэн Цзюнь Мань подхватила ее. Выражение ее лица показало, что это не было неожиданным. Подобные результаты не были преувеличенными даже для Фэн Цзинь Юаня.

Чжан Юань увидел, что Фэн Цзинь Юань все еще стоит на коленях, никак не реагируя, поэтому он протянул императорский указ вперед:

— Чиновник Фэн, примите императорский указ!

Его сместили с позиции премьер-министра до чиновника среднего звена, понизили в должности со стандартного первого ранга до стандартного пятого ранга. Фэн Цзинь Юаня лихорадило. Он, практически не задумываясь, вытянул руки, чтобы забрать императорский указ.

— Вы еще не поблагодарили, — добавил Чжан Юань.

— Спасибо его величеству за его императорскую милость, — Фэн Цзинь Юань, не вставая с колен, поклонился.

Основательница снова начала плакать, плач постепенно становился все громче, заставляя Чжан Юаня хмуриться.

Фэн Цзинь Юань и так уже был в плохом настроении. Когда основательница начала так рыдать, его разум снова помутился, и он выкрикнул:

— Хватит плакать!

Он никогда не говорил так с основательницей. Теперь, когда он вдруг сказал это, та испугалась. Ее плач застрял у нее в горле, она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Так что в результате сильно закашлялась.

Когда она, наконец, откашлялась, то услышала, как Чжан Юань сказал:

— Старейшая госпожа, не спешите плакать. Есть еще одна вещь, которую мы должны напомнить чиновнику Фэн, — он холодно посмотрел на Фэн Цзинь Юаня, затем оглядел всех людей из поместья Фэн. Без всякой спешки или лени он продолжил: — Это место жительства было предоставлено его величеством стандартному премьер-министру первого ранга. В настоящее время лорд Фэн понижен в должности до стандартного чиновника пятого ранга. Естественно Вы не можете продолжать здесь жить. Конечно, его величество по-прежнему сочувствует лорду Фэн, так что специально отправил кого-то в юго-западную часть столицы, чтобы подыскать вам новую резиденцию. У семьи Фэн есть пять дней, чтобы уехать.

— Это… — Фэн Цзинь Юань был ошеломлен. — Уехать? Эта резиденция была предоставлена его величеством!

Чжан Юань закатил глаза:

— Лорд Фэн, вы не поняли только что сказанное? Резиденция действительно была предоставлена его величеством, но его величество предоставил ее премьер-министру. Прямо сейчас вы больше не премьер-министр. Естественно, место жительства нужно забрать обратно. Но если семья Фэн настаивает на том, чтобы не выезжать отсюда и продолжать жить в этой резиденции, его величество сказал, что в таком случае ежемесячно офис губернатора должны отправляться восемь тысяч таэлей серебра в качестве арендной платы. Аренда этой резиденции на полгода обойдется лорду Фэн в сорок восемь тысяч таэлей.

Фэн Цзинь Юань утер пот. Восемь тысяч таэлей за один месяц. Это была не маленькая сумма. Даже на пике своего развития семье Фэн даже с поддержкой семьи Чэнь было бы довольно сложно вытащить столько денег за раз. Теперь в усадьбе больше не было денег. Куда он пойдет, чтобы найти сорок восемь тысяч таэлей?

Основательница уже встала при поддержке Чэн Цзюнь Мань. Услышав эту крупную сумму, она чуть не упала в обморок и попыталась начать вести переговоры с Чжан Юанем:

— Разве плата не может быть немного ниже?

Чжан Юань сказал основательнице:

— Если вы хотите обсудить цену, этого не стоит делать со мной. Пожалуйста, войдите во дворец, чтобы обсудить это с его величеством. Но… — он сделал паузу, затем сказал: — У его величества был еще один императорский указ, но этот — для старейшей госпожи. У старейшей госпожи слабое тело, поэтому нет необходимости становиться на колени. Мы просто будем говорить, а вы можете просто слушать, стоя. Поскольку старейшая госпожа ранее была матерью премьер-министра, его величество присвоил вам титул благородной госпожи первого ранга. Теперь, когда ваш сын — чиновник пятого ранга без возможности присутствовать на дворцовых заседаниях, ваш благородный титул отозван.

Основательница оцепенела. От таких ударов судьбы она совершенно ошалела. Не сумев прийти в себя на столько, чтобы даже подумать о том, чтобы поблагодарить, она просто спросила Фэн Цзинь Юаня:

— В конце концов, нам нужно будет уехать или нет?

Фэн Цзинь Юань о чем-то думал и не хотел говорить с ней. Чэн Цзюнь Мань мягко вздохнула и сказала:

— Нам нужно будет уехать. В настоящее время средств не осталось. Даже если бы мы стали купеческой семьей, как долго мы смогли бы выдержать это? Эта резиденция рано или поздно будет потеряна.

— Госпожа права, — кивнул Чжан Юань, а затем обратился к Фэн Цзинь Юаню: — Если у лорда Фэн нет никаких возражений, на четвертый день… ох, это будет второй день после казни старшей молодой госпожи поместья. В это время я снова приду в поместье, чтобы попросить лорда Фэн вернуть дело поместья. Так мы сможем вернуться, чтобы доложить его величеству.

Фэн Цзинь Юань задрожал. Дело?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 429. Если вы проклянете меня, даже царь небесный будет недоволен**

Если вы проклянете меня, даже царь небесный будет недоволен

Возможно, Фэн Цзинь Юань мог бы смириться с тем, что его выгнали из дома. В конце концов, из-за Фэн Чэнь Ю произошло нечто достаточно серьезное. Было невозможно, чтобы императорская семья ничего не придумала. Но при упоминании дела его сердце рухнуло в пятки. Ему захотелось срочно куда-нибудь закопаться.

Все кончено. Он использовал этот документ, чтобы одолжить деньги у Фэн Юй Хэн. Установленная дата возвращения еще не наступила, и у него не было миллиона таэлей серебра. Как он должен пойти и забрать это дело?

Видя, что выражение лица Фэн Цзинь Юаня какое-то не такое, Ан Ши вышла вперед и осторожно сказала:

— Муж, семья должна страдать и радоваться вместе. Ничего страшного. Большая резиденция или маленькая, это не имеет значения. Пока у нас есть место для жизни, этого достаточно. Если документ должен быть возвращен, просто верните его. Мы переедем.

Цзинь Цзен тоже высказалась:

— Правильно, в этом поместье произошло так много вещей, я продолжаю чувствовать, что ему не повезло. Переезд — хорошая идея.

При нормальных обстоятельствах Фэн Цзинь Юань, возможно, был бы тронут словами Ан Ши, но не этом случае. Сгоряча он вдруг сказал:

— Переезжать? Зачем нам переезжать? Мы не будем! Моя семья Фэн жила в этом поместье много лет. О каком здешнем уголке мы не позаботились? Может быть, я должен сложить руки и уступить? Восемь тысяч так восемь тысяч. Даже если мне нужно будет расплавить горшки, чтобы продать железо, я не могу позволить матери жить в стесненных обстоятельствах.

В своем рвении он вывел основательницу на первый план. Казалось, он был хорошим сыном, но старуха не оценила этого. Она только спросила Фэн Цзинь Юаня:

— Расплавить горшки, чтобы продать железо? Сколько денег можно за это выручить? Чтобы жениться на этой мерзкой женщине из Цянь Чжоу, ты уже потратил все деньги поместья. Я больше не хочу жить в том дворе. Просто принеси документ. Не нужно ждать еще четыре дня. Мы уедем прямо сейчас!

Все были согласны. Чжан Юань тоже кивнул:

— Старейшая госпожа права. Вместо того чтобы насильно поддерживать видимость благополучия, было бы лучше жить мирно, — сказав это, он сунул руку в рукав и вытащил листок бумаги: — Это акт на жительство в юго-западной части столицы. Лорд Фэн, передайте дело.

Фэн Цзинь Юань покраснел, все ждали, когда он передаст дело, но он не вынес его. Чэн Цзюнь Мань была озадачена:

— Неужели муж все еще не хочет расставаться с этим местом?

— Я прожил здесь так много лет, как я могу так просто уехать, — кивнул Фэн Цзинь Юань. Подумав немного, он, наконец, нашел оправдание: — Через три дня Чэнь Ю будет казнена. Я хочу провести ритуал для нее дома. Даже если это не для нее, это необходимо сделать для будущей мирной жизни семьи. Будет лучше, если мы проведем ритуал в старой усадьбе, чтобы не навредить новому месту.

С этими его словами основательница согласилась:

— Правильно, проводить ритуал для мертвого человека сразу после въезда было бы слишком хорошо. Лучше организовать это здесь.

Услышав это, Чжан Юань не стал настаивать. Махнув рукой, он засунул документ обратно в рукав и сказал, прежде чем быстро уйти с остальными евнухами:

— Тогда мы вернемся через несколько дней.

Фэн Цзинь Юань, наконец, вздохнул с облегчением, но это было только временно. У него максимум четыре дня. Через четыре дня ему опять придется столкнуться с проблемой передачи дела. В этот самый момент он тоже начал ненавидеть Фэн Чэнь Ю. Если бы не она, он не был бы понижен в должности, а семья Фэн не была бы изгнана!

Основательница фыркнула и сказала бабушке Чжао:

— Иди, принеси мне придворное платье с моим титулом благородной госпожи первого ранга. Когда придет время, пусть евнух Чжан заберет и его тоже, — затем она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: — Твою дворцовую одежду тоже нужно сдать. С этого дня тебе больше не нужно будет присутствовать на дворцовых заседаниях. Семья Фэн действительно воспитала хорошую дочь.

Основательница говорила больше для себя, но разум Фэн Цзинь Юаня быстро включил соображалку. Ненависть, которую он только что испытал к Чэнь Ю, каким-то образом оказалась направленной на Фэн Юй Хэн. Именно так! Он не должен ненавидеть Чэнь Ю. Он должен ненавидеть Фэн Юй Хэн. Именно она сделала что-то с телом Чэнь Ю. Именно она искренне надеялась разрушить семью Фэн. Фэн Цзинь Юань почувствовал, что родил демона. Если возможно, он действительно надеялся, что человеком, который будет казнен на следующий день, станет его вторая дочь, Фэн Юй Хэн.

— Сначала проводи старейшую госпожу, — сердито сказал он сквозь стиснутые зубы. — Я уйду сейчас, — как только он сказал это, он не стал дожидаться, пока кто-нибудь отреагирует и вышел из поместья.

Ан Ши увидел, что он, выйдя за ворота, повернул направо. Она подсознательно повернулась к павильону Единого благоденствия и почувствовала, что он определенно собирается к Фэн Юй Хэн.

Ан Ши предположила правильно. Фэн Цзинь Юань действительно отправился в усадьбу окружной принцессы. Вопрос о переезде был на данный момент крайне актуален. Он действительно ничего не мог более поделать. У него не было другого выбора, кроме как пойти к Фэн Юй Хэн, чтобы узнать, сможет ли он вернуть дело.

Но он никогда не думал, что для того, чтобы попасть в поместье окружной принцессы, потребуется аж три уведомления. От императорского гвардейца до привратника, а затем до слуги во дворе Фэн Юй Хэн. Сгорела минимум полная палочка благовоний, прежде чем его пригласили в ворота поместья.

Цинь Юу в кои-то веки присутствовала на месте, поэтому она лично привела Фэн Цзинь Юаня в усадьбу. Проходя мимо двора Яо Ши, Цинь Юу сказала:

— Лорд Фэн, пожалуйста, сюда, не нужно нарушать спокойствие госпожи.

Гнев, который Фэн Цзинь Юань подавлял все это время, внезапно хлынул через край:

— Ишь, цаца какая! Этот премьер-министр определенно не пойдет сегодня!

Цинь Юу мгновенно остановилась. Холодно глядя на Фэн Цзинь Юаня, она напомнила ему:

— Может быть, милорд забыл, что он больше не премьер-министр? Почему вы до сих пор называете себя «этот премьер-министр»? Вы не боитесь, что эти слова просочатся наружу, и семья Фэн в конечном итоге столкнется с еще одним кризисом?

Фэн Цзинь Юань вздрогнул. Он столько лет называл себя «этот премьер-министр» и просто привык к этому. Теперь, когда эта девушка напомнила ему, он, наконец, отреагировал. Он должен быть чуть более внимателен. Бедствия всегда порождаются словами, он определенно не мог создать еще один кризис для семьи Фэн.

Но он был озадачен:

— Императорский указ только что вышел из дворца. Как ты узнала об этом так быстро? Может быть, у вас шпион в семье Фэн?

Цин Юу чуть не рассмеялась:

— Милорд, что вы имеете в виду под семьей Фэн? Может ли быть так, что молодая госпожа не является частью семьи Фэн? Более того, молодая госпожа в настоящее время все еще заботится о семье Фэн. Есть ли еще необходимость в специальных расследованиях? Кто из них не слушает приказы молодой госпожи? Кроме того, его величество послал молодой госпоже жареную утку, и эти новости пришли от евнуха, который ее доставил. Его величество также пожелал передать молодой госпоже хорошие новости. Если у милорда есть какие-либо возражения, пожалуйста, войдите во дворец, чтобы увидеть его величество!

Разве Фэн Цзинь Юань был на это способен? Фыркнув, он обошел девушку вокруг.

Наконец, придя во двор Фэн Юй Хэн, он сразу же увидел эту девушку, сидящую под красным финиковым деревом. Она ела жареные утиные рулетики, беря их голыми руками. Она выглядела крайне непрезентабельно, и он действительно не мог понять. Как почти божественный девятый принц умудрился заинтересоваться этой девушкой?

Цинь Юу привела его во двор. Ничего не сообщая, она подошла к Фэн Юй Хэн и приготовила еще один рулетик. Хуан Цюань в это время держала утку и говорила ей:

— Эта слуга унесет ее на кухню. Я сделаю так, чтобы шеф-повар из Изысканного божественного здания приготовил хороший суп.

Фэн Юй Хэн наслаждалась едой и не имела возможности говорить. Она просто махнула рукой, быстро отсылая ее. Ван Чуань стояла в стороне, глянув на Фэн Цзинь Юаня, она улыбнулась и сказала:

— Лорд Фэн, нет смысла голодно смотреть на утку. Она была послана его величеством молодой госпоже. Никому другому не позволено есть ее.

Фэн Цзинь Юань немедленно выпалил:

— Кто тут жаждет этой чертовой штуки!

Человек, чей рот был набит до отказа, наконец, остановился. Сверкнув глазами, она холодно сказала:

— Скажите это снова!

— Что произойдет, даже если я скажу это еще десять раз! — Фэн Цзинь Юань потерял самообладание, увидев свою вторую дочь: — Даже если я скажу это еще десять раз, это все равно просто чертова утка! Будь осторожна, не задохнись до смерти!

— Ван Чуань, — Фэн Юй Хэн отложила утку, которую еще не закончила есть, и спокойно сказала: — положи несъеденное вместе с тарелкой обратно в коробку для еды. Немедленно пошли это во дворец, — произнеся это, она подняла голову, чтобы посмотреть на небо. Платком, взятым у Цинь Юу, она вытерла руки и сняла с талии пайцзу: — Иди скорее. Если опоздаешь, ворота дворца закроются. Помни, ты должна отправить ее отцу-императору или евнуху Чжан Юаню. Просто скажи, что чиновник Фэн сказал, что эта утка — просто чертова утка, и эта окружная принцесса может задохнуться от этого. Скажи отцу-императору, что эта окружная принцесса не хочет умирать и все еще хочет внести свой вклад в Да Шунь.

Ван Чуань еле удержалась от смеха. Плавно подняв тарелку, она уже собралась уходить. Только тогда Фэн Цзинь Юань отреагировал, осознавая, что ошибся. Ему до смерти хотелось надавать себе пощечин. Он же прекрасно знал, что эта утка была послана императором, так почему же он все же сказал это? Он действительно не мог контролировать свои эмоции, когда видел эту девушку. Это было не хорошо.

— Я не это имел в виду. Нет необходимости воспринимать это всерьез, — остановил он Ван Чуань, взяв, наконец, эмоции под контроль, а затем заговорил с Фэн Юй Хэн: — Отец пришел сегодня, чтобы попросить тебя кое о чем.

— Попросить меня? — Фэн Юй Хэн передернула плечами: — Отец пришел, чтобы попросить меня о помощи, но вы на самом деле проклинали меня, чтобы я умерла от удушья. Если бы я умерла, кто бы вам помог?

Фэн Цзинь Юань не хотел с ней спорить; его больше заботила формулировка, которую она использовала. Он с некоторой радостью спросил:

— Ты хочешь сказать… ты согласна?

— Я не согласна, — четко и ясно ответила ему Фэн Юй Хэн: — Что бы это ни было, я не соглашусь на это. Отцу не нужно тратить время. Пожалуйста, вернитесь к себе.

— Ты… — Фэн Цзинь Юань пришел в бешенство. — Я твой отец. Я родил и воспитывал тебя все эти годы, почему ты вообще не заботишься об этих отношениях?

Фэн Юй Хэн подняла руку, словно собираясь ударить его:

— Вы меня родили? Это вы выносили меня под сердцем? Вы меня воспитывали? Вы отправили меня в горы, чтобы вырастить? Фэн Цзинь Юань вот, что я скажу вам: ваши отцовские отношения были полностью стерты всеми теми открытыми и тайными попытками причинить нам вред и убить нас. Вы должны быть благодарны за то, что я вообще позволила вам сегодня войти в усадьбу этой окружной принцессы. Если вы продолжите делать по отношению ко мне нахальные замечания, вам и шагу не разрешат сделать в усадьбе этой окружной принцессы.

Фэн Цзинь Юаня покраснел, как помидор. Фэн Юй Хэн, издеваясь и ругаясь, вклочья разносила его репутацию. Его лицо ничего не стоило для этой дочери. В ушах у него били барабаны, сигналя об отступлении. Между ними были такие холодные отношения, есть ли смысл вообще открывать рот?

Но если бы он не упомянул об этом, то не было бы никакой надежды. Вопросы дворца были срочными. Даже если бы ему пришлось отказаться от всей своей репутации сегодня, ему все равно нужно было просить.

Так что он стиснул зубы и откровенно сказал:

— Сегодня я здесь, чтобы обсудить вопросы поместья Фэн. Прямо сейчас император хочет забрать дело обратно. Послушай, можешь вернуть его мне?

Фэн Юй Хэн подняла брови:

— Я могу, но вам нужно вернуть мне миллион серебряных таэлей, которые вы мне должны.

Фэн Цзинь Юань топнул ногой:

— Если бы я мог достать миллион таэлей, стал бы я тратить на тебя свои слова?

— Знаете, что тратите время впустую, и все же так много говорите. Разве вы не чувствуете усталости? — Фэн Юй Хэн холодно посмотрела на бесстыдного отца первоначальной владелицы тела и все же решила дать ему совет: — Вместо того, чтобы приходить сюда и просить меня о деле, лучше пойти и занять деньги. Вот одолжите миллион таэлей, и дело, естественно, вернется к вам.

Взяв ее идею на вооружение, Фэн Цзинь Юань тоже почувствовал, что вместо того, чтобы продолжать терять здесь лицо, было бы лучше взять кредит. Так что он топнул ногой и, указывая на Фэн Юй Хэн, почти крикнул:

— Маленький звереныш! Когда я соберу более миллиона таэлей, чтобы обменять на дело, то определенно прерву наши отношения отца и дочери. Я никогда не приду снова!

Как только эти слова прозвучали, с совершенно ясного неба внезапно раздался гром. Грохот сотряс даже землю.

Фэн Цзинь Юань от страха чуть не грохнулся на землю. Фэн Юй Хэн же неожиданно засмеялась. Пальцем указав на этого бесстыдного отца, она сказала:

— Вы слышали это? Вы прокляли меня, и теперь даже царь небесный недоволен!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 430. Обнял неправильную ногу**

Обнял неправильную ногу

Когда Фэн Цзинь Юань покинул усадьбу окружной принцессы, он был полностью раздавлен. У него больше не было ни ауры, ни осанки премьер-министра.

Фэн Юй Хэн хотела, чтобы он занял деньги. Только собрав миллион серебряных таэлей, он сможет вернуть себе дело, но откуда ему взять такие деньги?

В это время небо уже потемнело; однако Фэн Цзинь Юань не вернулся в поместье. Вместо этого его вела за собой надежда: если ему повезет, он сможет войти в дома чиновников, с которыми он обычно ладил. У него была только одна цель: занять деньги.

К сожалению, феникс без перьев хуже курицы. Он постучался уже в двери пяти домов, но в трех из них ему даже не открыли, а в еще одном откровенно послали:

— Наш мастер сказал, что встретится с кем угодно, но не сможет встретиться с лордом Фэн, Фэн Цзинь Юанем.

Последний из этой пятерки пригласил его в зал. Лорд этого дома, услышав, что он пришел, чтобы занять деньги, с обеспокоенным выражением лица сказал:

— Недавно у меня тоже были проблемы, но я не могу позволить лорду Фэн вернуться с пустыми руками, — после этих слов он приказал слуге передать Фэн Цзинь Юаню небольшой мешок с серебром. Он был само великодушие: — Не нужно считать это долгом. Я даю это лорду Фэн. Нет необходимости возвращать эту сумму, — сказав это, он быстро приказал слуге вывести гостя.

Фэн Цзинь Юань вышел через парадные ворота и открыл мешок, чтобы взглянуть. Внутри оказалась кучка разбитого серебра. Взвесив его в руке, он понял, что там не более двадцати таэлей. Разозлившись, он бросил мешочек обратно в ворота. После грохота какой-то человек изнутри крикнул:

— Возьмите, если хотите. Если нет, просто бегите! Вы просите еду, но жалуетесь, что она воняет!

Фэн Цзинь Юань действительно полностью лишился лица. Он хотел просто уйти, но чувствовал себя не смирившимся с ситуацией. Когда он находился в усадьбе окружной принцессы, то гром уже гремел, но дождя все еще не было. На этот раз все выглядело так, как будто небеса вот-вот разверзнутся. Было очень душно, он задыхался.

Он, стиснув зубы, посмотрел на плотно запертые ворота, а затем фыркнул и громко сказал, прежде чем быстро уйти:

— Не смотрите свысока на других! Не забывайте, что в нашей семье Фэн все еще есть окружная принцесса Цзи Ан!

Фэн Цзинь Юань никогда не думал, что придет день, когда ему нужно будет положиться на Фэн Юй Хэн, чтобы спасти репутацию. Внезапно он обнаружил, что семья Фэн много лет искала опору, воспитывая дочерей. Кажется, что в какой-то момент они завернули не в ту сторону. Все так, как и сказала основательница. Фэн Чэнь Ю не была надеждой семьи Фэн. Ею была Фэн Юй Хэн. Потом все эти годы… они явно обнимали не ту ногу…

Прогремел еще один раскат грома. На этот раз, наконец, пошел дождь, и это был настоящий ливень. Дождь не начался с малого. Небеса просто взяли и внезапно разразились проливным дождем. Поток воды мгновенно промочил Фэн Цзинь Юаня насквозь.

Он практически не мог стоять под этим дождем. Капли воды отскакивали от поверхности земли, и дорогу заволокло туманом, ее почти не было видно. Он мог полагаться только на свою память, чтобы вернуться в усадьбу Фэн. Кто знал, сколько раз он падал. Когда он, наконец, вернулся в поместье, привратник почти не узнал его.

Сильный дождь с грозой продолжали сеять хаос всю ночь. Даже на рассвете следующего дня это светопреставление не остановилось.

Фэн Юй Хэн практически не спала в эту ночь. Она проснулась очень рано и встала у окна. Все эти громы и молнии немного напугали ее. Это заставило ее вспомнить, что когда она впервые оказалась в Да Шунь, ее пробудила именно молния. То громыхание было таким же, как и сейчас. Тогда небеса гневались все громче и громче, и мертвец очнулся в Да Шунь и оказался рядом с Сюань Тянь Мином.

Ван Чуань, толкнув дверь, подняла сквозняк. Ветер задул дождевую пыль в комнату, заставив ее испугаться и быстро повернуться, чтобы закрыть двери.

— Молодая госпожа, — Ван Чуань халатом прикрыла коробку с едой. — Бан Цзу сказал, что молодая госпожа проснулась еще до восхода солнца и стоит у окна. Эта слуга приготовила легкий отвар. Молодая госпожа, съешьте немного, чтобы согреться.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн не была голодна, но ее действительно немного морозило. Она спросила Ван Чуань:

— Будет ли холодать после того, как дождь закончится?

Ван Чуань покачала головой:

— В столице Да Шунь дни не становятся прохладнее до восьмого месяца. Боюсь, что еще несколько дней будет жарко.

— Похоже, этот дождь будет лить еще долго. В худшем случае еще несколько дней, — Фэн Юй Хэн сделала глоток, а затем спросила: — Скажи, если завтра будет такой же дождь, не отложат ли казнь? Подобное случалось в прошлом?

— Случалось, — кивнула Ван Чуань. — Когда в прошлом погода была слишком плохой, казнь откладывалась. Но молодая госпожа может быть спокойна. Его высочество сказал, что не говоря уже об обычном дожде, даже если пойдет дождь из мечей, Фэн Чэнь Ю не проживет ни секунды дольше.

Фэн Юй Хэн закончила с отваром, и ей показалось, что дождь немного стихает. Так что она решительно сообщила Ван Чуань:

— Иди, приготовь карету, мы поедем к его высочеству девятому принцу. А потом направимся в горную тюрьму, что за дворцом, чтобы увидеть этих людей из Цянь Чжоу.

Ван Чуань глянула на погоду снаружи и немного обеспокоилась, однако она понимала, что дело Цянь Чжоу больше нельзя откладывать, поэтому кивнула и вышла из комнаты с подносом наперевес.

Они рано покинули поместье, даже раньше, чем чиновники обычно покидают свои дома ради дворцовых заседаний. Когда Фэн Юй Хэн выкопала Сюань Тянь Мина из-под его одеял, ему захотелось расплакаться. Сначала ему жутко захотелось покапризничать и затащить эту чертову девочку к себе в постель, чтобы продолжить спать, но Фэн Юй Хэн сказала:

— Давай навестим наших заключенных в горной тюрьме. После этого нам нужно подумать о некоторых контрмерах. Я боюсь, что вопрос с Цянь Чжоу нельзя больше откладывать.

Из-за этих официальных вопросов Сюань Тянь Мин больше не мог спать. Он вынужден был встать и быстро умыться, прежде чем покинуть дворец.

Они сидели в императорской карете Сюань Тянь Мина. Сквозь сильный ветер и проливной дождь они мчались к императорскому дворцу.

— Скажи, а эта императорская карета не протечет ли? — с некоторым удивлением спросила сидевшая в карете Фэн Юй Хэн.

Сюань Тянь Мин посмотрел на нее как на идиотку:

— Если бы императорская карета этого принца могла протечь, то, я боюсь, что протечет и твое поместье окружной принцессы.

Очень хорошо, она решила поверить ему на слово. По крайней мере, она не протекла за весь путь ко дворцу.

Однако то, что императорская карета совершенно не протекала, не означало, что не протекали другие места, например, горная тюрьма внутри императорского дворца. Когда Фэн Юй Хэн вошла туда, она была потрясена. Повсюду стояли лужи воды, ей практически некуда было ногу поставить. Дежурные стражники попрятались в бараках, но совершенно не было необходимости видеть водяные ручьи, одни только звуки бегущей воды давали понять, что обстановка внутри тюрьмы была ужасной.

Сюань Тянь Мин внес Фэн Юй Хэн в тюрьму на своей спине, она несколько раз подчеркнула:

— Дело не в том, что я упрямлюсь или боюсь испачкаться, но обувь и платье, которые я надела сегодня, действительно не очень подходят к обстановке.

Сюань Тянь Мин скосил на нее глаза:

— Хватит притворяться.

— Я не притворяюсь. Я говорю правду, — заупрямилась некая девочка, но когда она посмотрела вниз и увидела туфли Сюань Тянь Мина, то прикрыла рот. Принц надел свои лучшие туфли и нес ее на спине. Он наступал прямо в эту грязную воду, но молчал. Зачем она все еще притворяется?

К счастью, они очень быстро прибыли туда, где были заперты люди из Цянь Чжоу. Сюань Тянь Мин поставил ее в сарае, построенном сбоку от камер. Затем он указал на людей внутри и спросил охранника:

— Почему они все стали такими?

Фэн Юй Хэн тоже глянула в сторону заключенных. В камере напротив нее находился Фэн Кун. Хотя он был гномом, он обладал боевыми способностями и развивал свой дух. Но теперь он лежал в луже воды, а его одежда была изодрана до такой степени, что едва прикрывала плоть. Обнаженная кожа, казалось, поросла чем-то, некоторые участки начали гнить, в то время как другие изменили цвет.

Она нахмурилась и повернулась, чтобы заглянуть внутрь других камер. Не нужно было даже упоминать, что остальные не слишком отличались от Фэн Куна. Она сделала еще один шаг вперед, чтобы посмотреть на Кан И. Та сидела, прислонившись к горе. женщина выглядела совершенно опустошенной, как деревянная доска. Ее одежда полиняла, а туфли насквозь промокли. Ее камера была немного ниже остальных, поэтому весь пол был покрыт водой, но она просто сидела там, казалось бы, привыкшая к этому. Она никак не отреагировала на их появление.

Из камер несло чем-то кислым и вонючим. Не нужно было много думать, чтобы понять. Эти люди долго сидели здесь, естественно, все повседневные нужды справлялись прямо внутри. Кто знал, что именно было в лужах под ногами. Она стала задумываться над этим слишком глубоко. Чем больше она об этом думала, тем противнее ей становилось.

Охранник любезно напомнил ей:

— Принцесса округа, не подходите слишком близко. Здесь очень грязно. Его величество отдал приказ. Обезглавливание — слишком легкое наказание для них. Они осмелились совершить покушение на убийство в императорском дворце, им придется немного пострадать.

Фэн Юй Хэн кивнула и ничего не сказала. Император был прав. Покушение на убийство — тяжкое преступление. Было бы вполне понятно, если бы их казнили через десять тысяч порезов.

Она повернулась, чтобы поговорить с Сюань Тянь Мином:

— Письмо уже отправили в Цянь Чжоу, но расстояние слишком велико. Прямо сейчас, оно определенно еще не дошло. Но этот вопрос нельзя больше откладывать. Мы должны тщательно разработать план.

— Сейчас не самое лучшее время предпринимать что-либо против Цянь Чжоу. Ее военная мощь невелика, но она весь год покрыта льдом и снегом, их солдаты привыкли к этому. Но люди Да Шунь нет. Эта экспедиция неизбежно должна закончиться за одну попытку. Мы должны тщательно приготовиться. По крайней мере, нужно завершить производство стального оружия. Это лучший метод сокращения продолжительности войны.

Фэн Юй Хэн согласилась с его заявлением и начала самостоятельно подсчитывать временные рамки, затем сказала:

— На производство стального оружия потребуется, как минимум, еще полгода, если не больше. Мы определенно должны что-то придумать, чтобы отсрочить войну на это время. Новости об этих людях не должны дойти до Цянь Чжоу. Но если они останутся в Да Шунь и не вернутся, то правитель Цянь Чжоу определенно воспользуется этим…

Эти двое немного забеспокоились. Сюань Тянь Мин дернул ее за рукав:

— Пошли. Тут нечего больше смотреть. Эти люди не проживут более пяти дней. Пойдем, обдумаем все более тщательно.

Он понес свою жену обратно, закинув на спину. Когда ворота горной тюрьмы закрылись за ними, солдаты-стражи сказали:

— Все говорят, что его высочество девятый принц боится своей жены. Кажется, это правда!

Сильный дождь все продолжался. Даже после того, как Сюань Тянь Мин покинул поместье окружной принцессы после обеда, дождь так и не прекратился.

Фэн Юй Хэн молча и безучастно сидела на краю кровати. Она просто продолжала смотреть на улицу. К счастью, ветра не было, да даже если бы и был, то длинный коридор блокировал потокам воздуха путь. Даже если открыть окна, дождь не попадет внутрь комнаты. Вот так она и просидела с полудня до вечера. Она даже ужинала у окна.

Хуан Цюань в конце концов не выдержала:

— Молодая госпожа, почему вы сидите там, наблюдая за дождем?

Фэн Юй Хэн указала в небо:

— Смотри, этот дождь идет с прошлой ночи и, похоже, не собирается прекращаться. Он даже усиливался пару раз, но небо все еще не прояснилось.

Хуан Цюань и Ван Чуань посмотрели на улицу. Конечно же дождь как шел, так и продолжал идти. Обычно дожди не были такими затяжными, однако небо было таким, каким его описала Фэн Юй Хэн. Все еще мрачным, и без каких-либо признаков прояснения.

Ван Чуань немного заволновалась:

— Как долго будет продолжаться такой дождь? Я слышала, что во многих провинциях произошла настощая катастрофа. Надеюсь, что в военном лагере ничего не случится.

Эта ночь прошла под звуки непрекращающегося шторма. На следующий день, когда люди проснулись, дождь так и не закончился. В этот день Фэн Чэнь Ю должна была быть казнена через разрубание по пояснице!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 431. Мятеж Сян Жун**

Мятеж Сян Жун

В этот день поместье Фэн проснулось рано, все, не сговариваясь, собрались во дворе Пионов.

Первоначально, в соответствии с намерениями Фэн Цзинь Юаня и основательницы, они должны были съездить в храм Всеобщей терпимости, чтобы пригласить монаха совершить ритуал. Во-первых, ради выкупа души Чэнь Ю. Во-вторых, это должно было развеять невезение в семье. Но дождь оказался слишком сильным, и часть дороги, ведущей к храму, была разрушена. Ни одна карета не смогла проехать в храм.

Монаха пригласить не смогли, поэтому основательница решила позвать четырех религиозных мастеров, популярных среди людей. Неважно, умели они совершать необходимый ритуал или нет, так или иначе, все это было просто символически.

Главный зал двора Пионов уже был обустроен для приглашенных мастеров. Четыре человека стояли на своих местах в ожидании приказов. Они ждали, когда им скажут начинать петь сутры и искупать душу.

Когда семья Фэн собралась вокруг, свечи уже были зажжены. Мастера сказали, что их называют путеводными огнями. Они использовались, чтобы вести мертвого человека в подземный мир.

Хань Ши немного испугалась, и ей посоветовали вернуться во двор Магнолии. Основательница стояла у входа в зал и выглядывала наружу. Через некоторое время она спросила Фэн Цзинь Юаня:

— В такой сильный дождь смогут ли они привести приговор в исполнение?

— Я слышал, что его высочество девятый принц будет лично следить за казнью, — сквозь стиснутые зубы ответил Фэн Цзинь Юань.

Услышав это, основательница поняла, что надежды нет. Она глубоко вздохнула и пожаловалась:

— Какая жалость, что раньше ты был премьер-министром. Как ты мог не видеть эту ситуацию целиком! Семья Фэн должна была надеяться не на Чэнь Ю. А на А-Хэн! Если бы мы лучше относились к ней, кто знает, какой славой сейчас наслаждалась бы семья Фэн! — основательница замолчала. Он решил не отдавать предпочтение сокровищу, которое называет правящего императора отцом-императором и помогает обучать войска Да Шунь, производя при этом сталь. Вместо этого он выделил для себя такую шлюху, как Фэн Чэнь Ю. Они действительно были слепы!

Дождь снаружи становился все сильнее и сильнее. Хэ Чжун, одетый в пальто, спешно вбежал в комнату и сообщил:

— Помост для казни уже установлен. Человек, отправленный поместьем для расследования, сообщил, что его высочество девятый принц будет лично следить за казнью. Старшая молодая госпожа уже доставлена к сцене из тюрьмы.

Фэн Цзинь Юаня затрясло, он почти расплакался. В конце концов, он воспитывал эту дочь более десяти лет, и он любил ее. Сказать, что ему не было больно, значит солгать. Но основательница сказала ему:

— Задави внутри себя всю жалость, которую ты испытываешь к этой шлюхе! С этого дня удали Фэн Чэнь Ю из генеалогической записей семьи Фэн. В семье Фэн нет такой дочери!

Фэн Цзинь Юань стиснул зубы и вынужден был напомнить основательнице правду:

— Это Фэн Юй Хэн сделала что-то с Чэнь Ю.

Эти слова были услышаны вышедшей наружу Сян Жун. Она остановилась и посмотрела на своего отца с очень озадаченным выражением лица:

— Если бы старшая сестра не сделала такой грязной вещи со старшим братом, у второй сестры не было бы возможности что-либо сделать, даже если бы она захотела. Отец, что вам пообещала старшая сестра, что вы так хорошо относитесь к ней даже после того, как вас понизили в должности и лишили поместья? Может быть, она единственная дочь в вашей жизни? Тогда кто для вас вторая сестра? Кто для вас мы с Фэнь Дай?

Последние несколько дней Сян Жун была необъяснимо зла. Она осмелилась спросить это вслух, да так, чтобы основательница и Фэн Цзинь Юань услышали! Фэн Цзинь Юань сердито взмахнул рукой, ударил Сян Жун по лицу и бросил ее на пол.

Ан Ши испугалась и быстро подошла, чтобы поддержать ее. Ее гнев хлынул через край:

— Планирует ли муж избить всех детей в поместье до смерти ради падшей Фэн Чэнь Ю с сомнительной моралью?

— Закрой свой рот! — громко крикнул Фэн Цзинь Юань: — Ты просто наложница. Какой ты имеешь право говорить здесь! Если ты продолжишь молоть чепуху, не вини меня потом в том, что я вас выгоню!

— Если вы собираетесь выгнать нас, просто сделайте это! — Сян Жун поднялась с пола и вздернула свой маленький подбородок: — Вместо того, чтобы злиться на эту усадьбу всю жизнь, я предпочту, чтобы я и моя мать освободились, — она откровенно взяла и назвала Ан Ши просто матерью, а не наложницей-матерью.

Фэн Цзинь Юань от злости дрожал всем телом. Он действительно хотел выгнать Ан Ши, но он также понимал, что если он сделает это, то подтвердит, что делал все возможное исключительно ради Чэнь Ю. В этом не было никакого смысла. Независимо от того, как больно ему было, этот человек умрет.

Основательница холодно фыркнула, затем посмотрел на Сян Жун и Ан Ши, но ничего не сказала. Вместо этого она повернулась к Фэн Цзинь Юаню:

— Тщательно подумай о своем будущем и будущем этой семьи!

— Я думаю об этом каждый день! — громко закричал Фэн Цзинь Юань. Затем он схватил Хэ Чжуна и гаркнул: — Иди, позови эту шлюху Фэн Юй Хэн сюда. Пусть она придет и проводит старшую сестру!

Хотя сестры Чэн Ши стояли чуть дальше, они все же слышали его слова. Они переглянулись, и Чэн Цзюнь Мань сказала:

— Муж, принцесса округа — ваша дочь и официальная принцесса девятого принца. Когда вы называете ее шлюхой, о ком вы говорите? — ее слова были ледяными. Она закончила говорить и в этот момент за окном шарахнул гром. Грохот сразу же заставил Фэн Цзинь Юаня очнуться.

Он проклял Сян Жун, Ан Ши, даже Кан И; однако он ни в малейшей степени не осмеливался быть невежливым по отношению к сестрам Чэн. Основательница была такой же. Услышав слова Чэн Цзюнь Мань, она быстро заступилась за Фэн Цзинь Юаня:

— Он разозлился и запутался.

Чэн Цзюнь Мэй тоже решила высказаться. Она всегда была более прямолинейной, чем ее старшая сестра, поэтому ее слова оказались менее вежливы:

— До прихода в усадьбу Фэн тетя сказала, что муж не будет нашей поддержкой. Ею станет принцесса округа. Вот почему, даже если у мужа такие мысли об окружной принцессе, лучше всего держать их при себе. Если они будут высказаны вслух, и мы услышим их, то, кто знает, когда мы позволим этому факту стать известным во дворце.

Чэн Цзюнь Мань одернула ее:

— Не говори так. Прямо сейчас мы живем под одной крышей. Важнее всего — остаться в живых, — эти слова были еще более жестокими. Они значили, что если Фэн Цзинь Юань решит попытаться убить их, то они вынуждены будут сделать это.

Услышав это, основательница быстро замахала руками:

— Ни за что, ни за что. Вы официальные жены Цзинь Юаня. С этого дня вы будете в безопасности и чести семьи Фэн. Мы все еще полагаемся на вас, — сказав это, она взглянула на сына. К сожалению, Фэн Цзинь Юань не был в настроении заниматься этим делом.

В это время Хэ Чжуну наконец удалось вырваться из рук Фэн Цзинь Юаня и, прочистив горло, сказать:

— Даже если этот слуга отправится, чтобы пригласить ее, это невозможно. Я слышал, что вторая молодая госпожа рано утром покинула свое поместье и поехала к сооруженному помосту, чтобы посмотреть на казнь.

— Что? — Фэн Цзинь Юань клацнул зубами так сильно, что чуть не сломал их. — Эта маленькая шл… сердце этой девушки, из чего оно сделано? Ее старшая сестра скоро будет казнена, но она на самом деле собирается на это смотреть?

— Почему бы и нет? — тихо спросила Сян Жун: — В то время, когда старшая сестра снова и снова пыталась убить ее, почему отец не спросил, из чего сделано ее сердце? Кроме того, отец, из чего ваше сердце? — с тех пор, как эту девушку помолвили с Бу Конгом, по какой-то причине она постоянно намеренно плохо себя вела. Она больше не боялась людей семьи Фэн. Она говорила все, что хотела, и ей было все равно, ударят ее или накажут. Так и сейчас она вырвалась на свободу из объятий Ан Ши и быстро вышла из зала. Уходя в дождь, она сказала, прежде чем ускорить шаг и вскоре исчезнуть: — Я тоже пойду и посмотрю!

Ан Ши была до смерти напугана. Она собиралась кинуться вслед за дочерью, но ее схватил Фэн Цзинь Юань. Он не осмеливался проклинать Фэн Юй Хэн, но Сян Жун не обладала большой поддержкой. В одно мгновение вся его ненависть по отношению ко второй дочери была перенесена на третью, и он злобно сказал Ан Ши:

— Ты не пойдешь! Было бы лучше, если бы она умерла там! — затем он развернулся к слугам и рявкнул: — Свяжите ее! Ей нельзя никуда ходить!

Независимо от того, как Ан Ши плакала или кричала, она не могла освободиться от хватки сильных бабушек. В конце концов ей в рот вставили кляп, она не могла даже пискнуть.

На сердце основательницы тоже было неспокойно, когда она спросила Хэ Чжуна:

— Сколько осталось времени?

— Еще один час.

Основательница не хотела больше ждать и поспешила к религиозным мастерам:

— Давайте начнем сейчас!

Те работали не за бесплатно. Если их наниматель сказал начать, они начнут. Они зажгли все свечи, сняли похоронное знамя и начали трясти погремушками в руках. А потом запели сутры, кружась по залу.

Вся семья Фэн молча стояла в стороне. В душе все тихо надеялись, что смерть Фэн Чэнь Ю положит конец бедам семьи Фэн.

Когда Сян Жун вышла из поместья, она не поняла, кто подарил ей зонт, но она взяла его и помчалась в направлении помоста для казни. Прежде чем она сумела сойти с дороги, ветер разорвал зонт в клочья. Сян Жун просто выбросила его и ускорилась.

Почему говорят, что определенные вещи требуют особых обстоятельств? Учитывая слабый и робкий характер Сян Жун, если бы не наставления Фэн Юй Хэн, если бы семья Фэн снова и снова не заставляла ее, если бы не было подстрекательства к помолвке с семьей Бу, если бы не было этого ливня, возможно, она никогда не смогла бы сделать что-то вроде столь стремительного бега сквозь проливной дождь. Более того, она ушла из дома после ссоры с Фэн Цзинь Юанем.

Сян Жун не знала, откуда у нее взялись на это силы. Падая снова и снова, она просто продолжала вставать и отчаянно бежать вперед. Пока она бежала, рядом с ней внезапно проехала карета. Она не успела увернуться, и ее протащило в сторону. Она практически упала под колеса.

Девочка испугалась. Она сделала все возможное, чтобы выпрямиться; однако все было напрасно. Ее растрепанные волосы зацепились за колесо, и боль заставила ее разрыдаться. Она упала на землю, ее шея сильно выпрямилась. Сян Жун закрыла глаза и практически почувствовала, как колесо прижимается к ее шее.

Однако в это время карета внезапно остановилась. Слышно было только ржание лошадей, все выглядело так, как будто карета просто застыла. Сразу после этого рядом с ней на корточки кто-то присел и протянул руку, чтобы выпутать ее волосы из колеса. Затем ее аккуратно поддержали за плечи и лицо.

Сян Жун облегченно вздохнула. Она была спасена.

Она хотела открыть глаза, чтобы увидеть, кто ее спас, но в данный момент ее лицо было слишком сильно задрано вверх. Дождь бил прямо в лицо, и у нее не было возможности открыть глаза; однако ее руки все еще дрожали от ужаса. Их немного сдвинули, и ее тонкое тельце подхватили на руки.

В это время откуда-то раздался голос девушки:

— Быстрее, время почти пришло!

Человек, который спас ее, занес ее в карету, и сильный дождь внезапно пропал. Возле ее уха Сян Жун услышала красивый голос. Он принадлежал мужчине, говорившему:

— Такой сильный дождь. Почему ты в одиночку бегаешь по улицам?

Она еще не открыла глаза; но, услышав эти слова, уголки ее губ подсознательно приподнялись в улыбке.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 432. Смерть Чэнь Ю**

Смерть Чэнь Ю

Снаружи молотил сильный дождь. Хотя внутренняя часть кареты была деревянной, в ней все же скопилось довольно много воды.

Сян Жун можно было выжимать, а ее положили на сиденье, покрытое тигровым мехом. Некогда роскошное, толстое покрывало мгновенно промокло насквозь. Она дернулась, чтобы встать, не желая разрушать вещи этого человека, но на ее плечо мягко опустилась рука, побуждая ее, вскочившую на ноги, сесть обратно.

— Просто продолжай сидеть. Все хорошо, — это все еще был тот же тихий голос; он успокаивал своим звучанием.

Сян Жун посмотрела на своего спасителя. Ранее чистая белая одежда промокла — он ведь вышел на улицу, чтобы спасти ее. Его волосы тоже пропитались влагой; однако, он не потерял своей утонченности. Она не могла контролировать себя — ее глаза наполнились слезами. От испытываемой робости ее голос бы практически неслышен:

— Ваше высочество седьмой принц.

Этим человеком был Сюань Тянь Хуа. Он помог Сян Жун сесть, прежде чем убрать руку с ее плеча. Затем он присел напротив нее, проигнорировав тот факт, что он был весь мокрый. Нахмурившись, он спросил ее:

— Куда ты идешь?

Сян Жун не успела ответить — Юй Цянь Инь, сидевшая в стороне, внезапно открыла рот:

— Это ты? Третья молодая госпожа семьи Фэн? — затем она глянула в окно и задала следующий вопрос: — Где генерал семьи Бу? Он не с тобой?

Сян Жун застыла, не зная, как ей ответить. Она просто смотрела на Сюань Тянь Хуа, и в ее глазах появился намек на сопротивление.

— Ответь на мой вопрос, — Сюань Тянь Хуа пристально смотрел на нее, повторив: — Куда ты идешь?

— Почему ты начала плакать? — снова прозвучал голос Юй Цянь Инь. Наклонив голову, она в замешательстве смотрела на Сян Жун: — Может быть, ты пострадала, упав сейчас? — сказав это, она передала ей полотенце из ткани.

Сян Жун почувствовала небольшое раздражение и ответила, взяв полотенце:

— Я не плакала. Это капли дождя с моих волос, — затем она перевела взгляд Сюань Тянь Хуа и ответила уже ему, не дожидаясь ответа Юй Цянь Инь: — Я иду к помосту, где будет казнь. Старшую сестру казнят сегодня. Я слышала, что вторая сестра уже уехала. Я тоже хочу посмотреть.

Сюань Тянь Хуа нахмурился:

— На что там смотреть? Как кого-то убивают?

Сян Жун отложила полотенце и спокойно сказала:

— На самом деле там не на что смотреть. Ваше высочество, куда вы едете? Если нам по пути, просто возьмите меня туда. Если нет, то выпустите меня. Я могу дойти сама.

Сюань Тянь Хуа покачал головой и мягко вздохнул. Этот ребенок уже не был таким, как прежде. Он не мог вспомнить, когда впервые встретил Сян Жун, но в его воспоминаниях она всегда следовала за Фэн Юй Хэн, выглядя крайне робой особой. Он краснела всякий раз, когда видела его и не смела сказать и слова. После этого он более-менее познакомился с ней, и это было в основном из-за Фэн Юй Хэн. Он несколько раз вынужден был защитить эту девушку, но в дальнейшем они никак не взаимодействовали. Вот почему он не знал, когда эта девушка стала такой. Прежняя робость где-то потерялась, она стала такой, как сейчас — смелой и упрямой. Ее глаза казались немного более решительными. Она родилась, немного похожей на Фэн Юй Хэн. Теперь же, когда она стала такой, она походила на нее еще больше.

Сюань Тянь Хуа некоторое время пристально смотрел на нее, но сказал только:

— Мы как раз собирались к помосту для казни. Мы подвезем тебя.

Сян Жун четко поблагодарила его, а потом откинулась в карете и прикрыла глаза, не издавая ни звука.

Юй Цянь Инь сидела рядом с Сюань Тянь Хуа и говорила с ним о том, как Сян Жун упала с моста, и как ее спас Бу Конг. Договорив, она сказала Сян Жун:

— Я слышала, что ты обручилась с этим генералом из семьи Бу? Поздравляю, поздравляю! Ну, смотри, ты упала с моста, а он просто случайно оказался рядом и спас тебя. Это действительно судьба. Тебе так не кажется?

Сюань Тянь Хуа никак не отреагировал. Казалось, что его настроение не изменилось. Сян Жун повела себя точно так же. Она продолжала сидеть, откинувшись назад и прикрыв глаза, подремывая. Словно слова Юй Цянь Инь не прошли сквозь ватные затычки в ушах. Никто ей не ответил, и никак не отреагировал.

Карета ехала быстро, и они вскоре прибыли к помосту для казни. Возница слегка приподнял занавес и сказал Сюань Тянь Хуа:

— Ваше высочество, на улице слишком сильный дождь. Нет возможности наблюдать за казнью. Напротив помоста есть ресторан. Как насчет того, чтобы зайти туда и присесть у окна? Мы все сможем увидеть оттуда.

— Хорошо, — кивнул Сюань Тянь Хуа.

Карета проехала еще чуть дальше и остановилась. Человек снаружи принес зонтик. Сюань Тянь Хуа вышел первым, Юй Цянь Инь последовала за ним, ожидая, что он протянет руку и поможет ей; однако тот протянул руку к Сян Жун, сказав:

— Дай мне свою руку.

Сян Жун на мгновение ошеломленно застыла, а потом без колебаний протянула ладошку. Сюань Тянь Хуа со всей осторожностью помог ей выйти из кареты, а потом приказал слуге, прежде чем утащить Сян Жун в ресторан:

— Помоги девушке Юй.

Этот ресторан был открыт напротив площади казни. Возможно, потому, что заведение вообще открыли ради заработка денег с людей, приходивших наблюдать за казнями, но лавочник волновался всякий раз, когда должны были кого-то казнить. Первоначально он думал, что даже если сегодня будет казнь, никто выйдет из дому, чтобы мокнуть под проливным дождем; но кто же знал, что придет такой благородный клиент.

Внешность седьмого принца, Сюань Тянь Хуа, была известна многим. В столице любой, хоть немного заинтересованный в нем, мог узнать его. Лавочник немного смутился, когда увидел, как седьмой принц помогает какой-то девочке выйти из кареты. Некоторое время он даже не смел узнавать этого человека.

Сян Жун, казалось, поняла, что это неправильно, и пошевелила рукой, быстро убрав ее из его хватки. Сюань Тянь Хуа ничего не сказал и просто поднялся по лестнице. Юй Цянь Инь посмотрела на Сян Жуна и быстро последовала за ним. Сян Жун спросила лавочника:

— Я хочу место на втором этаже рядом с окном, которое позволит мне увидеть казнь.

— Вы не вместе? — ошеломленно спросил лавочник.

— Нет, — покачала головой Сян Жун.

Лавочник немного обеспокоился:

— Есть две комнаты, которые лучше всего подходят для наблюдения за казнью. Одна из них уже была занята. Оставшаяся… — он указал наверх, имея в виду ту группу людей, которая только что поднялась туда: — все, что осталось, это разбросанные места снаружи. Понимаете…

— Тогда я возьму одно из них, — Сян Жун больше ничего не сказала и поднялась по лестнице. Насквозь промокшая, она дрожала от холодного ветра, так что поторопила лавочника: — Сначала дай мне чашку горячего чая.

Как только это было сказано, кто-то сверху закричал:

— Третья молодая госпожа, быстро идите к нам. У нас здесь горячий чай.

Этот голос показался Сян Жун знакомым, и она подняла голову. И увидела, что Ван Чуань машет ей рукой. Девочка обрадовалась и ускорила шаг, бросившись к служанке и с тревогой спрашивая:

— Вторая сестра тоже здесь?

Ван Чуань кивнула, потянув ее в отдельную комнату. Конечно же, она увидела Фэн Юй Хэн, сидящую внутри. Она пила чай и жевала семечки. Видя шокировано застывшую сестру, Фэн Юй Хэн беспомощно махнула ей:

— Иди сюда.

Только тогда Сян Жун пришла в себя и быстро вошла. Подойдя прямо к чашке, она налила себе чаю и сделала глоток.

— Пойди в магазин готовой одежды по соседству и купи одежду для третьей молодой госпожи, — приказала Фэн Юй Хэн Хуань Цюань, беспомощно покачав головой, а затем указала в окно и сказала Сян Жун: — Смотри, Фэн Чэнь Ю уже привезли.

Конечно, в том направлении, куда она указала, медленно ехала тюремная карета. Внутри сидел человек с распущенными волосами и тюремной робе, прилипшей к телу из-за дождя. Посмотрев издалека, можно было увидеть след благодати на ее теле.

— Фэн Цзинь Юань небось на грани истерики? — Фэн Юй Хэн улыбнулась и взяла свиную лопатку с тарелки на столе: — Дочь, которую он любил больше всего, должна быть казнена через разрубание по пояснице. Боюсь, что он сеет хаос в усадьбе, верно?

Сян Жун кивнула:

— Не просто хаос. Я, правда, не понимаю. В его сердце, старшая сестра, что, единственная его дочь? Остальных только подобрали?

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Я действительно надеюсь, что меня подобрали, — она взмахнула рукой и замолчала. В это время вернулась Хуан Цюань.

— В магазине нет хорошей готовой одежды, которую можно было бы купить. Третья молодая госпожа, попробуйте обойтись этим. Это лучше, чем носить эту мокрую одежду, — Хуан Цюань, озабоченная ситуацией, даже купила нижнее белье.

Сян Жун, однако, спросила Фэн Юй Хэн:

— Сколько еще времени до казни?

— Скоро.

— Тогда я переоденусь после, — ее глаза были решительными, и она пристально смотрела на помост. Она не хотела отводить взгляд даже на мгновение.

Фэн Юй Хэн кивнула, и Хуань Цюань отложила одежду в сторону. Несколько человек собрались вокруг окна, чтобы вместе посмотреть на улицу.

Фэн Юй Хэн сказала, что казнь скоро начнется, но часть стандартных процедур все еще нужно было завершить. По прибытии на помост сначала необходимо было сообщить идентификационный номер преступника. Затем их тела исследовались, потом на маленьком значке выписывались их бацзы и прикреплялись к телу. Только тогда преступника выводили на сцену.

Для казни через разрубание по пояснице требовался весьма громоздкий инструмент. Он уже стоял на помосте — огромная деревянная рама. Сверху на ней висело изогнутое лезвие. Арка была обращена вниз, и она была очень острой. Две стороны клинка удерживались веревками, а те в свою очередь удерживались двумя большими камнями. Было ясно, что клинок был очень тяжелым. Без этих двух камней-держателей было бы невозможно зафиксировать клинок наверху. Во время казни преступника положат на плаху лицом вниз, прямо под лезвие. Убедившись, что талия находится в нужном месте, по указанию палача оба камня уберут, и тяжелый клинок упадет прямо вниз. Это будет как разрезать клецки, лезвие разрежет человека на две части. Казненный не умрет мгновенно. После исполнения приговора он останется в сознании. Палач тогда вынесет нижнюю часть туловища вперед и поставит так, чтобы преступник увидел ее. Эта провокация заставит осужденного испустить свой последний вздох. И только тогда он умрет.

Это был первый раз, когда Фэн Юй Хэн присутствовала на такого рода казни. Но там не было ничего, чего бы она боялась. Она просто чувствовала, что это немного освежает. Сян Жун же слегка дрожала. Было неясно, трясло ли ее от страха или от холода, но ее взгляд не отрывался от помоста ни на мгновение.

Фэн Юй Хэн подперла подбородок обеими руками и продолжала смотреть. В это время Сюань Тянь Мин случайно поднял на нее глаза. Их взгляды встретились, и она радостно помахала ему, произнося: «Привет!»

Сюань Тянь Мин не понимал, что означает ее «привет», но знал, что это было приветствием, поэтому он повернул голову и отдал Бай Цзе какой-то приказ. Затем Бай Цзе укрылся плащом и направился к ресторану.

Вскоре он поднялся на второй этаж. Перед дверью он сказал Фэн Юй Хэн:

— Принцесса, его высочество не ел все утро. Он просит, чтобы принцесса уехала немного позже и пообедала с ним здесь, — договорив, он посмотрел на свиную лопатку в руке Фэн Юй Хэн и продолжил: — Его высочество также сказал, что-то, что вы едите, похоже на свиную лопатку. Со стороны это смотрелось довольно мило, и он хотел, чтобы этот подчиненный принес ему немного.

Фэн Юй Хэн закатила глаза. Так его отправили сюда, чтобы забрать ее вкусную еду. Очень неохотно она заставила Бай Цзе убрать оставшуюся свиную лопатку вместе с тарелкой. Когда она обернулась к окну, то гримаской выразила свое недовольство Сюань Тянь Мину. А потом услышала, как Ван Чуань сказала:

— Кажется, скоро начнется.

Их внимание было возвращено к помосту. Фэн Чэнь Ю уже прижали к плахе. Она продолжала бороться, и кто-то использовал длинную веревку, чтобы связать ее, после этого она вообще не могла двигаться.

Сразу же после этого они увидели, как Сюань Тянь Мин некоторое время писал что-то на знаке. Когда пришло время казни, он внезапно мрачно улыбнулся Фэн Юй Хэн. Затем он приказал привести приговор в исполнение, использовав свою внутреннюю силу, чтобы крикнуть:

— Казнить!

Слово «казнить», несмотря на сильный дождь, было слышно далеко окрест. Даже люди на втором этаже ресторана могли ясно услышать его.

Повинуясь приказу, большой клинок, висевший наверху деревянной рамы, наконец, освободился от веревок. И с невероятной скоростью рухнул вниз. С грохотом девушка была разрезана на две части!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 433. Избежать катастрофы**

Избежать катастрофы

Старшей дочери семьи Фэн, Фэн Чэнь Ю, наконец удалось умереть после всех совершенных ее преступлений. Смерть, в конце концов, догнала ее.

Наблюдая за тем, как ее разрубают по пояснице, Фэн Юй Хэн, казалось, не выглядела очень уж обрадованной. Она просто закончила есть, затем вытерла руки полотенцем и сказала себе: «Эпоха Фэн Чэнь Ю подошла к концу».

Сян Жун, эта маленькая девочка, все еще стояла перед окном и смотрела на половинки трупа. Она смотрела, как люди уносят тело, а сильный дождь быстро смывает кровь, а потом прошептала:

— Вторая сестра, я, наконец, поняла, что ты имела в виду раньше. Человек должен полагаться на себя, чтобы выжить, а его сердце определит ту жизнь, в которой он будет жить. Вторая сестра, я хочу отменить это обязательство. Отец больше не премьер-министр, и я больше не могу занимать должность официальной жены генерала Бу. Вместо того, чтобы спокойно сидеть и ждать, пока он отменит его, было бы лучше, если бы я сама отменила его, — сказав это, она посмотрела на Фэн Юй Хэн. Похоже, она спрашивала ее мнение.

Фэн Юй Хэн собиралась многодумать над этим, только сказала ей:

— Ты можешь принять решение самостоятельно. Фэн Цзинь Юань — не более чем чиновник пятого ранга. Даже если он хочет связей с семьей Бу, та не захочет.

— Вторая сестра, я хочу уехать. Скажи, отец согласится? — добавила еще один вопрос Сян Жун.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Какое это имеет значение, согласится он или нет? Если он не пошлет людей, чтобы вернуть тебя, связанной по рукам и ногам, да даже если он это сделает, ты же можешь дать ему отпор, верно?

Сян Жун кивнула:

— Я накопила немного денег для себя. Вторая сестра, можешь помочь мне найти место для жизни?

Фэн Юй Хэн потянулась и похлопала эту маленькую девочку по голове:

— Что за нужда искать место жительства. Просто переезжай в усадьбу окружной принцессы. Хотелось бы узнать, сколько способностей у Фэн Цзинь Юаня есть в моем поместье окружной принцессы, чтобы кого-то забрать.

Сян Жун сразу же заявила:

— Тогда мне нужно будет заплатить.

Две сестры довольно счастливо болтали. В это время они услышали крайне саркастический женский голос из соседней комнаты:

— Их собственная старшая сестра была казнена. Почему же они до сих пор так счастливы? Седьмой брат, из чего сделаны их сердца? — это была Юй Цянь Инь.

Сюань Тянь Хуа промолчал.

Хуан Цюань немного разозлилась. Сделав пару шагов, она крикнула на перегородку между двумя комнатами:

— Если у вас есть смелость, подойдите и скажите это нам в лицо. Какой смысл говорить за чужими спинами?

Другая комната мгновенно погрузилась в молчание. Вскоре за дверью раздались чьи-то шаги. Дверь открылась, и вошел Сюань Тянь Мин.

Фэн Юй Хэн указала на соседнюю дверь и спросила:

— Ты видел седьмого брата?

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Он уже ушел с той девицей.

Хуан Цюань нахмурилась и в замешательстве спросила:

— Что именно делает эта девушка?

— Понятия не имею, — очень откровенно ответил Сюань Тянь Мин. Затем он уселся прямо рядом со своей женой. Не обращая внимания на Сян Жун, поклонившуюся ему, чтобы выразить свое почтение, он сказал Фэн Юй Хэн: — Вчера вечером из Астрономического совета пришел отчет. Этот дождь будет продолжаться в течение десяти дней, — когда он заговорил, у него больше не было того беззаботного выражения лица, как когда он послал кого-то взять у нее еду. Он ни звуком не упомянул дело Фэн Чэнь Ю. Нахмурив брови, он беспокоился об этом дожде.

Фэн Юй Хэн тоже волновалась из-за дождя. Когда она услышала о десяти днях, на ее лице отразилось беспокойство. Она не забыла о зимнем кризисе, причиной которого стали сильнейшие снегопады в столице и ее окрестностях. Она не забыла о людях, которые замерзли насмерть. В то время, хотя она делала все возможное, чтобы облегчить бедствие, все еще были вещи, с которыми она не могла справиться. Если снежный кризис стал таким, то что насчет наводнения?

Она тоже нахмурилась:

— Сильный дождь станет причиной схода селевых потоков, в свою очередь сели породят оползни. Но больше всего меня беспокоит то, что произойдет после. В жаркие дни, если о трупах не позаботиться должным образом, они будут гнить и превратятся в рассадник болезней. Если болезнь распространится, это станет серьезной проблемой.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Это именно то, что меня беспокоит.

Фэн Юй Хэн внезапно подумала о военном лагере и быстро спросила:

— А как же военный лагерь?

— В военном лагере проблем нет. Они уже вырыли несколько дренажных канав, чтобы предотвратить затопление, — он успокаивающе похлопал ее по плечу, а потом легонько сжал его, прежде чем встать: — Тебе пора домой. Я поеду во дворец.

Фэн Юй Хэн тоже встала и с тревогой спросила:

— Разве ты не говорил, что еще не ел?

— Я поем во дворце, — отмахнулся он.

Она знала, что он беспокоится об этой новой катастрофе, поэтому не стала задерживаться. Собравшись, они покинули ресторан и расселись по своим отдельным экипажам. Один поехал в императорский дворец, а другой — в усадьбу окружной принцессы.

В это время ритуалы в поместье Фэн продолжались. Мастера продолжали бормотать свои малопонятные обывателю сутры, а в самой комнате все еще горели свечи. Хэ Чжун еще раз прибежал в зал. С горьким выражением лица он сказал Фэн Цзинь Юаню:

— Мастер, посланец вернулся. Старшая молодая госпожа уже… казнена.

Фэн Цзинь Юаня закачался и упал на пол. В то же время мастера подняли надгробный плакат, а их голоса стали громче.

Основательница тоже потеряла самообладание. К счастью, она не возлагала столько надежд и чувств на Чэнь Ю, как Фэн Цзинь Юань. В это время она все еще была в состоянии поддерживать свой разум в нормальном состоянии. Она обратилась ко всем, находившимся в комнате:

— Вы можете плакать. В любом случае, поплачьте немного. Это просто выражение нашего отношения. Это не даст этой девушке умереть с обидами и вернуться, чтобы доставить нам неприятности.

Слуги, получив приказ, быстро заплакали. Хотя было не так уж много тех, кто плакал по-настоящему, не было недостатка в звуках. Особенно громко плакали некоторые из более напуганных казнью Фэн Чэнь Ю слуг. Это заставило Фэн Цзинь Юаня более-менее удовлетвориться.

Фэн Юй Хэн привезла Сян Жун в усадьбу окружной принцессы. Войдя в комнату, она немедленно приказала слугам принести чистую одежду. Фэн Юй Хэн поспешила объяснить Сян Жун:

— Сначала переоденься в мою одежду. В усадьбе есть портниха. Я заставлю ее прийти и сшить тебе новую.

Сян Жун покачала головой:

— Я могу просто пойти за одеждой в усадьбу Фэн.

Беспомощная Фэн Юй Хэн вынуждена была сказать ей правду:

— Прежде всего, нет никаких гарантий, что ты сможешь вернуться в усадьбу Фэн. Точнее, если ты вернешься, не останется надежды на возвращение сюда. Кроме того, даже если семья Фэн не доставит тебе хлопот, ты же слышала слова Сюань Таянь Мина. Дождь будет лить в течение десяти дней. При таком сильном дожде, какой смысл переживать все эти неприятности.

Сян Жун не стала продолжать настаивать, только сказала:

— Спасибо, вторая сестра, что приютила меня, но Сян Жун должна заплатить. Я не хочу оставаться бесполезным человеком, которого вторая сестра вынуждена защищать.

— Все в порядке, — кивнула та в ответ, затем сказала Ван Чуань: — Возьми с собой Цинь Юу и сходи в усадьбу Бу. Отмени помолвку за третью молодую госпожу.

Когда Сян Жун услышала об отмене помолвки, в ее глазах зажглись восторженные огоньки. Как будто приговоренный к смертной казни человек внезапно получил шанс на вторую жизнь. Фэн Юй Хэн погладила тыльную сторону руки Сян Жун и сказала ей:

— Я помогу тебе отменить помолвку. Но отныне тебе придется идти по этому пути в одиночку. Я понимаю, о чем ты думаешь, и могу помочь, предоставив возможность; однако я не могу заставить этого человека что-либо сделать. Ты понимаешь это?

Сян Жун знала, что она говорила о седьмом принце, Сюань Тянь Хуа. Ее щеки слегка покраснели; однако она сразу же пришла в себя и серьезно кивнула, сказав ей:

— Вторая сестра, я понимаю.

Именно так она начала жить в усадьбе окружной принцессы. Семья Фэн получила эту новость, а также получила новость от семьи Бу. Фэн Цзинь Юаня не заботило то, какая сторона отменила помолвку первой. Он ясно понимал, что, став чиновником пятого ранга, не имел права назначать Сян Жун официальной женой Бу Конга. Но, имея Фэн Юй Хэн в качестве щита, даже если бы он захотел, он не смог бы даже попытаться сделать Сян Жун наложницей.

Религиозные мастера, приведенные семьей Фэн, продолжали бдеть всю ночь и ушли только на следующий день. Фэн Цзинь Юань отправил несколько групп слуг, чтобы узнать, можно ли для захоронения вернуть тело Чэнь Ю. К сожалению, они вернулись со следующей новостью:

— Правительство заявило, что казненные преступники не могут быть возвращены семье. Труп уже вывезен за пределы города и брошен в безымянную могилу.

Видя, что Фэн Цзинь Юань близок к потере сознания, основательница напомнила ему:

— Если ты вернешь ее, то где похоронишь? В такой сильный дождь мы даже не сможем покинуть город, так где она будет похоронена? Более того старый дом больше не признает эту ветвь. Может быть, ты хочешь вернуть эту маленькую шлюшку обратно в округ Фэн Тонг?

Фэн Цзинь Юань закрыл лицо руками и сполз на пол. Он только и мог, что вздыхать.

Основательница вновь напомнила ему:

— Если у тебя есть время, лучше поехать в юго-западную часть столицы, чтобы посмотреть, насколько большая наша новая усадьба. Переехав, мы все должны поместиться туда.

Фэн Цзинь Юань больше всего на свете боялся, что основательница скажет это. Последние несколько дней он мог избегать этого вопроса, но, когда он прикинул время, оказалось, что Чжан Юань придет в поместье уже сегодня. Подумав об этом, он сразу же вскочил и поспешил сказать, прежде чем двинуться к воротам:

— Я пойду, посмотрю.

Цзинь Цзен забеспокоилась:

— На улице такой сильный дождь. Мужу ведь не надо делать это в такой спешке, верно? Это слишком опасно.

Чэн Цзюнь Мань тоже напомнила ему:

— В прошлый раз обмен делами не был завершен, и евнух Чжан не сказал, где именно находится резиденция на юго-западе. Даже если бы муж пошел, вы не смогли бы его найти. А если бы вы нашли ее, то не смогли бы войти!

Это напоминание заставило Фэн Цзинь Юаня сдаться.

— В тот день, почему ты не обменялся делами с евнухом Чжан? — не могла понять основательница.

— Не потому ли, что мы хотели совершить ритуал для Чэнь Ю? — ответил Фэн Цзинь Юань вопросом на вопрос.

— Ритуал повлияет на дело? Не то чтобы нас вынуждают уехать. Из-за того, что ты так медлишь, мы даже не можем заранее взглянуть на резиденцию.

Фэн Цзинь Юань действительно не хотел продолжать говорить об этом, поэтому быстро упомянул Чэнь Ю, намеренно приказывая слугам:

— Быстро приготовьте белую одежду. Кроме того, возьмите родственные повязки, чтобы начать оплакивать старшую молодую госпожу!

Чэн Цзюнь Мань нахмурила лоб и сказала основательнице:

— Семья не имеет права совершать похороны для казненного человека. Это правило двора.

— Это верно, — кивнула та. — Правила двора не должны нарушаться. Семья Фэн не будет проводить похороны.

Фэн Цзинь Юань знал это правило и не мог настаивать; сделав шаг назад, он сказал:

— Тогда пусть хотя бы слуги ее двора будут носить более простую одежду.

Основательница не стала спорить с этим, только сказала:

— Достаточно и намерения. Пусть слуги с ее двора носят белое в течение трех дней. По истечении этих трех дней увольте всех слуг из этого двора, — затем она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и сказала ему: — Принеси документ и передай его Цзюнь Мань. В будущем дело будет под присмотром Цзюнь Мань.

Фэн Цзинь Юань задрожал, и выражение его лица немного исказилось. Чэн Цзюнь Мэй, казалось, что-то поняла и спросить:

— Почему муж оглядывается, когда упоминается дело?

Как только Фэн Цзинь Юань хотел опровергнуть это, в зал поспешно ворвался Хэ Чжун, промчавшись сквозь дождь. Он с тревогой сказал:

— Старейшая госпожа, мастер, в старом доме в округе Фэн Тонг произошло наводнение. Беженцы пришли в столицу в поисках убежища. Они уже прибыли к воротам усадьбы!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 434. Высокое начальство превратилось в Третьего толстяка\***

Высокое начальство превратилось в Третьего толстяка

Со времени их последней поездки в знак уважения к предкам, хотя Фэн Цзинь Юаня не удалили из генеалогических записей, старейшина клана сказал, что будет лучше, если они откажутся от взаимодействия в будущем. Даже могила дедушки Фэн Цзинь Юаня может быть забрана ими в любое время, если они захотят. Сначала Фэн Цзинь Юань думал, что они никогда не смогут вернуться к той жизни, и еще больше был уверен в том, что они больше никак не будут взаимодействовать с людьми из старого дома. Кто знал, что другая сторона возьмет на себя инициативу прийти и навестить их?

Он фыркнул:

— В то время их слова были такими гордыми. Прогнав нас, они никак не поддержали нашу репутацию. Теперь, пострадав от катастрофы, они пришли и разыскивают нас?

Основательница тоже была немного недовольна. В то время старейшина клана ругал ее, полностью отодрав маску благопристойности с ее лица. Кто же знал, что ситуация изменится, и людям из старой семьи Фэн, наконец, придется прийти и попросить ее?

— Что за люди пришли? — спросила основательница Хэ Чжуна: — Пришел ли лично старейшина клана?

— Старейшина клана не пришел, — покачал головой эконом. — Пришедшие — второй и третий внуки. Они также привели с собой детей. Всего более десяти человек! — Хэ Чжун был немного обеспокоен: — Старейшая госпожа, здесь более десяти человек!

Основательница некоторое время не реагировала:

— Что плохого в том, что там более десяти человек?

Чэн Цзюнь Мань сочла своим долгом напомнить им:

— Пострадав от катастрофы, они, должно быть, пришли к нам в поисках убежища. Они обязательно попросят остаться здесь. При нормальных обстоятельствах, все было бы в порядке. Поместье смогло бы обслужить и более десяти человек. Теперь же мы собираемся уехать. Видимо, другая резиденция очень маленькая.

Основательница хлопнула себя по голове:

— Что нам делать?

Чэн Цзюнь Мэй сказала:

— Мы не можем заставлять их ждать у входа. Мы должны выйти и посмотреть.

Люди пришли из старого дома. Основательница, естественно, должна была пойти и принять их. За основательницей последовали и все остальные. Помимо оставшейся позади беременной Хань Ши, пошли все люди поместья Фэн. Даже Ан Ши, которую развязали. Слуги подняли множество зонтов, чтобы спрятать от дождя своих хозяев, но тот был слишком силен. Как могли зонтики помешать такому потоку? Фактически, некоторые мгновенно поломал ветер.

Когда всем, наконец, удалось добраться до ворот, они увидели взрослых и детей, стоявших снаружи. Там был даже один ребенок, который громко плакал.

Фэн Цзинь Юань слегка ускорил шаг и поприветствовал двух старших:

— Второй двоюродный дедушка, третий двоюродный дедушка.

Двум пожилым мужчинам по внешнему виду было далеко за шестьдесят. Пропитанные дождем, они оказались в очень сложной ситуации. Их спины были согбены. Спасаясь от катастрофы, они практически до подошв истоптали обувь. Увидев Фэн Цзинь Юаня, самый старший быстро сказал:

— Мы наконец-то встретили тебя. По пути погибло много людей. Если бы мы не добрались до столицы, боюсь, что этот старый мешок с костями тоже скончался бы.

Основательница посмотрела на него и холодно спросила:

— Почему вы в таком плачевном состоянии?

Мужчина вздохнул:

— Не стану скрывать это от золовки, но округ Фэн Тонг более месяца страдает от проливных дождей, что в итоге привело к наводнению. Родовой дом смыло, и мы в отчаянии сбежали из этого места; однако, много людей все же умерло.

Фэн Цзинь Юань спросил его:

— Где старейшина клана?

После этого вопроса о старейшине клана, пришедшие люди замолчали. Даже плачущий ребенок перестал издавать какие-либо звуки.

Третий двоюродный дедушка решил максимально подробно ответить на этот вопрос:

— Старейшина клана сказал нам бежать в столицу и искать укрытия у тебя. Сам он поднялся на гору, сказав… сказав, что хочет умереть с предками семьи, — проговорив это, старик присел на корточки и выложил сверток, который нес, а потом продолжил: — Это мемориальные доски предков. Старейшина клана сказал, что вам было нелегко обосноваться в столице. Хотя мы спасаемся от катастрофы, мы не можем создавать вам неприятности. Вот почему мы понимаем, что если вам удобно принять нас, то мы останемся. Если это неудобно, то мы будем искать другое место. Но мы надеемся, что эти мемориальные таблички можно оставить здесь. В любом случае, у вас есть зал предков. Мы можем причинить горе кому угодно, но не нашим предкам.

Услышав эти слова, основательница почувствовала, что у нее действительно не осталось лица. Они приехали издалека, чтобы избежать катастрофы. Как они могли не принять их? Если бы слухи распространились, что бы случилось с семьей Фэн? Так что она быстро сказала:

— Это удобно! Как это может быть неудобно! В таком большом поместье, как не найтись свободному месту для людей!

Чэн Цзюнь Мань тоже кивнула:

— Снаружи идет сильный дождь, куда вы еще можете пойти? Просто останьтесь тут. В любом случае, подождите, пока дождь не прекратится.

Основательница и Чэн Цзюнь Мань говорили, поэтому Фэн Цзинь Юань больше ничего не мог сказать. Хотя он, не переставая, вздыхал про себя, ему все равно пришлось принять их в усадьбе.

Услышав, что они могут остаться, дети безумно обрадовались. Встав на колени, они поклонились Фэн Цзинь Юаню. Это заставило его смутиться и сказать, что они не могут оставаться снаружи, поэтому все вернулись в главный зал двора Пионов. За короткое время зал был полностью наполнен.

Чэн Цзюнь Мань взяла инициативу на себя:

— Прямо сейчас, есть несколько пустующих дворов. Можно жить во дворах Кан И, Жу Цзя и Чэнь Ю. Сейчас нет времени убирать их. Просто живите в них напрямую, — высказавшись, она приказала слугам: — Быстро идите и вскипятите воду, чтобы приготовить ванны для гостей, — сказав это, она повернулась ко второму двоюродному дедушке: — На улице идет сильный дождь, так что вряд ли можно купить ткань и позвать портного. Все, что мы можем сделать на данный момент, это дать вам одежду мужа. Я надеюсь, что обоим дедушкам они понравятся.

Второй двоюродный дедушка махнул рукой:

— Все хорошо, как нам может это не понравится. Уже достаточно того, что мы можем остаться здесь. Что за нужда подбирать новую одежду? Кроме того, было бы лучше, если бы никто не выходил на улицу из-за такого сильного дождя.

Маленький ребенок сказал:

— По пути сюда мы увидели, как кто-то упал в грязную канаву и не смог выбраться. Даже экипаж утонул в грязи.

Основательница забеспокоилась, услышав это:

— Насколько сильно наводнение в округе Фэн Тонг?

Второй двоюродный дедушка кивнул:

— Оно не просто серьезно. Исчез весь округ Фэн Тонг.

Фэн Цзинь Юань был слегка шокирован. Округ Фэн Тонг был немаленьким. Потоп сумел разрушить весь округ! Какова же ситуация снаружи? Он много лет занимал пост премьер-министра. Невозможно было сказать, что он не заботился о гражданах страны. В противном случае император не оставлял бы его в этой должности столько лет. Теперь, когда он услышал, что ситуация с наводнением настолько серьезна, Фэн Цзинь Юань немного забеспокоился; однако он уже был понижен до пятого ранга. Что он мог сделать, даже если он испытывал беспокойство?

Видя, как Чэн Цзюнь Мань методично расставляет мемориальные доски, Фэн Цзинь Юаня внезапно накрыла рассеянность. Он думал о том, что не было бы нужды уходить, если бы не произошло это дело с Чэнь Ю, ведь две племянницы императрицы были его женами, а он все еще оставался бы премьер-министром. Насколько это было бы здорово? Не нужно было бы чувствовать себя таким несчастным из-за прибытия людей из старого дома. Они могли бы должным образом позаботиться о них, получая хорошую репутацию.

Сожаление было прекрасно видно на его лице. Основательница только усмехнулась:

— Если ты сейчас сожалеешь, то чем ты занимался раньше? Если бы ты перенаправил свои чувства к Чэнь Ю на А-Хэн, наша семья Фэн смогла бы получить все, что только пожелала. Любой, кто вышел бы наружу, получил бы высокий статус.

К сожалению, Фэн Цзинь Юань не осознавал этого. В его глазах Фэн Юй Хэн была причиной всего этого, поэтому он напомнил основательнице:

— Если бы Фэн Юй Хэн не препятствовала моим планам, Чэнь Ю не умерла бы!

Основательница знала, что бессмысленно рассуждать с этим сыном, поэтому просто решила не тратить слов. Она прямо сказала ему:

— Иди, возьми дело. Хотя дождь силен, я полагаю, что евнух Чжан все же придет. Когда придет время, обменяйся с ним делами. После мы сможем пойти и привести в порядок вещи.

Фэн Цзинь Юань больше всего на свете боялся, что она поднимет этот вопрос. Когда основательница заговорила об этом, он даже не посмел взглянуть на нее. Он просто обернулся и посмотрел наружу, на дождь, и пробормотал:

— Неужели придется переезжать при таком сильном дожде?

Эти слова были правдой. Основательница тоже вздохнула:

— Я просто надеюсь, что дворец не будет слишком торопить нас. Хотелось бы, по крайней мере, дождаться, пока дождь не прекратится.

В это время в усадьбе окружной принцессы в спальне Фэн Юй Хэн стоял мужчина, одетый в светло-пурпурный халат и с золотой маской на лице. Повернувшись лицом к девушке, сидящей на столе и размахивающей ногами, он громко сказал:

— Девушка должна следить за своим внешним видом. Все остальные девушки скромны и воспитаны. Посмотри на себя!

Некий человек на столе проявил недовольство:

— Что со мной не так? Я тебе такой не нравлюсь? В день нашей встречи я смогла вытащить тебя из горной расщелины своими тонкими ручонками. Ты когда-либо видел такую скромную девушку с такими способностями? Маленький Мин, мужчина не должен быть слишком разборчивым!

Владелец лица, скрытого золотой маской, быстро подбежал к собеседнице и лестным тоном произнес:

— Я не разборчив, я не разборчив. Этот принц имел в виду, что мы люди с соответствующим происхождением, верно? Когда мы едим виноград, как мы можем чистить его сами?

Человек на столе кивнул:

— Если ты так говоришь, мне очень нравится это слышать. Хорошо, тогда ты почистишь его для меня!

— Что? — у некого мужчины дернулись губы. — Какой смысл иметь так много служанок?

— Если я оставлю все на служанок, то для чего мне ты? — она протянула руку и обвила его шею рукой: — Будь добр. Они слаще, когда ты их чистишь.

С этими словами некий мужчина принял свою судьбу и присел рядом с ней, потихоньку чистя для нее виноград.

Когда Ван Чуань и Хуан Цюань вошли в комнату, они увидели двух своих хозяев, сидящих на столе и медленно покачивающих ногами. Одна ела виноград, а другой шелушил его. Их молодая госпожа даже сказала:

— Сюань Тянь Мин, если ты сможешь доставать семена, то так будет еще лучше.

Лица обеих служанок испещрились темнейшими линиями, они подумали про себя, что только Фэн Юй Хэн могла осмелиться делать подобные вещи. Только Фэн Юй Хэн осмеливалась говорить такое. Если бы это был кто-то еще, то стоило просто подождать и посмотреть, как девятый принц отхлестает дерзнувшего.

Хуан Цюань быстро подошла к ним и сказала:

— Кухня уже приготовила обед. Вашему высочеству следует остаться и поесть.

— Так как дождь силен, этому принцу непременно придется остаться здесь, чтобы поесть, — очень естественно ответил Сюань Тянь Мин, кивнув. Сказав это, он повернулся, чтобы посмотреть в окно. Перестук капель был более чем прекрасно слышен из-за частично открытого окна. После короткой паузы он добавил: — Если дождь не стихнет, я проведу здесь ночь.

Фэн Юй Хэн искоса глянула на него:

— Почему ты не считаешь себя посторонним?

Сюань Тянь Мин склонился к ней поближе:

— Я никогда не был посторонним. Мы не первый раз спим вместе, — проговорив это, он спросил обеих служанок: — Верно?

— Верно, — кивнула Ван Чуань.

Фэн Юй Хэн закатила глаза, но ничего не сказала. Снаружи шел сильный дождь, но Сюань Тянь Мин рискнул прийти и увидеть ее. После трапезы на улице уже стемнеет. Как она могла выставить его?

Видя, что Фэн Юй Хэн не возражает, Ван Чуань сменила тему, рассказав ей о том, что произошло в поместье Фэн. Она также сказала ей, что эту новость принесла старшая госпожа Чэн. Что касается этих сестер Чэн, то павильон Единого благоденствия относился к ним с неким уважением. В конце концов, они были племянницами императрицы и людьми, стоявшими на стороне Фэн Юй Хэн. Ван Чуань и Хуан Цюань называли их старшей госпожой Чэн и второй госпожой Чэн.

Фэн Юй Хэн спросила ее:

— Ситуация в округе Фэн Тонг очень тяжелая?

Сюань Тянь Мин подхватил эту тему:

— Это место ниже, оно окружено горами. Не нужно бояться наводнений. Чего стоит опасаться, так это оползней. Даже Астрономический совет говорит, что дожди в этом году ненормальные. Боюсь, что это бедствие не будет маленьким.

Некоторое время Фэн Юй Хэн обдумывала новости, а затем осторожно подняла уголки губ:

— Раз Фэн Цзинь Юань уже благополучно превратился из высокого начальства в Третьего толстяка, мы не можем ударить его напрямую. Как насчет помощи сирым и убогим?

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

\* Третий толстяк, о котором здесь идет речь — Ким Чен Ын. Это интернет-сленг.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 435. Принцесса округа дарит подарки**

Принцесса округа дарит подарки

— Принцесса округа Цзи Ан дарит гостям из округа Фэн Тонг восемнадцать основных, шесть холодных блюд и четыре супа!

— Принцесса округа Цзи Ан дарит гостям из округа Фэн Тонг тридцать два рулона ткани и посылает портниху поместья окружной принцессы для изготовления одежды!

— Принцесса округа Цзи Ан дарит гостям из округа Фэн Тонг по одному фруктовому пирожному!

— Принцесса округа Цзи Ан дарит гостям из округа Фэн Тонг по сто таэлей серебра каждому!

Поместье Фэн как раз начало обедать перед этим объявлением, но тут в столовую вошло большое количество слуг из павильона Единого благоденствия. Все они носили очень странную одежду и обувь. Одежда была сшита из какого-то полностью прозрачного неизвестного материала, в комплекте шла даже шляпа. И мужчины, и женщины носили под одеждой одно и то же. Их обувь была сапогами, тоже сделанными из неизвестного материала. Однако, независимо от того, была ли это одежда или сапоги, они были полностью водонепроницаемыми. Они спокойно могли выходить в такой дождь без зонтов, и при этом не выглядеть плохо.

Принесенные вещи сопровождала Цинь Юу. Блюда были поставлены на стол, и она повернулась, чтобы поклониться основательнице и дедушкам. Только тогда она сказала:

— Принцесса округа услышала, что пришли гости, поэтому приказала шеф-повару поместья приготовить еду для отправки сюда. Из-за сильного дождя семьи, которые обычно доставляют еду в город, не могли попасть внутрь. В течение последних нескольких дней в столице не было никаких поставок свежих продуктов. Принцесса округа подумала, что в усадьбе Фэн определенно будет нехватка провианта. К счастью, в подвале усадьбы окружной принцессы есть некоторый запас. Поэтому еда была без особых проблем приготовлена и доставлена, — сказав это, она оглядела стол. До того, как принесенную ими еду выставили на столешницу, не было даже маринованных овощей. Это действительно был ненормальный уровень убогости.

Лица основательницы и Фэн Цзинь Юаня были слегка мрачноватыми, но они вынуждены были признать, что у семьи Фэн действительно немного резервов. У них имелось зерно — продукт, отнюдь не скоропортящийся, копившийся несколько лет; тем не менее, овощи и мясо не могли храниться в течение длительного периода времени. Эта большая семья давно съела их. Сначала они думали, что если они так и не смогут купить овощи в течение несколько дней, им придется постоянно питаться маринованными овощами.

Люди из старого дома знали, что Фэн Юй Хэн была окружной принцессой. Ранее Фэн Цзинь Юань говорил, что у нее есть своя усадьба, и, поскольку дождь так силен, он не станет звать ее на обед. Кто же знал, что эта девушка будет так любезна и на самом деле отправит еду? Второй и третий двоюродные дедушки быстро вскочили, чтобы встать на колени и поблагодарить, но Цинь Юу остановила их:

— Старейшины, пожалуйста, не стоит быть такими вежливыми. Принцесса округа сказала, что семья Фэн сегодня в трауре, и боялась, что чиновник Фэн не будет в настроении заботиться о гостях. Ей пришлось бы приложить некоторые усилия, чтобы никто не пострадал, — сказав это, она указала на рулоны ткани и продолжила: — В поместье окружной принцессы есть портниха. Эта слуга уже привела ее. Когда вы закончите трапезу, она снимет мерки. Все расходы будут оплачены усадьбой окружной принцессы. Кроме того, — она вынула несколько банкнот и передала их второму двоюрдоному дедушке: — каждая банкнота здесь имеет номинал в сто серебряных таэлей. Каждый человек получит одну. Пожалуйста, позаботьтесь о них. Также есть немного расколотого серебра для обычного использования.

Глаза второго двоюродного деда увлажнились:

— А-Хэн… это не правильно. Принцесса графства действительно тщательно продумала свои мысли. То, что семья Фэн приняла нас, уже великая милость. Кто же знал, что она будет такой доброй! Действительно не потеря, что она дочь семьи Фэн от первой жены! Хорошо! Очень хорошо!

В то время как второй двоюродный дед со слезами на глазах хвалил Фэн Юй Хэн, третий двоюродный дед вычленил из монолога Цинь Юу другой важный момент и с тревогой спросил:

— Что ты только что сказала? Семья Фэн в трауре? — озадаченный, он огляделся, но не увидел никаких признаков грусти. С тех пор, как они вошли в поместье, не было ни одного человека, который упомянул бы траур. Что означали эти слова?

Цинь Юу на мгновение пораженно замерла, а затем мельком посмотрела на основательницу и хлопнула себя по лбу:

— Кажется, эта слуга слишком многословна. Третий двоюродный дедушка, пожалуйста, относитесь к этому, как будто эта слуга ничего не говорила. Не расспрашивайте дальше! — закончив говорить, она вручила им банкноты и разбитое серебро и сказала: — Если будут какие-то другие потребности, то отправьте кого-нибудь в усадьбу окружной принцессы. Эта слуга уйдет первой.

После того, как Цинь Юу закончила говорить, она быстро увела подручных за собой. Все еще нося свои странные одежды и ботинки, бросившись под дождь, они двигались очень свободно.

Некоторое время все пребывали в оцепенении.

Третий двоюродный дедушка, однако, все еще беспокоился:

— Что за вопрос с трауром?

Основательница поняла, что это дело не получится просто так замять, и беспомощно вздохнула. Отвздыхав, она взглянула на Чэн Цзюнь Мань. Которая, осознав значение ее взгляда, рассказала, что случилось с Чэнь Ю. Она была очень умна и скрыла вещи. Она не раскрыла точную причину, только сказала, что Чэнь Ю разозлила императора и была казнена, а Фэн Цзинь Юань был понижен до пятого ранга.

Люди из старого дома никогда не могли ожидать, что такого рода изменения произойдут. Некоторое время они не знали, что им делать.

В это время в поместье принцессы округа Сюань Тянь Мин ел большую свиную лопатку на пару с Фэн Юй Хэн. После нескольких попыток он обнаружил, что не может сравниться в этом со своей женой, и сдался. Он решил поговорить о насущных делах:

— Потоп в округе Фэн Тонг подал мне одну идею.

Фэн Юй Хэн подцепила кожицу свиной лопатки, одновременно спрашивая:

— Что за идея?

— Я боюсь, что мы больше не можем держать дело с Цянь Чжоу в секрете, но нам все еще нужно время для производства стали. Немедленно посылать войска нецелесообразно, поэтому я подумал, что стоит отправить этих преступников обратно в Цянь Чжоу под этим дождем. Будет крайне полезно, если бы по пути они умерли из-за наводнения.

Глаза Фэн Юй Хэн загорелись, она внимательно оглядела Сюань Тянь Мина:

— Это может сработать! А ты не безнадежен — сумел придумать такую подлянку!

— Конечно! — выпрямился Сюань Тянь Мин: — Что думаешь об этой идее?

— Прекрасная идея! — кивнула Фэн Юй Хэн. — Но сопровождающие должны быть супер-надежными людьми. Не стоит лишать жизни никого из Да Шунь ради того, чтобы отослать их. Это того не стоит.

— Пошлем скрытых стражей! — высказался Сюань Тянь Мин, а потом поднял руку: — Бан Цзу, выходи.

— Ваше высочество, мастер, — тот мгновенно появился перед ними.

Сюань Тянь Мин приказал ему:

— Возьми с собой еще шесть человек, завтра отправишься с этим принцем во дворец.

— Слушаюсь и повинуюсь, — кивнул Бан Цзу.

— Тогда ты можешь уйти! — махнул рукой Сюань Тянь Мин и Бан Цзу в мгновение ока также тихо исчез, как и появился.

За этот обед Фэн Юй Хэн съела большую свиную лопатку, четыре ребра, полрыбы, шесть креветок, две больших фрикадельки и голубя. Сюань Тянь Мин был беспомощен:

— Разве ты не можешь есть овощи?

— Я тебе не кролик, — очень естественно ответила некая девушка, а затем спросила Хуан Цюань: — Где Сян Жун?

— Третья молодая госпожа сказала, что она не собирается мешать вам с его высочеством. Она пошла кушать с госпожой, — сказала Хуан Цюань.

Фэн Юй Хэн подумала и решила, что это тоже хорошо. Так Яо Ши не будет скучно. Сян Жун, сопровождающая ее, станет ей, как дочь, и будет почтительна. Фэн Юй Хэн оставалось только вздыхать. Что касается Яо Ши, были времена, когда она действительно ничего не могла сделать.

Усадьба окружной принцессы от всей души наслаждалась обильной пищей за обедом, в то время как в семье Фэн не было никого, кто хотел бы поесть. Смерть Чэнь Ю шокировала людей, пришедших из старого дома. Все знали, что она самая красивая дочь в семье Фэн. Когда-то они обсуждали это, считали, что ее определенно ждет хорошее будущее; но они не думали, что такая красавица исчезнет сразу после совершеннолетия. Они только и могли, что вздыхать от переполнявших их эмоций.

Фэн Цзинь Юань использовал эту возможность, чтобы, наконец-то, высказаться. Указав на стол с едой, он проговорил:

— Фэн Юй Хэн дала вам немного еды, ткани и денег, чтобы создать у вас хорошее впечатление о себе. Но если бы она не причинила тайком вреда своей старшей сестре, Чэнь Ю пережила бы этот кризис, а меня бы не понизили до пятого ранга. Тогда семья Фэн смогла бы защитить эту резиденцию! — чем больше он говорил, тем злее становился. В конце он хлопнул по столу и громко сказал: — Это все из-за этого маленького зверя! Рано или поздно она разрушит семью Фэн!

Этот крик получился слишком громким. Достаточно громким, чтобы некто, шедший издалека, но собирающийся войти в зал, услышал его. Вдруг прозвучал чей-то пронзительный голос:

— Кого проклинает чиновник Фэн?

Вся семья Фэн шокировано замерла, а потом дружно повернула головы. Они увидели группу людей, идущих снаружи. Впереди был евнух Чжан Юань, он выглядел невероятно внушительно. Один евнух, но его на самом деле окружали целых четыре человека, держащие большой балдахин. Конструкция очень тщательно защищала его, гарантируя, что он не промокнет под дождем.

Фэн Цзинь Юань на мгновение прищурился, вглядываясь, а потом очень быстро узнал эту вещь. Балдахин принадлежал императору. Его вывозили каждый раз, когда шел сильный дождь. Кто же знал, что личные вещи императора будут использоваться евнухом? Это ясно показывало, насколько хорошо император относился к Чжан Юаню.

Он быстро встал, как и основательница. В то же время она взглянула на двоих старейшин, тихо сказав:

— Личный евнух его величества.

Как только все это услышали, они быстро встали. Хотя он был просто евнухом, он пришел из дворца и был личным евнухом императора. Естественно, его положение было необычным.

Когда все встали, Чжан Юань уже вошел в зал. Оглядевшись внутри, он небрежно бросил:

— Как много людей! — затем он остановился рядом с подоконником и, указав на Фэн Цзинь Юаня, не теряя времени, произнес: — Чиновник Фэн, мы пришли обменяться делами.

У Фэн Цзинь Юаня было обеспокоенное выражение лица:

— Евнух Чжан ведь не слеп. На улице такой дождь, как мы можем переехать? Может ли дело подождать, по крайней мере, пока дождь не стихнет или не прекратится? В противном случае… В семье полно стариков… — он обернулся и указал на людей, пришедших из старого дома, сказав: — Смотрите, это люди, которые избежали катастрофы в старом доме в округе Фэн Тонг. Весь округ был разрушен наводнением. Им с большим трудом удалось добраться до столицы. Они либо пожилые, либо слишком молодые. Переезд под дождем действительно заставит этого премьер… заставит этого чиновника чувствовать себя невыносимо!

Чжан Юань кивнул:

— Его величество уже знает об этом вопросе, для решения вопросов, связанных с катастрофой, уже послали людей. Что касается округа Фэн Тонг, то, естественно, будут предприняты шаги, чтобы исправить положение дел. Лорду Фэн не нужно беспокоиться. Кроме того, его величество сказал, что под таким проливным дождем действительно нет возможности переехать, поэтому спешки нет, и он не будет требовать арендную плату с чиновника Фэн. Но дело должно быть обменено сегодня. Это спасло бы меня от массы поездок из дворца. Вы ведь знаете, сколько всего происходит во дворце. Нам даже не хватает времени, чтобы заботиться о его величестве. Разве у меня есть время, чтобы постоянно приезжать сюда!

— Тогда я не буду беспокоить евнуха Чжан этими поездками, — с тревогой сказал Фэн Цзинь Юань. — Этот чиновник отправит дело прямо во дворец.

— Вот как! — Чжан Юань рассмеялся: — Должно быть, чиновник Фэн пошутил. Прямо сейчас вы стандартный чиновник пятого ранга. Вы не имеете права входить во дворец в любое время.

— Это… — Фэн Цзинь Юань пребывал в панике, на его лбу выступил пот. Он несколько раз неосознанно потер руки.

Ан Ши спросила:

— Муж, вы заболели?

Он холодно уставился на Ан Ши, затем топнул ногой и сказал:

— Хорошо! Евнух, пожалуйста, подождите минутку. Дело осталось в кабинете. Этот чиновник лично пойдет и принесет 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 436. Можно ли такого дрянного человека называть отцом?**

Можно ли такого дрянного человека называть отцом?

Фэн Цзинь Юань покинул зал. Когда он вернулся, он принес дело. Он вручил документ в руки Чжан Юаню, тот принял его и осмотрел. Затем он передал Фэн Цзинь Юаню еще одно дело:

— Лорд Фэн, позаботьтесь об этом. Этот вопрос можно считать решенным. Поскольку сильный дождь пока не прекратился, его величество сказал, что семья Фэн может остаться здесь еще на несколько дней. Вы переедете, когда дождь немного утихнет.

Семья Фэн поблагодарила за эту «милость», а затем в полном составе пронаблюдала, как Чжан Юань высокомерно покинул поместье Фэн под балдахином самого императора. Фэнь Дай случайно заметила:

— Он просто евнух, так почему же он кажется еще более высокомерным, чем принц?

Основательница свирепо посмотрела на нее:

— Сказанные слова порождают бедствия! Закрой свой рот!

Фэнь Дай испугалась, она не могла вымолвить ни слова.

Чэн Цзюнь Мань посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и сразу заметила, что тот немного не в себе. Дело в его руках смялось, а костяшки пальцев побелели от напряжения. Она улыбнулась уголками губ и сказала:

— Муж, позаботьтесь о деле. Не мните его.

Только тогда Фэн Цзинь Юань очнулся, быстро расправив дело. Затем он сказал основательнице:

— Прямо сейчас не нужно ни о чем думать. Все может подождать, пока дождь не прекратится.

Та кивнула. Она тоже понимала, что они не смогут уехать, пока дождь не прекратится. Она могла только позаботиться обо всех и заставить их продолжать трапезу. У Фэн Цзинь Юаня, однако, имелись свои мысли…

На следующий день Сюань Тянь Мин оставил усадьбу окружной принцессы сразу после завтрака, доставив Бан Цзу прямо в императорский дворец. Фэн Юй Хэн некоторое время просто валялась в постели. Как только она собиралась встать, вошла Ван Чуань и сообщила ей следующее:

— Лорд Фэн прибыл.

— Почему он снова пришел сюда? — нахмурилась девушка.

— Старшая госпожа принесла новость о том, что евнух Чжан пришел вчера в поместье Фэн во время обеда. Он обменялся делами с лордом Фэн.

— Обменялся? — Фэн Юй Хэн нахмурилась еще сильнее. — Где он достал документ для обмена?

Ван Чуань покачала головой:

— Это не слишком ясно, но старшая госпожа сказала, что лорд Фэн действительно поменял дело поместья Фэн с евнухом Чжан на дело поместья на юго-западе.

Фэн Юй Хэн некоторое время размышляла и прошептала практически про себя:

— Он же не создал фальшивку, чтобы обмануть их, верно? — сказав это, она встала: — Пойдем, посмотрим.

Фэн Цзинь Юань уже некоторое время ждал ее в зале. Видя, как Фэн Юй Хэн входит, его накрыло волной гнева. Независимо от того, как он смотрел на эту дочь, он чувствовал раздражение, и его слова стали колкими:

— Ты даже не обращаешь внимания на время? Ты только что встала, тебе действительно не хватает дисциплины!

Фэн Юй Хэн пожала плечами и подошла к главному месту. Глотнув чая, она сказала:

— Я в своей усадьбе. Я могу встать, когда захочу. Если вы не можете привыкнуть к этому, просто уходите.

Фэн Цзинь Юань в гневе хлопнул по столу. Указав на Фэн Юй Хэн, он продолжил:

— Ты до сих пор не замужем, но удерживала мужчину в своей усадьбе. Репутация семьи Фэн полностью уничтожена тобой!

— Вот как! — Фэн Юй Хэн рассмеялась: — У семьи Фэн все еще есть репутация, которой можно лишиться? Фэн Чэнь Ю теряет свою девственность до замужества, да над этим уже вся столица потешается. Так какое же лицо есть у вашей семьи Фэн, которое я могу полностью уничтожить? Какое же пятно на вашей репутации я могу оставить? — чем больше она говорила, тем больше чувствовала, что это смешно. — Если вы действительно чувствуете, что-то, что Сюань Тянь Мин жил здесь, нехорошо, то отправляйтесь в августейший дворец, чтобы поговорить об этом. Или идите во дворец, чтобы встретиться с его величеством. Обязательно расскажите об этом отцу-императору… Ох, верно, как неловко. Я забыла. Вы больше не имеете права входить во дворец, когда вам угодно, чиновник Фэн.

У Фэн Цзинь Юаня больше не было сил злиться. Он просто принял свою судьбу и уставился на Фэн Юй Хэн. Внезапно он обнаружил, что находится на грани того, что даже не может высоко держать голову перед этой дочерью. Ее слова и смех, и даже одно-единственное движение могут привести его к краху. Что касается семьи Фэн, то если она захочет продолжить свое существование, ей придется положиться на эту дочь.

Но он все не был готов принять это. Он уставился на Фэн Юй Хэн и спросил:

— Теперь ты даже не хочешь называть меня отцом?

С губ Фэн Юй Хэн сползла улыбка, ее взгляд стал холодным:

— Отец, — она пробормотала это слово, но не звала его. Как будто она думала о чем-то. Через некоторое время она, наконец, сказала: — Кажется, я действительно не понимаю определение «отца». Все говорят, что отцы — цари и боги для своих детей. Они обеспечивают хорошую жизнь и будущее детям, но, тем не менее, мой отец, пытался всеми возможными способами лишить меня жизни и защищает других людей, которые пытались навредить мне и моему младшему брату. Можно ли называть такого дрянного человека отцом?

Фэн Цзинь Юань почувствовал, как его лицо разогревается. Слова Фэн Юй Хэн походили на ножи, злобно кромсавшие его. У него не было времени увернуться, да он и не мог этого сделать. Он мог только перетерпеть это. Чья вина, что он сделал все эти вещи? По чьей вине он не совсем понимал ситуацию? Он не думал, что три года на северо-западе так сильно переменят его дочь. Не обращая внимания на предыдущую часть беседы, он крайне бесстыдно продолжил:

— Отец… Я… Я пришел сегодня, чтобы кое-что обсудить с тобой.

— О? — Фэн Юй Хэн, прищурившись, посмотрела на него: — Со мной? Обсудить?

Фэн Цзинь Юань замахал рукой:

— Нет, я должен просить тебя об этом, — сказав это, он вытащил из рукава лист бумаги: — Это документ на новую резиденцию семьи Фэн. Я хотел бы спросить, могу ли я использовать его для обмена на дело бывшей усадьбы Фэн?

Ван Чуань взяла документ и передала его Фэн Юй Хэн. Девушка кинула на бумагу только один взгляд. После чего она снова подняла глаза и крайне озадаченно посмотрела на Фэн Цзинь Юаня:

— Может быть, вы чувствуете, что глупы, поэтому считаете, что все остальные должны быть глупыми вместе с вами?

Фэн Цзинь Юань пораженно хмыкнул:

— Что ты имеешь в виду?

Фэн Юй Хэн подняла листок бумаги в своей руке:

— Эта новая резиденция по размеру не составляет даже трети бывшей усадьбы Фэн. Местоположение тоже нельзя сравнивать. По цене… было бы неплохо, если бы она стоила хотя бы пятую часть от цены нынешнего места жительства. Если вы собираетесь использовать эту проклятую вещь для обмена на дело, находящееся в моих руках, то о чем именно вы думаете? Кроме того, — с любопытством спросила она Фэн Цзинь Юаня: — я слышала, что эта вещь была обменена на дело бывшей резиденции. Которое явно у меня. Что именно у вас было?

Выражение лица Фэн Цзинь Юаня немного исказилось, когда он махнул рукой:

— Тебе не нужно беспокоиться об этом. Я пришел сегодня, чтобы попросить тебя. Не могла бы ты помочь мне один раз, потому что я родил тебя и воспитал? — он знал, что неправ, он даже не мог заставить себя назвать себя «отцом».

Фэн Юй Хэн еще раз покачала головой:

— Я родилась после того, как мама носила меня десять месяцев. Я была воспитана и обучена моим персидским мастером в горах на северо-западе. Что касается предыдущих лет, когда семья Фэн воспитывала меня, я уже говорила это. Несмотря на дела Цянь Чжоу и Чэнь Ю, я защитила безопасность семьи Фэн. Это — погашение долга за те, ранние годы. Что касается чего-то еще, не упоминайте об этом снова.

Фэн Цзинь Юань знал, что обмен делами, скорее всего, не удастся, но хотел попытать счастья. Что, если бы это удалось? Но, в конце концов, она так ничего и не добился. Он беспомощно покачал головой и больше ничего не сказал. Он пошел вперед и забрал документ у Фэн Юй Хэн, произнеся только:

— Забудь, если ты не хочешь, я придумаю что-нибудь другое, — сказав это, он положил документ в карман и быстро покинул зал.

Наблюдая за тем, как он уходит в дождь, Фэн Юй Хэн быстро кое-что придумала и сообщила Ван Чуань:

— Отправляйся во дворец и найди евнуха Чжан. Попроси его тщательно проверить то, что Фэн Цзинь Юань вручил ему вчера. Скорее всего… это подделка.

Сильный дождь шел уже два дня. Небо все еще не показывало никаких признаков прояснения. Фэн Юй Хэн приказала Хуан Цюань посетить резиденцию в пригороде. К счастью, крыша у нее была крепкой, и она не протекала. Дети все попрятались внутри, боясь выйти. Посаженные и собранные овощи хранились в погребе, поэтому им не нужно было беспокоиться о еде или питье.

Бан Цзу взял несколько скрытых стражей и направился на север под предлогом отправки людей из Цянь Чжоу обратно. Сюань Тянь Мин решил, что они примут меры через сотню ли после того, как покинут столицу. Это также дало бы им объяснение, которое Цянь Чжоу не сможет не принять. В конце концов, нападение Да Шунь на Цянь Чжоу еще не представлялось возможным, да и Цянь Чжоу не хватало сил атаковать Да Шунь. Если бы этот вопрос был разоблачен, Цянь Чжоу не просто не посмела бы расследовать, у них не было бы для этого полномочий. Это даст Да Шунь время, необходимое для производства стали.

Астрономический совет круглосуточно наблюдал за небом; однако, все что они могли делать — только хмуриться. Их окончательный вывод был таким: стихийное бедствие.

Сюань Тянь Мин взял в руки тигровую бирку\* и мобилизовал войска для борьбы с наводнением; однако результаты были минимальными. Фэн Юй Хэн знала, что пока идет дождь, бороться с потопом невозможно. С чем-то вроде наводнения было очень трудно справиться даже в ее двадцать первом веке. Даже если бы для спасения людей были разосланы вертолеты, все равно бесчисленное количество жизней было бы унесено наводнением. Кроме того, это была древняя эпоха, которая опиралась на рабочую силу. Они могли только ждать, пока дождь прекратится. Даже она, Фэн Юй Хэн, столкнувшись с таким стихийным бедствием, ничего не могла сделать.

В эти два дня в поместье Фэн можно было наблюдать странное явление. Фэн Цзинь Юань на самом деле начал позволять дворам делиться поровну. Он даже побывал во дворах обеих сестер Чэн в один день. На второй день утром и днем он посещал дворы Ан Ши и Цзинь Цзен, а ночью отправился посидеть во дворе Хань Ши.

Основательница немного заволновалась и спросила бабушку Чжао:

— Если Цзинь Юань будет делать все это, выдержит ли его тело?

Бабушка Чжао не понимала, что случилось с Фэн Цзинь Юанем. Что-то случилось со старшей молодой госпожой, и он был понижен в ранге. Теперь шли проливные дожди, и все они были на грани изгнания из усадьбы. Почему в этот критический момент он нашел время проявить любовь к своим женам и наложницам? Да еще и несколько раз в день? Это было совсем не правильно!

Но, подумав, она, похоже, поняла кое-что. Она сказала основательнице:

— Возможно, мастер чувствовал себя подавленным из-за всего того, что происходило в последнее время, и у него нет выбора, кроме как немного выпустить пар.

— У него депрессия? Это все было вызвано им. Из-за чего там он чувствует себя подавленным. Ха! — основательница фыркнула и вздохнула: — После того, как мы переедем, у нас больше не будет такого большого двора. Это неизбежно — некоторые из слуг поместья должны быть уволены. Эти вопросы будут оставлены на твое усмотрение.

Бабушка Чжао приняла указание.

Что касается отклонения Фэн Цзинь Юаня от его нормального поведения, ни одна из жен и наложниц в семье не понимала причины. Цзинь Цзен и Хань Ши были очень счастливы, особенно Цзинь Цзен. Чтобы получить милость Фэн Цзинь Юаня, она использовала все сило своего тела, чтобы служить ему. В то же время она тихо надеялась в душе, надеялась, что ее живот немного поборется и обеспечит ее маленьким мужчиной.

Пока Фэн Цзинь Юань не ушел, Цзинь Цзен все еще не могла успокоиться, поэтому она заставила Ман Си позаботиться о своей косметике, чтобы подготовиться на случай, если Фэн Цзинь Юань снова приедет. Но Ман Си озадаченно сказала ей:

— Как странно. Почему мне кажется, что в ящике аксессуаров чего-то не хватает? Пара нефритовых серег пропала. Еще нет золотой заколки для волос.

В то же время, люди Хань Ши искали пропавшие банкноты номиналом в тысячу таэлей.

Что касается Чэн Цзюнь Мань и Чэн Цзюнь Мэй, то в это время они сидели рядышком, и Чэн Цзюнь Мэй говорила:

— Сестренка, как ты думаешь, сколько ему удалось украсть за этот заход?

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

\* тигровая верительная бирка используется генералами и показывает их право командовать войсками.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 437. Арест и справедливость**

Арест и справедливость

Фэн Цзинь Юань, ублажая своих жен и наложниц, вызывал в итоге одну и ту же реакцию в каждом дворе. Все они лишились определенных вещей, которые все без исключения стоили немалых денег. Хань Ши и Цзинь Цзен были немного туповаты и не могли понять реальную ситуацию. Они были уверены, что в пропажах виноваты их слуги, и допрашивали и избивали их, вызывая суету.

Ан Ши была немного более спокойной. Сян Жун сообщила ей, что она живет в поместье окружной принцессы, поэтому она успокоилась. Люди из семьи Фэн знали, что Сян Жун живет там, но у них не хватало смелости пойти и найти ее. Что касается Фэн Цзинь Юаня, то ей от его посещений было ни тепло, ни холодно, но он все еще был ее мужчиной. Если он хотел остаться на ночь, она все равно выполняла свои обязанности наложницы. Но когда дело дошло до пропажи трех тысяч таэлей в банкнотах, она задумалась. Когда это Фэн Цзинь Юань научился такой способности?

Но она очень быстро поняла. Это сделал не сам Фэн Цзинь Юань. Рядом с ним всегда был скрытый страж. Ему стоило только приказать, так что странно было бы, если бы вещи не пропали.

Что касается пропавших банкнот, Ан Ши повела себя очень решительно. Она только что приказала своей служанке Пинь Эр:

— Надень хороший плащ и скажи привратнику, что ты идешь в усадьбу окружной принцессы, чтобы увидеть третью молодую госпожу. Попадешь в усадьбу, одолжишь карету у второй молодой госпожи. Поезжай в правительственный офис, чтобы подать отчет. Просто скажи, что мы потеряли наши деньги, пусть губернатор пойдет в банк и аннулирует эти банкноты. Быстро иди!

Когда Пинь Эр покидала поместье, то случайно увидела людей из дворов сестер Чэн Ши. Они тоже сели в карету и поехали в направлении правительственного офиса. Только когда они встретились там и объяснили причину визита, стало ясно, что они все приехали, чтобы подать отчеты по поручению своих хозяек.

И в тот же день Фэн Цзинь Юань тайно покинул усадьбу и направился прямо в столичные банки. Однако по прибытии ему сообщили, что банкноты аннулированы. Помимо банкноты Хань Ши, он не смог получить ни таэля.

Фэн Цзинь Юань был так зол, что у него заболели зубы. Он понимал, что означает «аннулированы». Ан Ши и сестры Чэн Ши, эти три женщины не хотели позволять ему добиться успеха. Их способность к уничтожению его тоже была исключительной.

Унося с собой тысячу серебряных таэлей Хань Ши, он вернулся в свою карету. Дождь был слишком сильным, и экипаж немного протек, но Фэн Цзинь Юань не повернул в усадьбу. Вместо этого он объехал несколько ломбардов по всей столице.

Когда он, наконец, вернулся в усадьбу, обеденное время уже прошло. Ни с кем не пообщавшись, он направился прямо к своему кабинету в Сосновом дворе. Только тогда он начал считать серебро, которое заполучил сегодня. После нехитрых манипуляций он насчитал не более тысячи трехсот таэлей.

Аксессуары Цзинь Цзен ничего не стоили. Скрытому стражу было поручено украсть из шкатулки для драгоценностей крупный браслет, о котором та заботилась. Кто же знал, что этот браслет был чем-то, что он сам купил и подарил Цзинь Цзен? Но это была обычная дешевка, которую он купил на обочине дороги менее чем за десять таэлей. Однако тогда он сказал ей, что это антиквариат, поэтому Цзинь Цзен считала его сокровищем.

Серьги, которые он забрал у сестер Чэн, были проданы за триста таэлей, но это все еще было слишком далеко от тех восьми тысяч таэлей, требуемых для оплаты аренды каждый месяц. Он отдал Чжан Юаню подделку, и этот вопрос рано или поздно станет известен, но он ничего не мог сделать. Он определенно не мог позволить основательнице или кому-либо еще узнать о деле. Прямо сейчас все, что он мог сделать, это как можно быстрее заработать как можно больше денег. Ему нужно было придумать, как зарабатывать восемь тысяч таэлей в месяц, чтобы продолжать снимать поместье, в котором жила семья Фэн. Так они не переедут, и ему просто нужно будет поменять поддельное дело на настоящее.

К сожалению, он никогда не думал, что Ан Ши и сестры Чэн, эти ничтожества, на самом деле подадут отчеты в правительство, аннулировав эти банкноты? Разве это могло быть благоприятно для него?

Он был очень взволнован, сидя в своем кабинете. Его скрытый страж, появившись перед ним, подал ему идею:

— Как насчет того, чтобы взять у старейшей госпожи? Она должна была спрятать много денег. Мы можем взять оттуда, чтобы разрешить эту неотложную ситуацию. Когда мы позаботимся о ситуации, мы сможем просто все вернуть.

Не то, чтобы Фэн Цзинь Юань не думал об этом методе, но…

— Даже я не знаю, где она спрятала свои деньги. Как мы можем сделать что-нибудь?

Скрытый страж немного подумал и сказал:

— Как насчет того, чтобы пойти и поискать ночью?

Фэн Цзинь Юань немного подумал и кивнул:

— Хорошо. Сейчас у нас нет других вариантов. На данный момент мы вынуждены позаимствовать немного. Или… — он почувствовал, что есть другой вариант: — Подумай, как украсть какую-нибудь стоящую вещь у А-Хэн.

Когда эти слова прозвучали, скрытый страж немедленно покачал головой:

— Ни за что, ни за что. Мастер, пожалуйста, извините этого подчиненного. Для того, чтобы никто не добрался до метода производства стали, усадьбу второй молодой госпожи превратили в непробиваемую крепость. Не говоря уже о людях, даже беспризорная птица не смогла бы попасть внутрь.

Фэн Цзинь Юань, естественно, понимал это. Он беспомощно вздохнул:

— Забудь об этом, иди, обыщи старейшую госпожу ночью.

В тот момент, когда он сказал это, снаружи раздался голос слуги, который торопливо постучал в дверь:

— Мастер! Мастер!

Скрытый страж исчез, и Фэн Цзинь Юань спрятал деньги под столом. Только тогда он сказал:

— Входи.

Слуга распахнул дверь и, стерев с лица капли дождя, поспешно заговорил:

— Мастер, быстрее идите во двор! Губернатор, господин Сюй, привел сюда солдат и сказал, что он пришел арестовать и привлечь вас к ответственности.

— Что? — Фэн Цзинь Юань был шокирован, он подсознательно тронул сумку с серебром под столом. Он подумал про себя, может ли это стать причиной столь большой проблемы? Но он сразу же успокоился. Ведь это было невозможно. Неважно, сколько раз эти три женщины пытались разорвать его, они сделали это просто для того, чтобы он не смог воспользоваться их деньгами. Было невозможно, чтобы в это кто-то поверил. Но если не это, то… Его сердце внезапно пропустило удар от пришедшей ему в голову нехорошей мысли. Что-то, должно быть, случилось с делом.

Слуга увидел, что хозяин стоит на одном месте и не двигается, и не мог не поторопить его:

— Мастер, старейшая госпожа вместе со всеми остальными уже прошли в главный зал во дворе Пионов. Мастеру следует поспешить туда!

Фэн Цзинь Юаня был переполнен горечью. Похоже, этого не избежать, поэтому он стиснул зубы и, скрепя сердце, направился во двор Пионов.

Дождь полил еще сильнее. Сосновый двор располагался недалеко от двора Пионов, и, несмотря на то, что он надел плащ, он все равно частично промок. Фэн Цзинь Юань даже подумал, что если дождь так и будет лить, то разве они не останутся в усадьбе, неспособные переехать?

Размышляя так, он прибыл в зал двора Пионов и увидел, что тот весь заполнен солдатами. Сюй Цзин Юань, который был впереди их всех, стоял там и разговаривал с основательницей:

— Этот чиновник не хотел вредить дружбе. В конце концов, что бы ни говорили, это все еще материнская семья принцессы Цзи Ан. Но лорд Фэн сделал то, что не должно было быть совершено ни при каких обстоятельствах. Он не должен был использовать поддельное дело, чтобы обмануть евнуха Чжан. Обман евнуха Чжан — то же, что и обман императора. Это тяжкое преступление — обман правителя.

Слова «преступление», «обман правителя» напугали всю семью Фэн. Фэнь Дай быстро спросила:

— Как карается этот вид преступления?

Сюй Цзин Юань очень естественно ответил:

— Естественно, это истребление всех девяти поколений семьи.

Основательница откинулась на спинку стула, чуть не закашлявшись от страха. Но Сюй Цзин Юань сказал:

— Вам не нужно так бояться. Уничтожить девять поколений невозможно, потому что окружная принцесса Цзи Ан будет включена в эти девять поколений. Даже если основываться исключительно на этом, его величество не может уничтожить семью Фэн.

Только тогда основательнице удалось прийти в себя. Она как будто вернулась из ворот подземного мира, несколько раз повторив:

— Мы действительно благословлены А-Хэн. Мы действительно благословлены ею!

В это время Ан Ши спросила:

— Мы избежали уничтожения девяти поколений, но остальное…

В это время Фэн Цзинь Юань и вошел. Когда Сюй Цзин Юань увидел его, он сразу сказал:

— Лорд Фэн должен пройти с этим чиновником в правительственный офис, чтобы предоставить четкое объяснение по этому вопросу. После этого мы будем ждать решения его величества.

Фэнь Дай посмотрела на нынешний внешний вид этого отца, и у нее в голове появилось всего два слова: безнадежно глуп. Она холодно спросила:

— Отец, почему вы использовали поддельные бумаги? Где настоящее дело?

Чэн Цзюнь Мань тоже была озадачена:

— В последние несколько дней муж избегал этой темы. Вы что-то скрываете от нас?

Пока они задавали свои вопросы, основательница тоже почувствовала, что что-то не так. Она сразу же перевела вопросительный взгляд на сына. От лица Фэн Цзинь Юаня сейчас можно было спокойно прикуривать, так ему было жарко и стыдно. Он только и мог, что сказать какую-то ерунду:

— Оно было потеряно, — затем он посмотрел на Сюй Цзин Юаня: — Я пойду с вами.

Сюй Цзин Юань кивнул и сделал знак солдатам рядом с собой. Кто-то тут же вышел вперед и схватил Фэн Цзинь Юаня. Как же пал бывший премьер-министр! Сам же Фэн Цзинь Юань чувствовал, что у него больше нет лица, чтобы видеть кого-либо. Он опустил голову и поторопил Сюй Цзин Юаня:

— Пойдемте, быстрее.

Хань Ши и Цзинь Цзен были не в состоянии увидеть его истинные чувства. Поняв, что Фэн Цзинь Юань собираются забрать, они так перепугались, что начали плакать и отчаянно кричать:

— Муж! Муж!

Основательница сердито ударила Фэнь Дай тростью:

— Сколько раз я говорила тебе не выводить ее? Что произойдет, если ее живот испугается? Быстро отправь ее обратно!

Семья Фэн пребывала в полном хаосе. В усадьбе окружной принцессы Фэн Юй Хэн старательно утешала Яо Ши:

— Сяо Чжоу находится на возвышенности, а академия построена на вершине горы. Основание горы очень крепкое. Ничего не случится.

Яо Ши смотрела в окно, наблюдая за сильным дождем. Несмотря ни на что, она не могла успокоиться. Она уже несколько раз спрашивала Фэн Юй Хэн:

— Неужели сейчас невозможно поехать? Я просто хочу поехать в Сяо Чжоу. Ты можешь отправить меня туда?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Официальная дорога за пределами столицы разрушена. Даже людям уже очень трудно пройти по ней, а тем более тяжело будет двигаться в карете. Мама, не будьте такой нетерпеливой, успокойтесь. Его высочество девятый принц уже отправил посланца в Сяо Чжоу. Принцесса Вэнь Сюань тоже внимательно следит за новостями. Завтра я поеду во дворец Вэнь Сюань и поспрашиваю.

Яо Ши беспокоилась о Цзы Жуе. Дождь был очень силен, весь округ Фэн Тонг был смыт. Что если что-то случилось в Сяо Чжоу? Что будет с ее Цзы Жуем? Она не могла дождаться завтрашнего дня, поэтому поторопила Фэн Юй Хэн:

— Ты можешь поехать прямо сейчас? Мать умоляет тебя. Цзы Жуй такой маленький. Если там действительно потоп, то он даже не смог бы убежать!

Фэн Юй Хэн ничего не могла с этим поделать. Не говоря уже о Яо Ши, даже она волновалась. Хотя Сяо Чжоу расположен на возвышенности, академия Юнь Лу находилась на горе. Если гора рухнет, то разве это не означает автоматически, что рухнет и вся академия?

Она встала и погладила Яо Ши по тыльной стороне ладони, говоря:

— Хорошо, я поеду прямо сейчас. Мама, просто подождите дома.

Сказав это, она надела плащ и увела Ван Чуань и Хуан Цюань.

В поместье окружной принцессы были плащи, взятые из пространства Фэн Юй Хэн. Она потеряла счет, сколько она их вытащила уже, но практически у каждого теперь было по одному набору. К сожалению, все они были для девушек. Даже если они налезали на ее почти тридцатилетнее тело из предыдущей жизни, мужчинам поместья эти плащи были малы. Вот почему в последние несколько дней больше всего за пределы усадьбы окружной принцессы выезжали служанки.

Хуан Цюань пошла в боковой двор, чтобы подготовить императорскую карету. Ван Чуань укрыла Фэн Юй Хэн от дождя и первой подошла к воротам. Как только они остановились, то услышали отчаянный непрерывный стук в ворота. В то же время раздался громкий девичий крик:

— Откройте ворота! Быстро откройте ворота! Есть тут кто-нибудь? Откройте ворота!

Голос по ее внутренним ощущениям был ей знаком. Чем больше она слышала его, тем сильнее поражалась. Посмотрев на Ван Чуань, она спросила:

— Бай Фу Жун?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 438. Меньше всего ей хотелось, чтобы это случилось**

Меньше всего ей хотелось, чтобы это случилось

Когда ворота поместья были открыты, кто-то, стоявший снаружи, буквально ввалился внутрь, и Фэн Юй Хэн на автомате подхватила гостью — мокрую насквозь Бай Фу Жун, упавшую ей на руки. Она вся была ледяная, а зубы выбивали чечетку.

— Фу Жун! — крикнула Фэн Юй Хэн и помогла ей подняться. Затем она огляделась и обнаружила, что карета, в которой девушка приехала, разрушена дождем. Возница, стоявший под дождем, выглядел так, как будто был на грани отключки.- Быстро уведи возницу в усадьбу, чтобы он мог отдохнуть, — отдала она приказ привратнику, затем повернулась, чтобы сказать Ван Чуань: — Похоже, я не смогу поехать во дворец Вэнь Сюань. Найди Хуан Цюань. Вы поедете вместе. Получите четкое представление о ситуации в Сяо Чжоу.

Ван Чуань кивнула. Увидев, что Хуан Цюань организовала карету, она быстро выбежала под дождь.

Фэн Юй Хэн привела Бай Фу Жун в свой собственный двор. Прежде чем слуги пришли и переодели ее, она схватила Фэн Юй Хэн за руки и торопливо сказала, дрожа всем телом:

— А-Хэн, это так страшно. Снаружи так страшно!

— Что ты видела? — спросила он Бай Фу Жун, поняв, наконец, что гостья дрожит не от холода. Ее трясло от страха. — Откуда ты приехала? Из усадьбы? Но твоя карета очень крепкая. Если бы ты просто проехалась по столице, она бы не стала такой. Фу Жун, ты уезжала из города?

Бай Фу Жун кивнула:

— Да, я покидала город. Отец поехал посмотреть на старый кусок нефрита еще до начала этого сильного дождя. Сегодня он отправил письмо, в котором сказал, что вернется в столицу, поэтому я взяла скрытого стража и покинула город, чтобы встретить его. Но, А-Хэн, знаешь, что я видела? — чем больше она говорила, тем сильнее становился ее ужас. К концу своего монолога она съежилась в кресле, ее лицо было очень бледным.

Фэн Юй Хэн быстро обдумала ее слова и, казалось, что-то поняла. Выражение ее лица отразило горечь:

— Кажется… я так надеялась, что этого не произойдет, но в конечном итоге это все же случилось, — она тихо пробормотала эти слова, затем посмотрела на Бай Фу Жун и спросила ее: — За пределами города много мертвых людей?

Бай Фу Жун кивнула и глубоко вздохнула, спешно продолжив:

— Мертвецов очень много. Каждая лужа до краев заполнена мертвыми. Тела уже деформировались от стоячей воды. Часть трупов раздулась так, что они стали больше самих луж. Некоторые вообще перестали походить на людей. Отец сказал, что погода скоро снова сменится жарой. После этого стихийного бедствия начнется эпидемия. Он хотел, чтобы я приехала, и ты что-нибудь придумала, — договорив, Бай Фу Жун посмотрела на Фэн Юй Хэн горящими надеждой глазами.

Фэн Юй Хэн не понимала ситуацию. Она не думала, что ситуация за городом будет настолько плохой. Она спросила Бай Фу Жун:

— Почему так много людей?

Бай Фу Жун ответила:

— Все они беженцы, пытающиеся попасть в город. Некоторые погибли по пути, а некоторые погибли за воротами, потому что не смогли войти в столицу.

Фэн Юй Хэн услышала нечто очень важное:

— Они не смогли войти в город?

Бай Фу Жун кивнула:

— Верно. Беженцы считают столицу столпом моральной поддержки. Они просто думали, что город не потонет; однако они не подумали о том, что у них нет здесь родственников, которых они могли бы попросить о помощи. Если люди могут указать, где живут их родственники, то правительство немедленно посылает людей для расследования. Как только их найдут, беженцам будет позволено войти. Но тем, у кого нет родственников, определенно такого разрешения не выдадут. По правде говоря… — она на мгновение остановилась, а потом продолжила: — Отец сказал, что многие умерли от голода.

— Я понимаю, — Фэн Юй Хэн махнула рукой, жестом попросив Бай Фу Жун больше ничего не говорить. Ее настроение было несколько неустойчивым. Не то чтобы она не думала об этой ситуации, но теперь, когда это действительно произошло, ей, как человеку, пришедшему из другой эпохи, все же было немного трудно принять подобное.

— А-Хэн! — снова позвала ее Бай Фу Жун: — Отец сказал, что ты единственная, кто может контролировать эпидемию. Можешь ли ты придумать что-нибудь, что можно сделать? Я боюсь… Я боюсь… — на этом месте она стала запинаться, ее и без того бледное лицо стало еще белее. Как будто она вспомнила нечто чрезвычайно страшное. Она не могла больше усидеть на месте и вскочила со стула. Схватив Фэн Юй Хэн за руки, она, задыхаясь, сказала: — Я боюсь, что эти беженцы слишком проголодаются и будут… будут…

— Будут есть людей, — договорила она за Бай Фу Жун. Она тоже вздрогнула, не в силах сдержаться.

Голод был проблемой. Люди, едящие друг друга, этот результат она меньше всего хотела видеть.

— Фу Жун, успокойся. Послушай меня, — она взяла себя в руки и с усилием надавила на плечи гостьи. Она как будто надеялась передать ей часть своей собственной силы. Та действительно смогла спустя пару мгновений более-менее успокоиться с ее поддержкой. Затем Фэн Юй Хэн продолжила: — Взять под контроль эпидемию — действительно очень важно, но это можно сделать только после того, как дождь прекратится. Сейчас в приоритете забота о беженцах. Мы никоим образом не должны допустить подобного развития ситуации — люди не должны начать поедать друг друга. Ты понимаешь?

Бай Фу Жун подсознательно кивнула, но все еще была немного смущена:

— Что нам делать?

— Я подготовлю для тебя новую карету, — сказала ей Фэн Юй Хэн. — Найди Тянь Гэ. Попроси ее купить рис, используя ее статус великой княжны. Если не найдете свежих овощей, используйте маринованные. По крайней мере, мы должны обеспечить беженцам по две миски отвара каждый день. Только добившись их выживания, мы сможем избежать катастрофы.

Бай Фу Жун понимала, что они находятся в чрезвычайном положении. Успокоившись, она встала и кивнула:

— Хорошо, я поеду.

Фэн Юй Хэн подошла к комоду и вытащила для нее плащ. Затем она лично проводила Бай Фу Жун. Сразу после ее отъезда, она заметила группу солдат, рысью бегущих мимо ворот в поместье. Они несли большое количество вещей, там был даже некий деревянный каркас. Один из людей затормозил около нее. Фэн Юй Хэн пригляделась и обнаружила, что это кто-то знакомый.

— Ван Чжо, ребята, куда вы бежите? — она спросила первой.

Затормозивший около нее человек оказался Ван Чжо. Даже несмотря на плащ, его лицо все было в каплях дождя. Он громко и четко ответил ей:

— Принцесса округа, его высочество девятый принц, приказал нам подготовить убежище для беженцев, чтобы спрятать их от дождя!

Только тогда она поняла, почему бежавшие мимо солдаты несли деревянный каркас, но…

— Сейчас такой ливень, разве у укрытия не будет иного назначения? Могут ли беженцы быть допущены в столицу?

Ван Чжо замахал руками:

— Принцесса округа, там слишком много людей. Если бы они вошли, то город накрыла бы волна беспорядков, а укрыться им все равно было бы негде!

Фэн Юй Хэн осознавала, что такова реальность. Любая другая местность в стране могла подвергнуться беспорядкам, но столица — исключение. Исходя из слов Бай Фу Жун, снаружи очень много беженцев. Если их всех пустят в столицу, то беспорядков определенно не избежать.

Она больше не задерживала Ван Чжо, только посоветовала:

— Просто строить убежища — не очень хорошо. Нужно послать людей, чтобы они уносили трупы подальше. Соберите их вместе. Позже я придумаю, как их сжечь.

Ван Чжо кивнул, громко отрапортовав:

— Принцесса округа, быстро возвращайтесь. Этот подчиненный приступит к работе! — сказав это, он бросился обратно под дождь.

Фэн Юй Хэн пронаблюдала за убегающими все дальше и дальше солдатами. Она снова начала волноваться. Будут ли эти укрытия полезными? Сколько именно беженцев за пределами города? Насколько большими должны быть эти убежища?

Некоторое время Фэн Юй Хэн размышляла над этим, потом повернулась и пошла обратно. Она позвала Цинь Юу в свою комнату. Разложив лист бумаги, она что-то писала, говоря:

— Отправь людей в зал Сотни трав. Следуя тому, что я сейчас пишу, пусть сотрудники подготовят эти лекарства. Кроме того, пусть подготовятся к оказанию дополнительной помощи. Они должны быть очень умелыми и обладать медицинскими знаниями. Это может понадобиться позже, — закончив говорить, она отложила ручку и передала лист бумаги Цинь Юу: — Не ходи самостоятельно. Просто отправь кого-нибудь еще и быстро возвращайся. Мы поедем во дворец.

Проливной дождь на улице все еще не собирался стихать. Фактически, он опять начал усиливаться. Поместье окружной принцессы усилило конструкци экипажей, чтобы предотвратить несчастные случаи. Фэн Юй Хэн взяла с собой Цинь Юу и в своей императорской карете направилась к императорскому дворцу. Когда они проезжали мимо августейшего дворца, она остановилась, чтобы кое-что разузнать. Она обнаружила, что Сюань Тянь Мин тоже во дворце, поэтому поторопила возницу.

Все ворота императорского дворца были плотно закрыты. Императорские гвардейцы установили навес, но они все равно промокли под таким дождем. Увидев, что у ворот остановилась какая-то карета, к ней быстро подошел один из стражей. Император уже отдал приказ о чрезвычайном положении. Если у высшего чиновника двора имелась информация о какой-то чрезвычайной ситуации, они могли в любое время войти во дворец. Хотя ворота были плотно закрыты, если отчет был важным, им было разрешено войти в любое время.

Из-за сильного дождя стражники не могли толком увидеть, что это была за карета. Как только один собирался подойти, чтобы спросить, Фэн Юй Хэн подняла занавеску и высунула голову наружу. Как только они увидели, что это окружная принцесса Цзи Ан, они, даже не спрашивая, мгновенно открыли ворота. Один из стражей даже сказал:

— Окружной принцессе не нужно выходить из кареты. Просто поезжайте прямо в императорской карете! Его высочество девятый принц знал, что окружная принцесса приедет, и передал сообщение, в котором говорилось, что по прибытии во дворец вы должны отправиться прямо в Небесный зал.

Фэн Юй Хэн кивнула и больше ничего не сказала. Поторопив возницу, они устремились в сторону Небесного зала. Карета не сбавляла темпа, пока не достигла площади перед Небесным залом, после чего остановилась. Цинь Юу открыла зонт, приготовленный Фэн Юй Хэн, и подняла его, чтобы она не попала под град. Затем они вышли под дождь и отправились в направлении Небесного зала, надев плащи и дождевики.

Когда они достигли входа, они услышали крик императора:

— Дожди будут лить еще пять дней? Если они будут идти еще пять дней, разве императорский дворец не затопит? Даже в столице ситуация плачевна, так как могут выжить внешние провинции? Не хорошо, очень не хорошо. Ты должен придумать решение. Мы не можем допустить, чтобы так продолжалось и дальше.

Сразу же за этим последовал другой беспомощный голос:

— Ваше величество, это метеорологическое явление. Этот чиновник действительно ничего не может сделать!

— Если ты ничего не можешь сделать, подумай!

— Человек не может сражаться с небесами!

Эти двое ходили взад и вперед, не уступая друг другу. Фэн Юй Хэн немного ускорила шаг и обнаружила, что раньше встречалась с человеком, разговаривавшим с императором. Хотя она не была знакома с ним, у нее уже сложилось о нем определенное впечатление. Она пошла вперед и сначала приветствовала императора:

— Невестка приветствует отца-императора.

Император быстро махнул рукой:

— Быстро вставай. Мы ждали тебя.

Фэн Юй Хэн встала и посмотрела на Сюань Тянь Мина, стоявшего в стороне. Затем она обратила свое внимание на человека, который говорил с императором. Через некоторое время, на ее лице появилась слабая улыбка. Она слегка кивнула и заговорила первой:

— Приветствую лорда-наблюдателя Цзянь из Астрономического совета.

Лорд Цзянь покачнулся и подсознательно сделал полшага назад. Затем выражение его лица стало холодным, и он быстро ответил на ее приветственный жест:

— Этот скромный чиновник приветствует принцессу округа.

Император был немного раздражен:

— Не беспокойтесь обо всех этих бессмысленных вещах. А-Хэн, быстро иди сюда, — махнул он Фэн Юй Хэн. Только после того, как она подошла к Сюань Тянь Мину, и они уже вдвоем подошли к нему, он заговорил: — Люди из Астрономического совета сказали, что дождь будет идти еще пять дней. Скажи-ка мне, разве это может быть хорошо?

Сюань Тянь Мин был немного беспомощен:

— Даже если ты спросишь Хэн Хэн, в этом нет никакого смысла! Неважно, насколько велики ее способности, сможет ли она управлять небом?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Отец-император, если идет дождь, никто не может его остановить. Но столица должна принять надлежащие меры для беженцев. Иначе, если сами беженцы создадут проблемы, то это можно решить, но, боюсь, если эта проблема возникнет, то среди них могут оказаться люди со скрытыми мотивами. Тогда проконтролировать это будет очень трудно.

Это рассуждение было тем, что понимали все. Сюань Тянь Мин сказал:

— Я уже разместил людей за пределами города. Я уже передислоцировал сюда пять тысяч солдат из военного лагеря. Этот принц приказал им создавать приюты за пределами города. Мы можем поговорить обо всем после того, как у этих людей будет хоть какой-то кров.

Фэн Юй Хэн тоже высказалась:

— Я видела Ван Чжо. Строительство убежищ — лишь один из аспектов. Я также послала людей позаботиться о трупах. В данный момент Тянь Гэ занимается покупкой риса. Мы должны обеспечить беженцев едой. Для беженцев еда — это бог. Только предотвратив голод, мы можем предотвратить развитие дальнейших проблем.

Она повернулась, чтобы спросить лорда Цзянь из Астрономического совета:

— После такого дождя какая будет погода? Это можно как-то просчитать?

Тот вздохнул, его ответ нес следы отчаяния:

— Сильная жара!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 439. Со мной мир не погрузится в хаос**

Со мной мир не погрузится в хаос

Слова «сильная жара» заставили всех увидеть настоящую картину ада.

После стихийного бедствия сильная жара приведет к эпидемии. Император уставился на Фэн Юй Хэн и спросил ее:

— Есть ли надежда?

Фэн Юй Хэн сильно нахмурилась и немного подумала, прежде чем сказать:

— Я уже отправила людей собирать трупы в отдаленном месте. Чтобы справиться с эпидемией, их надо кремировать, за живыми людьми нужно наблюдать. Любая ранка на теле, если ее не лечить должным образом, может стать источником заражения. Среда, в которой находятся беженцы, тоже должна постоянно стерилизоваться. Бактерии должны быть помещены в карантин, а пища беженцев должна быть чистой. Лихорадка или простуда должны немедленно вылечиваться на месте. При таких условиях даже один чих может стать причиной катастрофы. Я… — она сказала кучу вещей на одном дыхании. Остановившись, наконец, она схватила Сюань Тянь Мина за руку. Затем посмотрела на императора и с решительным выражением лица сказала: — Я покину город.

— Ничего хорошего! — первым отреагировал Сюань Тянь Мин. Вывернув руку, он сжал ее ладошку и серьезно сказал: — Это невозможно.

Император тоже кивнул:

— Есть некоторые вещи, которые можно делегировать. А-Хэн, ты не должна идти.

— Увы, только я могу их спасти. Если я не пойду, посланные врачи не смогут помочь, — беспомощно покачала головой Фэн Юй Хэн, а потом сказала Сюань Тянь Мину: — Доверься мне. У меня есть возможность защитить себя, я определенно не заражусь, — опасаясь, что Сюань Тянь Мин не поверит ей, она сразу добавила: — Я могу сделать себе укол. Тогда я не заболею.

Сюань Тянь Мин не понимал, что значит «сделать укол», но когда он подумал о том времени, когда Фэн Юй Хэн спасала других… Выражение ее лица и эти странные инструменты позволили ему понять, что, если эта девушка так решительна, она определенно может защитить себя. Так что он согласно кивнул:

— Хорошо. Этот принц пойдет с тобой.

— Нет! — раздраженно хлопнул по столу император после слов сына.

Со своей стороны Чжан Юань тоже посоветовал ему:

— Ваше высочество, пожалуйста, подумайте еще чуть-чуть!

Возможно, император мог смириться с тем, что Фэн Юй Хэн собиралась выйти из города, но он не мог отпустить Сюань Тянь Мина. Он никак не мог позволить своему сыну пострадать, поэтому он махнул рукой и принял решение:

— Мы не будем давать тебе никакой свободы в этом вопросе!

Сюань Тянь Мин уставился на императора и долго ничего не говорил. Фэн Юй Хэн чувствовала, что атмосфера становится слишком неловкой и хотела посоветовать Сюань Тянь Мину отказаться от выезда за город, но с это время Сюань Тянь Мин неожиданно заговорил:

— Я, наконец, понимаю, почему императорская наложница-мать не хочет тебя видеть.

Эти слова полностью лишили императора решимости. Его рука застыла прямо в воздухе. Гнев на его лице исчез, сменившись грустью. Как будто он вернулся во времени на много лет назад, туда, на горе когда он свободно жил со своей возлюбленной Юнь. Эта девушка, резвящаяся с бабочками, могла заставить его смеяться. Во время рыбалки она упала в воду, и он хохотал до слез. Но позже в ее племя пришла чума, погибло много людей. Дворец послал людей забрать его, заставив вернуться в столицу. Он стиснул зубы и увел императорскую наложницу Юнь из племени, которое ее воспитывало. Это спасло ей жизнь; однако не было никакого способа контролировать эпидемию. В конце концов, все племя погибло, и его следы затерялись в длинной реке истории. Он скрывал это от своей любимой императорской наложницы Юнь в течение нескольких лет, пока ситуация не вскрылась. После императорская наложница Юнь заперлась во дворце Зимней Луны, и больше никогда с ним не встречалась.

Император растерял всю свою энергию. Чжан Юань с беспокойством поддерживал его, неоднократно бросая взгляды на Сюань Тянь Мина. Он хотел, чтобы то сказал что-нибудь обнадеживающее, но император только рукой махнул. С тяжким вздохом он сказал:

— Просто иди! И вернись живым. Спаси беженцев и относись к ним как к… считай это компенсацией за племя Си Е.

Фэн Юй Хэн не понимала ни значения слов императора, ни какова была ситуация с племенем Си Е. Но она не стала слишком любопытничать. У них стихийное бедствие танцует канкан на носу, не до сплетен сейчас.

Стояла глубокая ночь. Когда они вышли из императорского дворца, было уже далеко за полночь; однако, солдаты все еще носились взад-вперед. Просто наблюдение за этими побегушками заставляло людей волноваться.

Фэн Юй Хэн сказала Сюань Тянь Мину:

— По правде говоря, тебе не нужно выходить со мной за город. В конце концов, ситуация внутри города тоже далека от стабильности. Людей нужно успокоить.

Сюань Тянь Мин утешающе похлопал ее по плечу:

— В столице есть отец-император и седьмой брат. Когда дело доходило до успокоения людей, седьмой брат всегда оказывался лучше меня.

Фэн Юй Хэн понимала это, но то, каким неохотным выглядел император прямо перед их уходом из дворца, вновь всплыло в ее разуме. Она сказала:

— Отец-император не хочет, чтобы ты уходил. Я могу выйти. В конце концов, я не член императорской семьи. Даже если со мной что-то случится, он не будет слишком расстроен. Но ты другой. Сюань Тянь Мин, я же вижу, что отец-император не хочет отпускать тебя. Если с тобой что-то случится, он не сможет этого вынести.

— Разве ты позволишь, чтобы со мной что-то случилось? — спросил развернувшийся к ней всем телом Сюань Тянь Мин. — Если что-то случится со мной, это определенно не будет для меня безопасно. Хэн Хэн, мы разделим на двоих и счастье, и горе. Мы со всем справимся вместе. Все в порядке. Я ведь мужчина.

Слова «я ведь мужчина» не позволили Фэн Юй Хэн сказать что-то еще. Она могла понять желание Сюань Тянь Мина помочь ей разделить бремя. Если бы они поменялись местами, она бы сделала то же самое.

Когда императорская карета направилась к усадьбе окружной принцессы, Сюань Тянь Минь посоветовал ей:

— Хорошенько выспись сегодня ночью. Завтра рано утром мы отправимся за город.

Хотя он сказал выспаться, кто вообще мог спать в такой обстановке? После того, как Фэн Юй Хэн вернулась в свой двор, она пошла прямо в хранилище лекарств. Войдя в свое пространство, она вынула оттуда все имеющиеся инъекции антибиотика. Выбрав те, которые можно было использовать, она разложила их по ящикам. Затем она вынесла дезинфицирующее средство и несколько бутылочек с распылителями. Вобще требовалось приготовить огромное количество лекарств. От простуды, диареи и всех видов болезней, о которых она только могла думать. Она подготовила и вынесла их все из своего пространства. Она делала это несколько раз, и хранилище постепенно начало ломиться от всего принесенного. Фэн Юй Хэн села прямо на пол и осмотрела груды лекарств, окружавших ее. Она совсем не могла расслабиться, потому что знала, что одних только лекарств недостаточно. Она не знала, как Сюань Тянь Гэ справилась с покупкой риса. А еще остро стоял вопрос одежды.

Подумав об одежде, Фэн Юй Хэн вздохнула и снова вошла в свое пространство, чтобы вытащить плащи. К счастью, это неисчерпаемый ресурс, который пополнится, как только будет взят из пространства. Иначе на самом деле не было бы ничего, что она могла бы сделать.

Она работала всю ночь, полностью заполнив лекарственное хранилище, но этого все еще было недостаточно. Но она больше не могла продолжать. Вещей оказалось слишком много. Транспортировка только этого к городским воротам уже была проблемой. Она позвала Ван Чуань внутрь и отдала приказ:

— Быстро иди и приготовь карету. Все это нужно перетащить в нее. Помни, карета должна быть прочной и защищать от дождя.

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Несколько плащей, которые вы отдали слугам, были распороты. Прямо сейчас кареты обиты плащевкой. Они точно не протекут.

Только после ее слов она немного расслабилась.

Когда она наскоро позавтракала, императорская карета Сюань Тянь Мина уже прибыла к усадьбе окружной принцессы. Но прибыла не только его карета. Карета Сюань Тянь Гэ тоже стояла там. В ней сидели Бай Фу Жун, Рэн Си Фэн и Фэн Тянь Ю. Рядышком стояли экипажи, перевозившие свежеприобретенный рис.

Фэн Юй Хэн оставила Цинь Юу в поместье заботиться о Яо Ши, а сама взяла Ван Чуань и Хуан Цюань и вместе со всеми вещами запихалась в две кареты, присоединившись таким образом к этой процессии.

Как только они собирались уехать, из усадьбы быстро выбежала Сян Жун, завернутая в плащ, и поспешила позвать ее:

— Вторая сестра!

Фэн Юй Хэн обернулась и громко сказала:

— Оставайся в усадьбе. Не ходи никуда. Будь хорошей девочкой.

— Это не так! — с тревогой воскликнула Сян Жун: — Я не хочу выезжать за город. Я просто подумала о том, что люди за городом носят насквозь мокрую одежду. Даже если приюты будут построены, и у них будет пища, ношение такой одежды все равно приведет к тому, что они заболеют! Вторая сестра, уже поздно шить одежду. В моем дворе все еще есть наряды, которые я носила в прошлом. Они очень чистые, и я уже послала за ними. Было бы лучше отправить нашу старую одежду. Стоит раздать их как можно большему количеству людей!

У Фэн Юй Хэн зажглись глаза. Она полностью пренебрегла этим моментом. Идея Сян Жун была хороша. Использовать старую одежду гораздо удобнее, чем шить новую, и это не было расточительным. Но сколько комплектов одежды можно было собрать у пары-тройки людей?

В это время Рэн Си Фэн, приехавшая с Сюань Тянь Гэ, громко высказалась:

— Давайте так: я вместе с Тянь Ю останемся с третьей молодой госпожой, чтобы собирать одежду. Если в наших собственных домах ее окажется недостаточно, мы пойдем и спросим другие дома. В столице так много больших домов. Неважно, хозяин это или слуга, если у них чистая одежда, все будет хорошо. Не важно поношены они или нет, до тех пор, пока мы можем забить ею хотя один экипаж. Как только мы сделаем это, то отправим ее к вам. Как насчет этого?

— Хорошая идея, — кивнула Фэн Тянь Ю и махнула рукой Сян Жун: — Третья молодая госпожа, иди сюда.

Сян Жун радостно побежала назад. Затем Сюань Тянь Гэ организовала им другую карету. Фэн Юй Хэн, увидев, что все идет гладко, поторопила возницу.

Сюань Тянь Мин сказал ей:

— Большинство людей собралось на юге и на востоке. На севере и западе людей куда меньше. Туда уже отправились солдаты и императорские врачи. Там не так уж много проблем. Беженцы в основном с юга, потому что именно там дождь сильнее всего, поэтому число людей, сбежавших от тамошней катастрофы, естественно, выше. Сначала мы поедем на юг.

Группа экипажей направилась к южным воротам. Когда они, наконец, остановились, то услышали нечто весьма похожее на раскаты грома. Она нахмурилась:

— Это гром что ли?

Сюань Тянь Мин тоже сдвинул брови:

— Я боюсь, что это не грома.

Как только это было сказано, извне раздался другой голос:

— Прибыли ли его высочество и окружная принцесса?

Они могли сказать, что говоривший был Ван Чжо. Ван Чуань подняла занавесь кареты, и они увидели, Ван Чжо, стоявшего под дождем и громко рапортующего:

— Ваше высочество, ситуация накалилась. Беженцы снаружи пытаются проникнуть внутрь. Они пытаются пробить ворота!

У прибывших разом разболелись головы. Быстро встав, они оба вышли из императорской кареты, одетые в прозрачные плащи. Прогуливаясь, Сюань Тянь Мин спросил:

— Разве приюты не были построены за пределами столицы?

Ван Чжо сказал:

— Они были построены, но просто строить укрытия бессмысленно. Их главная проблема — отсутствие пищи. Большинство людей умерло от голода. Рано утром они достигли соглашения и собрались вместе, чтобы попытаться протаранить ворота.

— Идиоты! — рассердился Сюань Тянь Мин. — Они что, думают, что найдут здесь еду, если прорвутся сюда? Они спасаются от катастрофы или собираются грабить?

Видя, что он злится, Ван Чжо не осмелился сказать что-либо еще, опасаясь, что в гневе Сюань Тянь Мин отдаст приказ убить их всех.

Но, по правде говоря, Сюань Тянь Мин даже не думал об этом. Он просто крепко сжал руку Фэн Юй Хэн и пошел к городской башне. За ними последовали Сюань Тянь Гэ и Бай Фу Жун. Приуныв, они заволновались еще сильнее.

Когда все, наконец, забрались на городскую башню, Фэн Юй Хэн посмотрела вниз и увидела множество беженцев, собравшихся за городом. Некоторые были настолько больны и голодны, что не могли двигаться. Они просто лежали в лужах грязи. Некоторые, чуть более энергичные бежали к городским воротам. Были там и непрерывно плакавшие дети. Пожилые люди и женщины просто молча молились.

По ее приблизительной оценке там было не менее десяти тысяч беженцев.

Рука, которую держал Сюань Тянь Мин, постепенно становилась все холоднее и холоднее. Даже ее, Фэн Юй Хэн, подобная сцена ввергала в ужас.

За пределами города беженцы с громоподобным грохотом кидались на ворота. Время от времени люди, получившие серьезные травмы, менялись местами с другими. Они, не переставая, кричали: «Впустите нас». Казалось, что даже городская башня, в которой они находились, начала дрожать.

Сюань Тянь Мин почувствовал ее эмоции и сжал ее ладошку еще крепче. А потом прошептал ей на ухо:

— Не бойся. Со мной мир не погрузится в хаос.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 440. Многие были убиты, так спаси как можно больше людей**

Многие были убиты, так спаси как можно больше людей

Слова Сюань Тянь Мина походили на успокоительное. Ее эмоции постепенно утихли, и она перевела взгляд на беженцев. Она больше не боялась. Все зависело от человеческих усилий. Независимо от того, насколько велика сложность, им просто нужно было справиться со всем этим вместе. Когда-то она уже поклялась, что поможет защитить эту страну. С ней мир не погрузится в хаос. Даже если придет эпидемия, она не распространится!

Фэн Юй Хэн подняла голову и посмотрела на Сюань Тянь Мина, ее взгляд стал решительным. На самом деле она даже изогнула уголки губ в улыбке, громко говоря:

— Я не боюсь!

Сюань Тянь Мин рассмеялся, а, отсмеявшись, внезапно использовал свою внутреннюю силу. Он громко крикнул людям у городских ворот:

— Солдаты, слушайте мой приказ!

Этот крик прорвался сквозь дождь и прозвучал подобно громовым раскатам. Он перекрыл даже звуки от столкновения человеческих тел с воротами.

Все посмотрели вверх. Солдаты стояли с торжественным выражением лица, а беженцы прекратили таранить ворота. Все лежавшие сели, а молившиеся — опустили руки. Какое-то время спустя все взгляды скрестились на вершине городских стен. Хотя они не могли ясно видеть, что за человек там стоял, но люди понимали, что любой, кто способен перекричать такой дождь, не был обычным человеком.

Пока все смотрели на него, Сюань Тянь Мин снова заговорил. Его слова были полны силы; но безмерно шокировали людей, потому что он сказал:

— Окружите городские ворота и арестуйте всех, кто их таранил!

Эти беженцы уже давно раздражали солдат, но они боялись, что вызовут еще больший гнев народа. Вот почему они вынуждены были снова и снова терпеть. Теперь, когда Сюань Тянь Мин отдал приказ, солдаты больше ни о чем не беспокоились. Подавляемая ими сила мгновенно проявилась. Через мгновение беженцы, доставлявшие неприятности, были полностью окружены.

Фэн Юй Хэн узнала их. За пределами города большинство солдат были из военного лагеря. Естественно, они сильнее городских стражей.

Беженцы, которые не рвались на передовую, увидели, что тех людей остановили, и хотели пойти вперед, чтобы помочь им. К сожалению, те, кто не участвовал в таране ворот, были старики и слабые женщины или дети. Разве они могли обладать хоть какой-то боевой мощью. Некоторые из них даже не смогли встать. Они могли только смотреть вверх на городскую стену. В то же время у них у всех в головах крутились одинаковые мысли: мы будем убиты?

Сюань Тянь Мин бесстрашно встретил их взгляды. Он просто протянул руку, указал на окруженных людей и громко сказал:

— Вы ведь не слепые. Солдатам Да Шунь нужно лишь сделать пару движений, и они способны полностью вас остановить. Эти городские ворота используются для защиты от иностранных врагов. Этот принц думал, что когда-нибудь наступит день, когда правитель чужой страны попытается разрушить эти ворота; однако я никогда не думал, что подобное будут делать люди Да Шунь.

Его слова вызвали недовольство народных масс. Все они начали кричать, шум был крайне неразборчивый, однако, несколько слов все же достигли их ушей. Фэн Юй Хэн услышала, как граждане говорили: почему городские ворота Да Шунь не пропускают людей Да Шунь? Наши дома исчезли, но почему столица не принимает нас? Какой ты принц? Ты убьешь нас?

Она повернулась, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Мина. Его лицо было скрыто золотой маской, которая делала его эмоции практически нечитаемыми; но фиолетовый цветок лотоса между его бровями становился все темнее и темнее. Она знала, что чем темнее цветок, тем более бурными становились эмоции Сюань Тянь Мина. Они крепче сжали руки друг друга, и она практически ощутила, как тяжело у него на сердце. Эти люди внизу были его гражданами!

— Никто не попытается вас убить! — наконец Сюань Тянь Мин заговорил снова: — Слушайте же! Этот принц — девятый принц Да Шунь, Сюань Тянь Мин. Сегодня я клянусь вам. Его величество любит граждан так же, как и своих детей. Я, Сюань Тянь Мин, разделю это бремя вместе со всеми вами, товарищи, которые столкнулись с этим бедствием. Этот принц встретит вместе с вами все проблемы, с которыми вы столкнулись. Хотя вы не можете войти в столицу, этот принц вместе с принцессой Цзи Ан и великой княжной У Ян выйдет к вам, чтобы построить укрытия, обеспечить едой, вылечить ваши травмы и помочь вам справиться с этой катастрофой. Не волнуйтесь, о ваших разрушенных домах позаботится императорский двор. Через четыре дня, когда этот дождь прекратится, этот принц лично отправит вас домой. Вам нравится, как это звучит?

Голос, усиленный внутренней мощью, походил на звон огромного колокола. Люди услышали каждое его слово, они проникли в их сердца. Те, что уже начали отчаиваться, внезапно нашли в них опору и поддержку. Надежды, смытые проливными дождями, вновь засияли в их душах.

— Через минуту мы откроем городские ворота, чтобы спасти вас. Решите ли вы довериться этому принцу или продолжите пытаться ворваться в город, вам решать, — сказал Сюань Тянь Мин. Закончив говорить, он не остался на вершине городской стены. Подтянув Фэн Юй Хэна одной рукой и свою младшую сестру Сюань Тянь Гэ — другой, он быстро спустился с городской стены вместе с Бай Фу Жун, Ван Чуань, Хуан Цюань и доктором-призраком Сун Каном, который следовал за ними из августейшего дворца.

Солдаты открыли ворота. В этот момент все были начеку. Даже Сюань Тянь Мин не посмел бы со стопроцентной гарантией утверждать, что беженцы не ворвутся в город. Сюань Тянь Гэ даже слегка дрожала. Глядя прямо перед собой, она боялась малейшего движения.

Однако беженцы повели себя спокойно и уважительно. Они понимали, что даже если они бросятся в город, это будет бесполезно. Может быть, они кинутся мародерствовать и грабить? Зайдут в дома других граждан и украдут их еду? Тогда они больше не будут беженцами. После этого они станут бандитами. Да Шунь могла спасти беженцев, но определенно не проявит жалости к грабителям.

Всем все было предельно ясно, люди застыли на месте. Никто не двигался, пока Сюань Тянь Мин, Фэн Юй Хэн и все остальные не вышли. Только после того, как все экипажи и императорские кареты с вещами оказались за пределами города, ворота снова медленно закрылись. Их грохот отрезал девятого принца, принцессу округа Цзи Ан и великую княжну У Ян от столицы.

Фэн Юй Хэн встала рядом с Сюань Тянь Мином и внезапно улыбнулась. Она, подражая Сюань Тянь Мину, использовала свою внутреннюю силу и громко сказала:

— Теперь мы вместе!

К сожалению, ее внутренняя сила была не такой обильной, как у Сюань Тянь Мина, и ей удалось передать свои слова только половине людей. Люди, которые стояли дальше, не расслышали ее.

Так что Сюань Тянь Мин просто повторил ее сообщение:

— Принцесса округа сказала, что теперь мы вместе!

Внезапно толпа взорвалась приветствиями! Никто не знал, почему они так ликовали. Они еще не видели еды и не сидели в укрытиях. Просто увидев здесь девятого принца и принцессу округа Цзи Ан, они почувствовали странное облегчение. Они все опустились на колени и несколько раз глубоко поклонились. Все они говорили, что небеса все же не слепы.

Какая-то женщина неожиданно спросила:

— Принцесса округа Цзи Ан, разве это не божественный доктор столицы? Вы можете спасти моего ребенка? Его тело очень горячее, он скоро умрет!

Как только эти слова прозвучали, их сразу же поддержали. Было слишком много больных и раненых!

Сюань Тянь Мин быстро сказал всем:

— Не торопитесь. Прямо сейчас мы все еще только строим убежища. Я могу гарантировать, что у каждого будет крыша над головой. Принцесса округа принесла достаточно лекарств, а великая княжна У Ян — достаточно еды. Мы организуем пункты для оказания медицинской помощи и раздачи рисового отвара. У каждого будет по три миски отвара в день. Дети и больные получат по дополнительной. Не устраивайте беспорядки. Солдаты отведут вас за едой. Астрономический совет сообщил, что проливные дожди закончатся через четыре дня. Все трудности скоро разрешатся!

Сюань Тянь Мин был опорой для этих беженцев. Они слушали каждое его слово. Солдаты уже начали строить укрытия. Приюты были очень большими, каждый мог вместить почти сотню человек. После того, как один из приютов был завершен, солдаты начали заселять его беженцами. Всем женщинам выдавались плащи из тех, что принесла Фэн Юй Хэн. В то же время они сказали людям, что чистая одежда готовится к отправке. Вещт прибудут не позднее следующего дня.

Сюань Тянь Мин построил три больших командных пункта за пределами города. Один был кухней, где Сюань Тянь Гэ и Бай Фу Жун занимались приготовлением пищи. Другой был медицинским. В основном он использовался для хранения лекарства, которые принесла Фэн Юй Хэн, и для оказания медицинской помощи. И последний был построен для отдыха. Перед ликом стихийного бедствия армейские порядки почти не соблюдались. Непосредственно зона командования и кровати были размещены в одном здании. Они просто решили, что будут спать в одежде, и не собирались истерить по этому поводу.

У страха глаза велики. Чем больше смотришь, тем более утомительным дело выглядит со стороны. Тем сильнее чувствуешь, что с ним невозможно справиться. Вот почему вопросы просто должны решаться постепенно. Глаза боятся, а руки делают. Оказалось, что упорный труд пяти тысяч солдат и нескольких сотен стражей позволит им построить убежища. Фэн Юй Хэн же предоставила большое количество плащей. Затем солдаты накрыли ими укрытия, чтобы они не протекали.

Беженцы разошлись по приютам. Раненые и тяжело больные были доставлены в медицинский пункт Фэн Юй Хэн. Солдаты увидели, что плащи, которые носят женщины, были очень практичными, поэтому спросили Фэн Юй Хэн, есть ли у нее еще. Фэн Юй Хэн была беспомощна перед этим вопросом:

— Они все на девушек. Они могли бы налезть только на очень маленьких мужчин, но вам они не подойдут.

Она действительно чувствовала себя беспомощной. Если бы она знала раньше, что переселится, то определенно забила бы свою аптеку еще, тогда она не оказалась бы в нынешней ситуации. Ведь она не могла сейчас обеспечить мужчин плащами.

Сюань Тянь Гэ приготовила десять больших чанов с отваром, поэтому Ван Чуань и Хуан Цюань были отправлены ей на помощь. Сюань Тянь Мин уже увел солдат под дождь, чтобы построить больше укрытий. Он должен был войти в каждое убежище, чтобы успокоить людей внутри.

В этот момент помощником Фэн Юй Хэн был доктор-призрак Сун Кан. Пострадавшие доставлялись непрерывным потоком. Фэн Юй Хэн достала стетоскопы, оборудование для вливаний, всевозможные западные лекарства и многочисленные иглы и положила их на скамейку. Она сказала Сун Кану:

— Я оставила тебя в живых не без причины. Разве ты не хотел учиться медицине у меня? Видишь все это? На этих беженцах я покажу самые основные методы лечения. Я также расскажу, как будут работать эти лекарства. Я научу тебя делать внутримышечные инъекции и проводить вливания. Когда изучишь эти вещи, наденешь медицинский рюкзак и пойдешь спасать людей. Скольких бы людей ты не убиив прошлом, спаси в десять раз больше. Я пришлю кого-нибудь, чтобы считал для тебя. Когда спасешь достаточно людей, я, Фэн Юй Хэн, приму тебя как ученика!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 441. В чем ты можешь с ней сравниться?**

В чем ты можешь с ней сравниться?

Единственное, что имело значение для доктора-призрака Сун Кана в этой жизни, было изучение медицины. Он жил с ней и планировал умереть за очередным исследованием. Пока он мог непрерывно узнавать о медицине все больше и больше, он был готов делать что угодно.

Но в то же время он был очень гордым и упрямым человеком. Он свысока смотрел на среднего человека и даже не думал о божественном докторе Яо Сяне. В его глазах тот был слабаком.

Но этот гордый человек оказался в руках окружной принцессы Цзи Ан. Эта девушка снова и снова меняла его взгляды на медицину. Предыдущий раз произошел во дворце Сян, и теперь она сделала это снова. Когда Фэн Юй Хэн закончила учить его делать вливания и внутримышечные и внутривенные инъекции, она рассказала ему о западных лекарствах, не существующих в эту эпоху. После этого, не говоря уже о признании ее своим мастером, Сун Кан осмелился бы принять ее как свою мать.

Конечно, Фэн Юй Хэн не горела желанием иметь такого старого сына. Она просто надеялась, что Сун Кан сможет быстро освоить основы медицинских техник ее двадцать первого века, а затем помочь справиться с трудностями. Это позволило бы ей позаботиться как о тяжелораненых, так и о тяжелобольных.

К счастью, Сун Кан умел усваивать знания. Он очень быстро смог начать помогать ей, взяв на себя часть бремени. Хотя он не был сведущ в деталях, текущая ситуация не позволяла организовать для него какую-нибудь дополнительную практику непосредственно перед самим лечением. Приходилось практически гнать уток на насест и требовать невозможного. Пока не было серьезных ошибок, все было хорошо.

Солдаты пришли к Фэн Юй Хэн и забрали дезинфицирующее средство, а затем начали опрыскивать все укрытия. Вначале все возражали против этого из-за тяжелого запаха, смирившись только после того, как Сюань Тянь Минь лично объяснил назначение этой процедуры. Что касается Сюань Тянь Гэ, то солдаты забрали приготовленный ею отвар и начали распределять его среди беженцев.

Как достойная великая княжна, разве она могла знать, как готовить отвар? К счастью, она взяла с собой служанку. Рисовый отвар получился не вкусным, но съедобным. Пока беженцы сыты, они не будут доставлять неприятности. Более того, солдаты особо подчеркивали, что отвар был лично приготовлен великой княжной У Ян. Одной только этой благодати было достаточно, чтобы тронуть их сердца. Как они могли все еще привередничать? Кроме того, Фэн Юй Хэн позже предоставила семена лотоса и красные финики. Готовый отвар в конечном итоге оказался довольно питательным. Бедные беженцы чувствовали, что даже в обычной жизни они никогда не наслаждались такой хорошей едой.

Проведя целые сутки за операциями, Фэн Юй Хэн около полуночи, наконец, закончила зашивать рану последнего пациента.

Она встала и внезапно покачнулась. Возможно, она слишком долго просидела на корточках, но внезапно у нее закружилась голова. В этот момент кто-то поддержал ее сзади и окутал слабым ароматом сандалового дерева, перекрывая запах дезинфицирующего средства.

Фэн Юй Хэн ошеломленно застыла. Привычный аромат сандалового дерева сразу же нарисовал в ее сознании фигуру:

— Седьмой брат? — она внезапно обернулась. И, естественно, увидела Сюань Тянь Хуа, стоявшего перед ней с мокрыми волосами. — Зачем ты пришел? — подсознательно она глянула за него… и, конечно же, обнаружила присутствие Юй Цянь Инь.

Но та прикрывала нос платком. На ее лице ясно читались паника и беспокойство. Взяв одной рукой Сюань Тянь Хуа за рукав, она несколько раз подергала его, почти умоляя:

— Давай вернемся. Здесь так воняет.

Обычно спокойный Сюань Тянь Хуа, наконец, выглядел раздраженным. Сильно дернув за рукав, он вырвался из рук Юй Цянь Инь.

Юй Цянь Инь не смирилась с этим и хотела сказать еще несколько слов; но тут она услышала, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Седьмой брат, возвращайся.

Сюань Тянь Хуа не подчинился. Он просто стоял и смотрел на девушку перед ним. Без видимой на то причины он почувствовал огорчение. Он не видел ее всего несколько дней, как она умудрилась так похудеть? Почему у нее такие темные круги под глазами?

— Ты не спала прошлой ночью, — он попал в яблочко своим предположением о причине состояния Фэн Юй Хэн. И продолжил недовольным тоном: — Чтобы спасти как модно больше людей, ты должна сначала позаботиться о себе. Если доктор свалится в изнеможении, у твоих пациентов не останется надежды.

— Я знаю, — Фэн Юй Хэн кивнула и взяла в свои руки ладонь Сюань Тянь Хуа. — Точно так же, если в столице начнутся беспорядки, не имеет значения, сколько людей я спасу. Седьмой брат, ты и Сюань Тянь Мин определенно не можете покинуть город одновременно. Ты знаешь это, так что быстро возвращайся.

Юй Цянь Инь тоже вставила свои пять таэлей:

— Это верно. Давай быстрее вернемся. Я слышала, что в этом месте есть бактерии. Седьмой брат, смотри, — она указала на пациента в постели и продолжила: — Они такие страшные, такие грязные. Седьмой брат, давай быстрее вернемся!

Сюань Тянь Хуа вел себя так, словно не слышал ее слов. Он даже не смотрел на нее. Он смотрел только на Фэн Юй Хэн:

— Я понимаю. Я только вышел, чтобы увидеть вас, ребята. Не волнуйся, я обязательно позабочусь о столице для Мин Эра. Ты… береги себя.

Закончив говорить, он не стал задерживаться. Развернувшись, он ушел. Юй Цянь Инь последовала за ним и, даже не оглянувшись на Фэн Юй Хэн, она сказала всего одно слово: «Спасибо!» Выражение ее лица смягчилось, она даже начала улыбаться.

Фэн Юй Хэн внезапно нахмурилась, у нее возникла довольно незрелая мысль; однако, она ничего не могла поделать, чтобы это выяснить, она могла лишь отмахнуться от нее. Затем она позвала Сюань Тянь Хуа:

— Седьмой брат, подожди минутку.

Она попросила Сюань Тянь Хуа остановиться и быстро пошла вперед, желая сказать ему несколько слов; однако Юй Цянь Инь искренне хотела, чтобы Сюань Тянь Хуа ушел как можно быстрее. Видя, что Фэн Юй Хэн зовет его, она сразу же стала недовольной. Как только Сюань Тянь Хуа остановился, она схватила его за руку и попыталась утащить его вперед, громко говоря:

— Седьмой брат, пошли!

Фэн Юй Хэн немедленно остановилась, и Сюань Тянь Хуа уставился на пару рук, схвативших его. Раздражение в его глазах стало еще более очевидным, но Юй Цянь Инь не видела этого. Она продолжала говорить:

— Лагерь беженцев опасен. Ты не испытывал этого, поэтому не знаешь. Беженцы очень легко начинают буйствовать. Как только это начинается, в их сердцах остается только хаос. Тогда их больше ничего не будет беспокоить. Даже если они не взбунтуются, взгляни, — она указала на больных и раненых на полу, ее взгляд помрачнел: — как только они заболеют, это превратится в неконтролируемую эпидемию, — Юй Цянь Инь смотрела на Фэн Юй Хэн своим лицом, немного похожим на лик Фэн Юй Хэн и искренне говорила: — Я знаю, что медицинские способности окружной принцессы Цзи Ан исключительны, но я должна спросить вас вот о чем. Седьмой брат рискнул выйти и увидеться с вами, вы можете гарантировать, что с ним ничего не случится?

Фэн Юй Хэн хотела что-то сказать; однако Сюань Тянь Хуа остановил ее. Он посмотрел на Юй Цянь Инь и вдруг с силой стряхнул с себя ее руки. Затем он слегка покачал головой и сказав:

— В этой жизни этот принц никогда не ненавидел другого человека. Юй Цянь Инь, ты первая, — он не собирался говорить что-то еще этой девушке. Обернувшись, он спросил Фэн Юй Хэн: — Что это?

Та криво улыбнулась и сделала пару шагов вперед, вытаскивая из рукава таблетку:

— Проглоти это. Я могу гарантировать, что с тобой все будет хорошо.

Во время их разговора вернулась Хуан Цюань и сразу же подала ему немного воды. Сюань Тянь Хуа, не думая, положил таблетку в рот и запил водой. Затем он сказал Юй Цянь Инь:

— А-Хэн не причинит мне вреда и определенно не подвергнет опасности. Она тоже воспитана благородной, но она все же идет и спасает граждан. Юй Цянь Инь, в чем ты можешь с ней сравниться?

Он развернулся и покинул убежище, не сказав ни слова.

Юй Цянь Инь замерла на мгновение, а затем хотела последовать за ним; но тут она услышала, как Фэн Юй Хэн, оставшаяся сзади, сказала:

— Когда Да Шунь сталкивается со стихийным бедствием, девушка Юй все еще может легко улыбнуться. Столкнувшись с десятью тысячами беженцев, юная девушка выглядит более опытной, чем седьмой брат. Раз вы пережили такого рода катастрофу, могу я спросить, когда ваша страна пострадала от стихийного бедствия, вы все еще могли улыбаться?

Юй Цянь Инь остановилась. Внезапно обернувшись, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн, она обнаружила, что та не собирается говорить ей что-либо еще. Она уже отвернулась, чтобы покормить раненого ребенка. Она действительно хотела спросить Фэн Юй Хэн, что означали ее предыдущие слова, но внезапно вспомнила, что только что сказал Сюань Тянь Хуа: «В чем ты можешь с ней сравниться?» Юй Цянь Инь никогда не считала себя намного хуже Фэн Юй Хэн, но когда она стояла здесь, сейчас, то увидела, что у Фэн Юй Хэн, столь же юной, как и она сама, были медицинские способности, что она могла спасать людей. Как ей превзойти такого человека? В чем она могла с ней сравниться?

Хуан Цюань стояла сбоку и смотрела на Юй Цянь Инь, а затем холодно сказала:

— Девушка Юй, вы не уйдете? У нашей молодой госпожи нет никаких дополнительных лекарств для вас. Если вы заболеете, не приходите за помощью.

Юй Цянь Инь была слегка дезориентирована. Топнув ногой, она быстро кинулась вслед за Сюань Тянь Хуа.

Фэн Юй Хэн не обратила на нее внимания, сосредоточившись только на том, чтобы накормить маленького мальчика шоколадом. Для того чтобы тяжелораненые могли восстановить свои силы, она тайком достала из своей аптеки большое количество шоколада. Особенно, это касалось детей. Ей нужно подпитать их дополнительно. Все просто знали, что это сладкое лекарство; но не знали, что конкретно это было. Она же не хотела вдаваться в детали. После лечения такого количества пациентов она уже была истощена как физически, так и морально.

Когда она, наконец, смогла покинуть медицинскую палатку, Хуан Цюань проводила ее в укрытие для отдыха. Сюань Тянь Гэ и Бай Фу Жун уже обе спали в кроватях. Хуан Цюань тихо спросила ее:

— Молодая госпожа подозревает, что Юй Цянь Инь не из Да Шунь?

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась:

— Если из Да Шунь, то она слишком бессердечная. Пока граждане страдают от этого стихийного бедствия, она все еще может улыбаться, — видя, что Хуан Цюань хотела продолжить расспросы, она вяло отмахнулась: — Не спрашивай. У седьмого брата, естественно, свои причины делать это. Пока мы доверяем ему, и он аккуратно справляется с делами, все будет хорошо.

У нее был изможденный вид, и ей очень хотелось нырнуть в свое пространство, принять горячий душ, а затем заснуть в своей кровати в комнате отдыха. Но это не было хорошей идеей. Все страдали, поэтому она не могла наслаждаться свои пространством в одиночку. Это заставило бы ее чувствовать себя неловко. Более того, Сюань Тянь Мин все еще отсутствовал.

— Его высочество еще не вернулся? — спросила она Хуан Цюань: — Сколько сейчас времени?

Хуан Цюань вздохнула:

— Уже за полночь. Некоторые из беженцев все еще довольно взволнованы, и его высочество уделяет им внимание. Прежде чем эта слуга вошла в ваше медицинское убежище, я увиделась с его высочеством. Он сказал, что молодой госпоже нужно отдохнуть сразу после завершения работы. Не стоит ждать его.

Фэн Юй Хэн хотела дождаться его, но у нее совершенно не осталось сил. Она не спала прошлой ночью и была занята весь день. У нее даже мысли не возникло о ванне. Она просто легла на кровать рядом с Сюань Тянь Гэ. Прямо перед тем, как уснуть, она использовала все оставшиеся силы, чтобы сказать Хуан Цюань:

— Ты и Ван Чуань тоже должны отдохнуть.

Погрузившись в глубокий сон, она не знала, как долго спала. Внезапно она услышала какой-то разговор. Фэн Юй Хэн не отреагировала сразу, а затем захотела сесть и посмотреть. Как только она дернулась, на ее запястье легла чья-то ладонь, и кто-то тихо прошептал ей на ухо: «Не бойся. Это я.» После этих слов она сразу же расслабилась.

В приюте Сюань Тянь Мин что-то говорил доктору-призраку Сун Кану. Потом он отдал несколько приказов солдатам. Она даже услышала что-то там о сожжении трупов с утра пораньше. После этого все стихло.

Вскоре кто-то лег рядом. Пара рук обняла ее, и некто положил подбородок ей на голову. Фэн Юй Хэн ощутила знакомый аромат канифоли, и ее губы изогнулись в улыбке. Затем она вжалась в его объятие.

Она услышала его полный нежности шепот на ухо:

— Просто спи. Я здесь.

Под этот чарующий голос она снова погрузилась в глубокий сон. Этот сон был крайне приятным, она даже не слышала, как утром встали Сюань Тянь Гэ и Бай Фу Жун. Она спала до тех пор, пока Ван Чуань не встряхнула ее, чтобы разбудить:

— Юная госпожа, беда!

Фэн Юй Хэн мгновенно очнулась!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 442. Он не девятый принц подземного мира, он девятый бодхисаттва**

Он не девятый принц подземного мира, он девятый бодхисаттва

В десяти ли\* за пределами столицы была глубокая яма, вымытая проливными дождями прямо перед опустевшей деревней. Жители оттуда уже сбежали, кто-то подался в столицу, а кто-то — куда-то еще. Деревня давно опустела. Дома, которые и так уже разрушались, рухнули. Насколько мог видеть глаз, не было ни одного целого дома.

Фэн Юй Хэн велела Ван Чуань довести ее до входа в деревню. Во время прогулки та сказала ей:

— Прошлой ночью его высочество приказал солдатам снести все трупы в это место. Собрав их, они начали их сжигать, но беженцы были недовольны. Все умершие были их родственниками. Все они настаивают на том, что их нужно предать земле. Но из-за такого сильного дождя вся земля давно превратилась в грязь. Где можно найти хоть клочок сухой земли?

Фэн Юй Хэн нахмурилась и ускорила шаг. Очень быстро они оказались перед толпой людей.

Вокруг входа в деревню собралось много беженцев. Те, кто ночевал в приюте, поели горячего отвара и получали лекарства от Фэн Юй Хэн, так что теперь она начали поправляться. У них появилась энергия выйти наружу и предотвратить сжигание тел.

Она слышала плач и крики. Некоторые оплакивали своих родителей, а некоторые — детей. Кто-то возмущался, указывая на солдат Сюань Тянь Мина, ругая их в частности и всю Да Шунь в целом за хладнокровие и бесчувственность. Они образовали человеческую стену, преграждая путь солдатам. Они не собирались позволять им сжечь трупы. Фэн Юй Хэн посмотрела сквозь щели между людьми и обнаружила, что огромное количество людей просто сидело на куче трупов. Какие-то муж с женой обнимали ребенка, который умер много дней назад, и громко плакали, постоянно вскрикивая:

— Если ты должен сжечь их, сожги нас вместе!

Сюань Тянь Мин стоял спиной к ней перед всей этой толпой. На нем не было плаща, который она специально сделала для него, и он не позволял солдату держать для него зонтик. Он просто стоял под дождем, и Фэн Юй Хэн видела, как его плечи слегка подергиваются. Она знала, что этот мужчина на грани сумасшествия из-за невежества этих беженцев.

Быстро шагнув вперед, она бросилась к нему сквозь всю эту толпу. Он обернулся, посмотрел на нее, а потом нахмурился:

— Зачем ты пришла? Быстро возвращайся! — сказав это, он двинулся, чтобы услать ее обратно.

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой и схватила его за руку, громко говоря:

— Я не уйду. Я достаточно спала. Мы столкнемся с этим вместе, — видя, что Сюань Тянь Мин по-прежнему не согласен и хочет отослать ее назад, она просто указала на беженцев вокруг груды трупов: — Я расскажу им причину, почему тела должны быть сожжены, и что такое эпидемия. Даже если они должны быть похоронены, тела должны быть кремированы. Я расскажу им причину. Доверься мне!

Она не скрывалась, не только Сюань Тянь Мин услышал ее. Беженцы тоже услышали эти слова, поэтому кто-то тут же ответил:

— Что еще за причины такие? Конечно, они должны быть похоронены мирно!

Фэн Юй Хэн обернулась и напрямую столкнулась толпой. Немного подумав, она откровенно залезла в рукав и вытащила мегафон. Люди просто увидели, как она вытащила какой-то странный предмет и поднесла его ко рту. Когда она заговорила еще раз, ее голос внезапно стал очень громким. Достаточно громким, чтобы все могли ясно слышать его даже сквозь шум дождя. Они услышали, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Могут ли они быть мирно похоронены? Оглядитесь же! Прямо сейчас, можно ли найти нормальную землю? Это же сплошная грязь! Сейчас идет сильный дождь, и повсюду наводнения. Даже если их каким-то образом похоронить их в этой грязи, ночью их обязательно вымоет, и вы даже не сможете их увидеть!

Кто-то громко ответил:

— А что, мы сможем увидеть их, если они сгорят?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Конечно, вы не сможете их увидеть. Кроме того, я скажу вам, что из-за того, что столько людей будет сожжено вместе, по пеплу не будет ясно, кто есть кто!

— И вы все еще хотите сжечь их! — те самые обнимавшие ребенка муж с женой пришли в неистовство: — Я не могу позволить вам сжечь моего ребенка. Он останется со мной. Где бы я ни была, он последует за мной!

Лицо Фэн Юй Хэн похолодело, она громко сказала:

— Хорошо! Но не то чтобы это будет так, как вы сказали: куда бы вы ни пошли, он последует за вами. Скорее это вы останетесь там, где останется он!

Какое-то время все не знали, как реагировать на ее слова. Но некоторые, поумнее, высказали предположение, подумав:

— Хотите сказать, что если мы хотим обнимать трупы наших близких, то можем остаться только в этой яме?

Сюань Тянь Мин крепко сжал ее руку и хотел, было, начать ругаться; но Фэн Юй Хэн остановила его порыв. Затем она вышла вперед и холодно сказала:

— Верно! Мертвые — мертвы, они больше не идут тем же путем, что и живые. Поскольку есть люди, которые не хотят расставаться со своими близкими, просто оставайтесь позади. Если вы хотите вернуть труп в убежище, у вас нет абсолютно никаких шансов! — под конец ее голос немного дрогнул; однако последние слова, которые она практически прокричала, потрясли сердца людей.

Звук, издаваемый мегафоном, не был чем-то, что могли понять древние люди. Как будто голос исходил от самих небес. Без какого-либо источника он распространялся во всех направлениях. Эта ситуация немного шокировала. Кроме того, переговорщиком была Фэн Юй Хэн. Все знали, что она — божественный доктор. В этот момент, услышав, ее слова, один людей посообразительнее спросил:

— Почему нельзя вернуться в укрытие вместе с трупами?

Фэн Юй Хэн взяла свои эмоции под контроль и, наконец, перешла к главной теме. Она спросила, обращаясь ко всем одновременно:

— Вы когда-нибудь задумывались, почему должны принимать лекарства и делать уколы после того, как убежища уже построены, а сами вы поели? Вы когда-нибудь задумывались, почему трупы унесли так далеко? Почему они должны быть сожжены? Я скажу вам, что наводнение не так страшно, но трупы все равно должны быть кремированы. Если трупы оставить валяться просто так, имейте в виду, что после проливных дождей наступит страшная жара. Когда это время придет, тела сгниют, и начнется эпидемия. Его высочество девятый принц и я рисковали жизнью, чтобы спасти вас. Это было трудно и потребовало больших людских и материальных ресурсов; однако, поскольку вы упорно настаиваете на своем и собираетесь чахнуть над этими трупами, то, в конечном итоге, вы заразитесь. В таком случае разве наши усилия не будут напрасными? Я уже говорила раньше: нынешняя ситуация не позволит похоронить тела глубоко в земле. Если трупы закопать в грязи, то они будут смыты наводнением. После погребения гниение ускорится, а потом их смоет потопом. Конечный результат будет еще более пугающим. Эта принцесса округа хочет спросить вас, по сравнению с их кремацией, может ли быть, что вы хотите, чтобы ваши близкие медленно гнили у вас на глазах? Или вы предпочли бы заразиться от гниющих тел ваших же близких, а затем последовать по их стопам? Вы когда-нибудь думали об их чувствах, пренебрегая достоинством мертвых до такой степени?

Фэн Юй Хэн говорила все громче и громче, ее слова становились все отрывистее и резче. Когда она, наконец, замолчала, то Сюань Тянь Мин, использовав свою внутреннюю энергию, сказал:

— Все мертвые надеются, что живые смогут продолжать жить достойно. Этот принц верит, что вы сможете понять это!

Их аргументы позволили бушевавшей ранее толпе беженцев медленно успокоиться. Даже пара, которая обнимала их ребенка, больше не плакала. Все думали о том, что сказала Фэн Юй Хэн. Все они думали о реальности этих слов.

Из этой толпы вышел человек средних лет, немного разбиравшийся в медицине. Поклонившись Сюань Тянь Мину и Фэн Юй Хэн, он повернулся к беженцам и сказал:

— Вы все знаете меня. Некоторые из той же деревни, а некоторых я встретил, спасаясь от катастрофы. Вы все знаете, что я врач. Хотя я тренировался только в деревне, в прошлом я много раз заботился о вас. Я слышал все, что только что сказала принцесса округа Цзи Ан. Ее слова — правда. Страшно не наводнение. А эпидемия, которая может возникнуть в любое время после окончания наводнения.

Не каждый мог услышать, что он сказал, но люди впереди начали передавать его слова стоявшим позади. Постепенно все поняли, что их врач согласен с тем, что сказала окружная принцесса Цзи Ан. Те, кто обещал защищать трупы своих близких ценой своей жизнью, начали ощущать, что их решимость колеблется.

Фэн Юй Хэн тихонько с облегчением выдохнула. Затем она сделала несколько шагов вперед и прошла сквозь толпу беженцев. Подойдя к глубокой яме, она посмотрела на пару, которая обнимала ребенка. Она громко сказала:

— Только ваша жизнь может продлить жизнь вашего ребенка. Во время ежегодного фестиваля Духов\* кто-то сможет зажечь для него фонарь. В Новый год кто-то сожжет для него листочек погребальной бумаги. Если вы оба умрете вместе с ним, кто позаботится об этом? Разве он сможет жить там мирно?

Наконец, пара разрыдалась, но они все же медленно отпустили ребенка. Фэн Юй Хэн быстро приказала Ван Чуань и Хуан Цюань:

— Идите, вытащите их!

Две служанки пошли вперед и быстро вытащили пару из ямы. В то же время все больше солдат бросились вниз, чтобы вытащить других людей, которые уже успокоились.

Люди больше не возражали. Человеческая стена автоматически рассеялась. Деревенский врач сказал Сюань Тянь Мину:

— Ваше высочество, пожалуйста, продолжайте, подожгите тела!

— Спасибо, — сказал Сюань Тянь Мин, кивнув. Затем он махнул рукой и приказал солдатам: — Залейте топливо для огня!

Под сильным дождем огонь не мог разгореться без топлива. Солдаты заливали в яму горючее ведро за ведром. Затем они бросили в нее многочисленные факелы. Внезапно взметнувшийся огненный столб достиг самих небес. Видя этот столб огня, люди снова начали плакать; но ни один не бросился вперед.

Сюань Тянь Мин сделал пару шагов вперед и, оправив халат, опустился на колени прямо в грязь.

Его действия привели в замешательство всех беженцев. Прежде чем они смогли понять почему, они увидели, как Фэн Юй Хэн копирует его действия и становится на колени рядом с ним. Потом на колени встали и две служанки Фэн Юй Хэн, вместе с солдатами. Они преклонили колени перед этим огненным столбом. Затем беженцы услышали, как Сюань Тянь Мин громко сказал:

— Они были гражданами моей Да Шунь. Сегодня этот принц проводит их!

Люди вдруг отреагировали. Это был его высочество девятый принц и окружная принцесса Цзи Ан, вместе с солдатами они провожали мертвых. Люди были потрясены. Они были так потрясены, что даже не успели встать на колени. Все они стояли столбами и с полным недоверием наблюдали за происходящим.

Это ли легендарный девятый принц, дикий, высокомерный, совершенно неразумный, который, не моргнув глазом, убивал людей? Среди простых людей были такие, которые называли его девятым принцем подземного мира, но кто мог предположить, что такой человек откажется от своего статуса принца и поставит свою собственную принцессу на колени, провожая в смерть обычных граждан?

Все вдруг начали задыхаться. Это чувство было вызвано не тем, что их близких кремировали. Они были тронуты тем, что девятый принц и окружная принцесса Цзи Ан стояли на коленях.

Они тоже встали на колени; но не перед огненным столбом. Вместо этого они поклонились Сюань Тянь Мину и Фэн Юй Хэн. Беженцы не умели говорить красиво. Они могли только смотреть на них полными искренности взглядами. Слова, которые они прокричали, были самыми откровенными и простыми:

— Да здравствует девятый принц. Да здравствует принцесса округа Цзи Ан!

\*\*\*

\* Фестиваль духов проходит на пятнадцатую ночь седьмого лунного месяца (на четырнадцатую в южной части Китая).

Фестиваль голодных духов, также известен как просто Фестиваль духов — традиционный китайский фестиваль и праздник, отмечаемый не только китайцами, но и представителями китайских диаспор во многих странах.

В китайской культуре пятнадцатый день седьмого месяца по лунному календарю называют Днем Духов, и седьмой месяц в целом рассматривается как Месяц Духов, в течение которого привидения и духи, в том числе умерших предков, приходят из нижнего мира. В отличие как от весеннего праздника цинмин, так и от осеннего праздника чунъян, более известного как Праздник двойной девятки, в которые ныне живущие потомки воздают должное своим умершим предкам, в День Духов умершие, как считается, посещают живых.

На пятнадцатый день седьмого месяца миры небес и ада и мир живых, согласно поверьям, открыты друг другу, и как даосы, так и буддисты выполняют ритуалы, чтобы облегчить страдания умерших или освободить их от них. Основой Месяца Духов является китайская традиция культа предков, где традиционная сыновняя почтительность потомков распространяется на их предков даже после смерти последних. Деятельность в течение данного месяца включает в себя подготовку ритуальной пищи, предназначенной для духов, горение благовоний, а также сжигание специальной ритуальной бумаги, форм из папье-маше в виде материальных предметов, таких как одежда, золото и другие мелкие вещи, во имя приходящих духов предков. Сложные блюда (часто вегетарианские) приготавливаются и подаются к пустым местам стола для каждого умершего семьи, как будто он до сих пор жив. Культ предков — главное отличие фестиваля Цинмин от Фестиваля Духов, поскольку последний предполагает почтение ко всем умершим, в том числе и молодым, в то время как первый подразумевает только почитание умерших предков. Другие праздничные мероприятия могут включать в себя покупку и запуск миниатюрных бумажных лодок и фонарей на воду, что делается с целью указания направления заблудившимся призракам и духам предков и другим божествам.

Японский эквивалент этого праздника — Обон

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 443. А-Хэн предоставляет яйца для гостей**

А-Хэн предоставляет яйца для гостей

Огонь полыхал целых четыре часа. После того, как он потух, Фэн Юй Хэн раздала принесенное дезинфицирующее средство и заставила солдат опрыскивать как можно большую часть кучи. Люди успокоились и более-менее пришли в себя, а потом трижды поклонились уже кремированным телам. Затем они последовали за Сюань Тянь Мином обратно в убежища.

Когда они вернулись, Сюань Тянь Гэ приказала солдатам раздать отвар. Это опять был тот самый простой отвар с овощами, но в нем было большое количество риса, так что он был очень густым. Все наслаждались едой.

Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин пошли в командный пункт, чтобы поесть. Фэн Юй Хэн тайком вытащила банку тушенки и отдала ее Сюань Тянь Мину. В результате они некоторое время пихали ее друг другу. Хотя Фэн Юй Хэн сказала ему, что в ее пространстве таких банок полно, он все равно заставил ее поесть первой.

Фэн Юй Хэн взяла немного; но так и не смогла донести эти несколько кусочков до рта, чтобы попробовать. Она вздохнула и отложила палочки для еды, беспомощно спросив Сюань Тянь Мина:

— У тебя тоже нет аппетита?

Сюань Тянь Мин горько улыбнулся, но не опустил палочки. Он просто сказал Фэн Юй Хэн:

— Даже если у тебя нет аппетита, ты все равно должна есть, чтобы поддерживать свою выносливость. Для нас важнее всего иметь энергию. Только так мы сможем помочь большему количеству людей.

Фэн Юй Хэн кивнула, снова поднимая палочки для еды. Она взяла свою миску, но продолжала напряженно что-то обдумывать. Вскоре она заявила:

— Нам не хватает людей. Мы не можем держать Тянь Гэ здесь в качестве повара. Я думала о том, чтобы привезти еще слуг из города, но у нас не достаточно приютов, чтобы разместить больше помощников. Было бы лучше выбрать несколько женщин из беженцев, чтобы помогали. Спроси, хотят ли они помочь, если да, то мы можем предоставить им немного денег. Они также смогут питаться чуть лучше.

Сюань Тянь Мин не возражал против этого:

— Ты вольна принять решение по этому вопросу. Делай, как пожелаешь.

Фэн Юй Хэн продолжила:

— Тогда я пойду, позову Ван Чуань и Хуан Цюань, чтобы выбрать их. Приоритет будет отдан тем, кто умеет готовить. Швеи тоже подойдут. Даже если они не знают, как что-то делать, по крайней мере, они смогут помочь разносить тарелки и миски, — когда Сюань Тянь Хуа пришел прошлой ночью, он принес большое количество мисок и ложек. Это решило одну из главных проблем Сюань Тянь Гэ. Хуан Цюань даже посмеялась как-то над ней, говоря, что она, в конце концов, все же была великой княжной. В прошлом все это оставалось на усмотрение слуг. Она смогла добыть рис, но ей удалось забыть о мисках.

Как только она подумала об этом, вошла Ван Чуань, за ней шли еще несколько человек. Обедавшие обернулись и увидели, что это Сян Жун, Фэн Тянь Ю и Рэн Си Фэн.

На лице Фэн Юй Хэн отразилась радость. Она быстро встала и спросила:

— Вы привезли одежду?

Рэн Си Фэн вышла вперед и сначала поприветствовала Сюань Тянь Мина и только потом сказала:

— Мы привезли ее. Спасибо Сян Жун. Если бы не ее идея, возможно, мы бы не справились.

Фэн Юй Хэн в замешательстве посмотрела на сестру. У девушки была опущена голова, а щеки превратились в наливные яблоки. Она не хотела ничего говорить. За нее высказалась Фэн Тянь Ю:

— Вначале мы вернулись в свои дома, чтобы найти нашу старую одежду, но ты же понимаешь, что, даже если это наша старая одежда, то материалы там очень дорогие, кроме того наряды все украшены кисеей или какими-нибудь другими украшениями. Они слишком вычурные. Разве они могут быть подходящими для обычных граждан? Даже у тех дам и молодых госпож, которых мы знаем, была бы одежда, подобная этой. После этого Сян Жун сказала, что нам лучше пойти, купить одежду у обычных домашних хозяйств. В конце концов, они живут в своих собственных домах, которые не протекают, и не могут выйти на улицы в такую погоду. Даже если у них не будет одежды, у них будет время сшить ее. Так что, мы сначала пошли в магазин тканей и купили огромное количество полотна. Затем взяли с собой серебро и постучали в каждый дом, объяснив ситуацию. Все граждане прониклись происходящим, и большинство из них спокойно обменяли свою одежду на ткани. Что касается тех, кто действительно упорствовал, мы оставили им немного серебра. Мы также пошли, чтобы получить одежду от слуг каждой благородной семьи. Вот так нам и удалось забить десять экипажей одеждой, мы привезли их все.

Рэн Си Фэн сказала:

— Если этого количества недостаточно, просто используйте ее сейчас. Мы пойдем и поищем еще попозже. Я уже связалась со всеми портными в столице — они уже начали шить одежду. Эти беженцы будут здесь не один или два дня. Даже если дождь прекратится, им все равно некуда идти. Нам обязательно нужно подготовить еще немного одежды.

Фэн Юй Хэн, наконец, вздохнула с облегчением. Хотя приюты уже построены, и в них можно было есть еду, одежды по-прежнему не было. Они все еще носили свою грязную и рваную старую одежду. Большое количество людей начали простужаться, их лихорадило. Она не могла даже начать лечение. Ее рука все время болела из-за того, что она постоянно выносила лекарства из своего пространства.

Она сказала Ван Чуань:

— Пойди, позови солдат, пусть они начнут раздавать одежду. Распределяйте вещи на основе телосложения людей. Не будьте расточительны, — затем она сказала группе Сян Жун: — Вам тоже следует помочь с распределением! Прямо сейчас нам действительно не хватает людей. Я только что думала о том, чтобы выбрать несколько здоровых людей из беженцев в качестве помощников.

Сян Жун быстро спросила:

— Вторая сестра, как насчет того, чтобы я осталась и помогла?

Та в ответ покачала головой:

— Не самая лучшая идея. Ты чересчур слабенькая. Если дела по плохому сценарию, в конечном итоге ты не только не поможешь, но и заболеешь. Это того не стоит. В любом случае нам нужно продолжать собирать одежду. Вы трое должны оставаться в столице. Я дам вам знать о любых потребностях, которые у нас появятся.

Рэн Си Фэн кивнула:

— Правильно, столицу нельзя оставлять без внимания. А-Хэн, не волнуйся. Мы сделаем все возможное, чтобы собрать одежду. Если что-нибудь понадобится, просто отправь кого-нибудь, чтобы найти нас. Мы с Тянь Ю остановились в усадьбе окружной принцессы и заняли твой дом.

Она засмеялась:

— От всей души надеюсь, что вы сможете остаться там навсегда. Тогда мое поместье окружной принцессы станет более оживленным. Быстро идите, — она мягко подтолкнула этих трех девушек на выход, — после того, как раздадите одежду, быстро возвращайтесь. Когда будете носиться снаружи, не забудьте одеться более плотно. Не простудитесь.

Ее подруги не стали задерживаться. Взяв Ван Чуань, они пошли раздавать одежду вместе с солдатами. Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин вернулись к столу и продолжили есть. Съев еще несколько кусочков, она вспомнила еще один насущный вопрос, поэтому наклонилась вперед и тихо сказала Сюань Тянь Мину:

— В моем пространстве есть неиссякаемый запас яиц. Через некоторое время поставь снаружи людей. Никто не должен войти сюда. В этой палатке я достану яйца, а ты отдашь их солдатам, чтобы они передали их в Тянь Гэ для варки. После пусть солдаты раздадут их беженцам. Каждый получит по одному, дети и пожилые — по два.

Сюань Тянь Мин был потрясен:

— Здесь более десяти тысяч беженцев. Ты сможешь достать столько яиц?

Фэн Юй Хэн сморгнула, и ее лицо стало по-лисьи хитрым:

— Могу! Конечно, могу! Это касается не только яиц. Вода, используемая для приготовления отвара, ты действительно думаешь, что ее подняли из колодца поблизости? Когда ты пил ее, ты, правда, думал, что это колодезная вода?

Сюань Тянь Мин снова ошеломленно застыл. Затем он вспомнил время, когда они работали над сталью в пещере Сюй Тянь. Она вытаскивала бутылку за бутылкой… как там это называлось?.. Точно, очищенная вода:

— Может быть, мы использовали очищенную воду в последние несколько дней? — он немного занервничал: — Для приготовления еды для такого огромного количества людей нужно много воды. Как ты ее вынесла? Ты устала? Тебя кто-нибудь заметил?

Фэн Юй Хэн махнула рукой, говоря с улыбкой:

— Вовсе нет, я не устала. То, что я вытащила, не было очищенной водой. Я просто попросила людей принести ведра, подключила шланг из помещения и наполнила ведра водопроводной водой. Из-за сильного дождя нельзя использовать колодезную воду. Вода, которую все пили в эти дни, пришла из моего пространства. Но у меня нет никакого способа предположить, сколько воды беженцы будут использовать в день. Нет никакой возможности использовать бутилированную воду для такого большого количества людей.

Сюань Тянь Мин не понимал, что такое шланг и водопроводная вода, но понимал, на что она способна. По крайней мере, он смог понять, что Фэн Юй Хэн использовала трубу, чтобы вывести воду из ее пространства, разлив ее по ведрам. Затем она оставила все солдатам. Это позволило ему почувствовать себя чуть более непринужденно. Было бы хорошо, если бы его жена не устала.

Закончив есть, он встал и велел слугам забрать посуду. Только тогда он сказал:

— Хорошо, мы начнем выносить яйца.

Вот так весь медицинский пункт и помощь больным были оставлены Сун Кану, она же начала вынимать яйца в их командном пункте-приюте. Вытащив несколько, она отправляла их к Сюань Тянь Гэ. Вначале скорость была невысокой, но чем больше яиц было сварено, тем быстрее она могла вытащить следующие. Сюань Тянь Мин просто работал курьером, постоянно носясь туда и обратно.

Было вынесено более десяти тысяч яиц, а сам процесс занял целый день. К тому времени, когда им сказали, что этого достаточно, Фэн Юй Хэн чувствовала, что ее запястье вот-вот сломается.

Сюань Тянь Мин быстро подошел к ней и нежно начал массировать ее запястье, но реальность была такова, что он тоже был совершенно измотан, переправляя яйца в течение целого дня. Но оба были очень счастливы, потому что справились с этим. Фэн Юй Хэн сказала:

— У меня есть еще конфеты. Их довольно легко вынуть, и их не нужно кипятить. Завтра мы раздадим беженцам по конфете, чтобы помочь им восстановить силы.

Сюань Тянь Мин уставился на нее и долгое время ничего не говорил. Он просто держал ее тоненькое запястье и продолжал массаж. Постепенно, вряд ли кто-нибудь из этих двоих мог сказать, кто первым начал склоняться друг к другу, они прижались лбами.

Фэн Юй Хэн хихикнула:

— Сюань Тянь Мин, у тебя дрожат ноги.

— Какой бесполезный разговор. Попробуй-ка сама походить целый день на такие короткие расстояния туда-сюда. Это определенно более утомительно, чем выводить солдат на поле битвы, — говоря это, он все же потерся об ее голову и добавил: — Я в порядке. Я — мужчина, и то, что я немного устал — это ничего не значит. Меня больше беспокоит, что все это заставило устать тебя. Хэн Хэн, я не буду слишком много спрашивать о том, что происходит с твоим пространством, но достаточно того, что об этом знаю я и ты. Об этом никогда не должен узнавать кто-то третий; в противном случае число людей, заинтересованных в том, чтобы захватить тебя, а не забрать метод производства стали, безусловно, увеличится.

Как она могла не понять эти рассуждения? Зная, что он прав, она быстро кивнула:

— Не волнуйся. Небеса и земля знают. Мы с тобой знаем, но я не позволю узнать об этом даже седьмому брату.

Услышав упоминание Сюань Тянь Хуа, ее мужчина явно слегка удивился. Но вздохнул и так ничего и не сказал.

Фэн Юй Хэн поняла, о чем он думает, но больше ничего не объяснила, лишь произнесла:

— Седьмой брат выступает за праведное дело, и я благодарна. Это все.

Он засмеялся:

— Я никогда не оспаривал это. Если это было бы не так, он не был бы седьмым братом. В этом мире кроме тебя я могу доверять только Сюань Тянь Хуа, — сказав это, он решил сменить тему: — Что касается этих яиц, я уже сказал людям снаружи, что их принесли скрытые стражи. Тебе не нужно беспокоиться об этом.

— Угу, — она кивнула, затем встала: — Я целый день не была в медпункте. Я пойду, посмотрю.

Сюань Тянь Мин нахмурился:

— Ты была занята яйцами и сама еще не ела.

В тот момент, когда он собирался утащить свою жену поужинать, снаружи послышались чьи-то шаги. После этого раздался голос Хуан Цюань:

— Юная госпожа, быстрее, идемте в медпункт, ваше присутствие необходимо!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 444. Дорогая жена, ты бездельничаешь среди бела дня**

Дорогая жена, ты бездельничаешь среди бела дня

Когда Фэн Юй Хэн примчалась в медпункт, она увидела доктора-призрака Сун Кана, который сидел на корточках рядом с беженцем, пребывая в растерянности. Беженец лежал на земле и стонал от боли. Казалось, что он пытался держать свою ногу, но он никак не мог дотянуться до нее. Каждый раз, когда он пытался дотронуться до нее, на его лице отражалась дикая боль.

Обе его ноги были обнажены — Сун Кан разорвал штаны. От икры до лодыжки конечность уже распухла и стала толщиной с бедро. Но это было еще не все. Левая нога развернулась назад, нижняя часть стопы была направлена вверх. Каждый раз, когда левая нога двигалась, человек тоже двигался. Он походил на какую-то непонятную слизь, распластанную на земле. Как будто в его теле совсем не было костей.

Увидев ее прибытие, Сун Кан быстро указал на ногу беженца и сказал:

— Это определенно перелом. Икроножная кость также сломана. Он сказал, что чувствовал боль последние несколько дней, но не задумывался об этом, потому что не было никаких внешних травм. Он считал, что просто устал. Но сегодня боль становилась все сильнее, настолько, что он больше не мог терпеть ее и упал, — он посмотрел на Фэн Юй Хэн с обеспокоенным выражением лица: — Я не знаю, как это вылечить.

В прошлый раз, хотя он наблюдал со стороны, как Фэн Юй Хэн лечила травмы Сюань Тянь Е, она не сказала ничего, кроме необходимых инструкций, не собираясь вдаваться в детали и что-то объяснять. Он видел только странные инструменты, но никогда не использовал их. Самое главное, что Фэн Юй Хэн вылечила Сюань Тянь Е настолько, чтобы просто позволить ему сидеть в инвалидной коляске. Она не собиралась лечить его полностью. Вот почему с той операцией было просто справиться. Кости не были восстановлены полностью, все сделанное носило временный характер. Как мог Сун Кан обрести хоть малейшее понимание?

Сегодня он обходил лагерь и случайно увидел человека, который катался от боли по земле. Его первоначальный диагноз — сломанная кость, но он не знал, как ее лечить. Он мог только отнести его в медпункт.

Этот был молодой мужчина не старше двадцати лет. Фэн Юй Хэн смотрела на его ноги и совершенно не могла понять, как этот молодой человек до сегодняшнего дня переносил боль от сломанной кости.

Она покачала головой. Указав на угол медпункта, она приказала слугам:

— Приведите в порядок этот участок и расставьте походную кровать. Накройте ее тканью, отделив от остального пространства. Затем положите этого человека на кровать, — договорив, она посмотрела на Сун Кана: — Подожди здесь. Я вернусь.

Она развернулась и ушла в укрытие для отдыха. Солдаты уже утащали Сюань Тянь Мина на какую-то очередную проверку. Она заставила выйти Ван Чуань и Хуан Цюань, прежде чем зайти в свое пространство. Она вытащила все инструменты, которые ей были нужны для операции. Помимо инструментов, которые она никоим образом не могла использовать, она вынесла все необходимое. Затем она приказала отнести их в медпункт и разместить их во временной операционной.

Когда она вернулась в медицинскую клинику, то принесла два белых лабораторных халата и передала один Сун Кану. Сначала тот пораженно застыл, не успев среагировать. Ведь это было приглашение от Фэн Юй Хэн. Он мог помочь ей вылечить чью-то ногу. Он немедленно надел халат и слегка улыбнулся. Он просто снял одежду снизу, решив оставить только лабораторный халат. Фэн Юй Хэн на это нахмурилась:

— Эта одежда твоя. Нет необходимости возвращать его, — после этих слов они вошли в операционную.

Сун Кан долгое время поклонялся Фэн Юй Хэн. Это было его первое участие в так называемой хирургии. На этот раз Фэн Юй Хэн не имела никаких оговорок. Она очень серьезно отнеслась к травмированной ноге пациента и подробно объясняла Сун Кану каждый шаг, включая принципы и все возможные побочные эффекты. В самом начале тот был немного дезориентирован, но очень быстро начал разбираться в том, что они собирались делать. Особенно после того, как Фэн Юй Хэн лично предоставила ему возможность, он усваивал информацию еще быстрее.

Фэн Юй Хэн могла только вздохнуть. Эта Сун Кан был действительно талантлив в медицине. Вспоминая то время, когда она изучала медицину в двадцать первом веке, ее отец и дед хвалили ее за ум. Профессора тоже считали ее гением. Но только в этот момент она поняла, что она не гений. Просто она училась быстрее, чем обычный среднестатистический человек. Настоящим гением был Сун Кан.

Операция длилась почти четыре часа. Выполняя последние стежки, Фэн Юй Хэн спросила Сун Кан:

— Сколько людей ты вылечил?

Сун Кан застыл на мгновение, а затем сказал:

— Триста семьдесят два, я запомнил их всех. Но этого все еще недостаточно. Мас… принцесса округа, я должен закончить лечение всех людей в этом лагере.

— Тогда лечи их! — кивнула она, ее голос звучал обыденно, а слова казались простыми; однако, она уже начала подумывать о серьезном испытании его характера после того, как возьмет его в качестве ученика. Если этот человек обладал гибкой психикой, она действительно начала надеяться на то, чтобы сможет обучить его как своего помощника.

Наконец она закончила последний стежок. Сун Кан смотрел на ее умелые стежки и снова мысленно похвалил мистические медицинские способности Фэн Юй Хэн. Сразу после этого Фэн Юй Хэн сказала ему нечто еще более шокирующее:

— Нет необходимости снимать швы. Такого рода нити, естественно, могут рассасываться. Что же, операция прошла успешно.

После ее слов об успешности операции, Сун Кан встал на колени перед Фэн Юй Хэн. Без лишних слов он трижды поклонился. Затем он взял медицинский футляр и бросился обратно под дождь, чтобы продолжить работу.

Фэн Юй Хэн покачала головой и подумала, что он действительно без ума от медицины. Затем она посмотрела на пациента, который все еще не очнулся от анестетика, и подумала о молодых медсестрах, которых она обучала в Сяо Чжоу.

Ван Чуань, увидев, как Сун Кан уходит, спросила, все еще находясь снаружи:

— Юная госпожа, может ли эта слуга войти?

— Заходи! — ответила Фэн Юй Хэн. Когда Ван Чуань вошла, то она сказала: — После того, как это стихийное бедствие закончится, то нам нужно привлечь к работе некоторых девушек, которые прошли обучение в Сяо Чжоу. Думаю, первое грубое представление о медицине у них уже есть. Стоит привлечь их в зал Сотни трав в качестве помощниц. Кроме того, надо будет выбрать парочку, чтобы обучали сирот в резиденции.

Она немного устала. Преподав Ван Чуань основы ухода за больными и оставив ей уход за пациентом, она отправилась в приют для отдыха. Как и Сюань Тянь Гэ накануне, она легла спать и уснула.

Она спала с душевным спокойствием и только краем сознания почувствовала, как Сюань Тянь Мин ложиться рядом и притягивает ее в свои объятия. На сердце у нее потеплело, и она проспала до полудня следующего дня.

Когда она проснулась, в приюте больше никого не было. Она отправила свое сознание в пространство и посмотрела на часы, настроенные на время Да Шунь. Она обнаружила, что на самом деле уже был полдень, и не могла не разозлиться на себя — она слишком долго спала.

Изначально она думала встать, чтобы вымыться, но так как вокруг никого не было, она просто нырнула в свое пространство и помчалась в ванную, чтобы как следует помыться. Затем она приготовила лапшу и, наконец, сумела восстановить свой боевой дух. Только тогда она покинула пространство, полная энтузиазма.

Как результат…

— А ну сидеть! — раздался голос определенного человека, и широкая ладонь легко треснула ее по макушке, заставив задрожать от страха.

Быстро обернувшись, она обнаружила, что внутри убежища присутствовал человек, и место, из которого она вышла, оказалось прямо над ее кроватью; однако… этот пришедший тоже сидел на ней. Как результат, она оказалась сидящей на теле этого мужчины.

Она сухо и неловко рассмеялась и спросила:

— Э-э… когда ты вошел?

Сюань Тянь Мин сердито закатил глаза:

— Я уже давно тут кукую. Дорогая жена, ты бездельничала среди бела дня.

У нее было горькое выражение лица:

— Я не шутила. Я… я просто играла с тобой в прятки.

Он стиснул зубы. В прятки она играла, ага, он тут увидел человека, внезапно появившегося прямо из воздуха. Если бы он еще не знал, что у этой девушки были странное пространство и способность исчезать в любое время, и если бы он не видел этого раньше в пещере Сюй Тянь, возможно, он бы задохнулся насмерть, увидев это.

Сюань Тянь Мин пихнул ее в бок:

— Слезь с меня!

Фэн Юй Хэн поерзала пару раз, но не послушалась.

Сюань Тянь Мин продолжал пихаться:

— Слезай, говорю, ты меня слышала?

Фэн Юй Хэн поерзала еще пару раз. На этот раз она почувствовала, что что-то не так. Казалось, что под ней что-то росло. Она сразу поняла, что происходит, и лихорадочно встала с его колен. Когда она повернулась, чтобы посмотреть на Сюань Тянь Мина, то обнаружила, что его лицо было абсолютно красным.

— Ты действительно не из тех, кто позволяет мне жить беззаботно, — Сюань Тянь Мин действительно не знал, что делать с этой доблестной женой. Почему она всегда сидела на этом месте? Это ведь случилось не один или два раза. Он не мог ни отчитать ее, ни ударить. Даже если он будет читать нотации или ударит ее, она все равно будет продолжать это делать. Девичья память, блин. Он мог использовать только другую тактику. Он решил перейти… к угрозам! — Если посидишь там еще раз, нам нужно будет завершить брак.

Фэн Юй Хэн посмотрела на него, как на идиота:

— Ну, рискни! Я сообщу о нападении на молодую девушку!

— Та, на кого я нападаю, — это ты! — неважно, мог он стерпеть это или нет, некий мужчина внезапно дернулся вперед и немедленно бросил эту чертову блефующую девушку на кровать: — Дорогая жена, ты сама сказала мне попробовать.

Фэн Юй Хэн была потрясена. Их тела были плотно прижаты друг к другу, и некая часть мужского тела начала бунтовать еще сильнее. Она не могла понять:

— Скажи, у меня нет груди, приятных округлостей или задницы. Что именно вызывает такую реакцию?

Для души из двадцать первого века говорить об этом было совершенно нормально. Она не чувствовала, что это было неправильно. Но Сюань Тянь Мин не смог этого вынести. Бушевавшие эмоции были мгновенно подавлены этой девушкой. Он действительно начал задаваться вопросом, что если такие вещи продолжатся, то в конечном итоге не пойдет для него все под откос?

— Вставай, — он поднял ее с кровати и попытался убедить: — прежде всего, ты моя будущая жена. На самом деле между нами не так много тем, на которые мы не могли бы поговорить. Кроме того, ты все еще моя будущая жена, и ты — та, в которой я заинтересован. Даже если бы ты была плоской, как доска, ты все равно бы мне нравилась. В-третьих, дорогая жена, умоляю тебя, не могли бы мы в следующий раз вести себя более цивилизованно?

— Сомнительно, — хлопнула она несколько раз ресницами.

— Хотя бы чуть-чуть, это уже будет хорошо, — он немного уступил.

— Я постараюсь! — неохотно она приняла эту просьбу.

— Хорошо! — Сюань Тянь Мин встал и поднял девушку на ноги: — Пойдем кушать!

— Подожди минутку! — Фэн Юй Хэн схватилась за голову: — Ты еще не ел?

Сюань Тянь Мин ответил так, как будто это было естественно:

— Я ждал, когда ты проснешься, чтобы поесть с тобой.

Она почувствовала себя немного виноватой:

— Тогда почему ты не разбудил меня немного раньше?

На этот вопрос Сюань Тянь Мин ответил еще более естественно:

— Я хотел, чтобы ты поспала немного подольше. Этот Сун Кан сидит в медпункте и заботится о пациентах. Я видел, что он довольно хорошо с этим справляется, — говоря это, он потянул ее за собой: — Быстро вставай. Этот принц голоден.

Фэн Юй Хэн закрыла лицо руками и посмотрела на него сквозь щели в пальцах, осторожно говоря:

— Э-э… я уже поела.

— Что? — Сюань Тянь Мин был ошеломлен: — Когда это ты поела? Люди снаружи сказали, что ты не выходила. Ты… — он запнулся: — У тебя есть еда из рукава?

Фэн Юй Хэн кивнула, и ее глаза загорелись. Она вдруг о чем-то подумала, опустила руки и голосом умудренной жизнью дамочки сказала:

— Сюань Тянь Мин, я принесу тебе еды из своего пространства. Жди! — как только она это сказала, то сразу же растворилась в воздухе.

Сюань Тянь Мин протер глаза. Хотя его жена не впервые демонстрировала подобное, он все же чувствовал, что эта способность была довольно смелой. Особенно она проверяла его смелость. Временами он действительно боялся, что эта девушка никогда не выйдет после того, как войдет. Если она исчезнет на краю света, он всей душой верил, что сможет ее найти. Но если она исчезнет в этом месте, куда ему идти? Где искать ее?

Сюань Тянь Мин подумал про себя вот о чем. Когда эта чертова девушка вернется, он определенно скажет ей, чтобы в будущем она меньше уходила туда, или попросит ее провести его внутрь. Так, даже если она исчезнет, если они оба будут вместе, то нечего бояться.

Когда он так подумал, то вдруг почувствовал какой-то аромат. Он глубоко вдохнул, этот аромат становился все гуще и гуще. Сразу после этого сзади раздался голос:

— Догадайся. Что я для тебя сделала?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 445. Важное решение**

Важное решение

Сюань Тянь Мин не мог угадать, что Фэн Юй Хэн вынесла из своего пространства, но тепло за его спиной позволило ему приблизительно понять:

— Это лапша, верно? Лапша с супом.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и вышла вперед:

— По правде говоря, в этом нет ничего грандиозного. Это просто суп из свинины с зеленым луком и лапшой. Он очень горячий. Ешь быстрее, — она протянула ему ложку и палочки для еды, сказав: — В будущем, если не будешь есть со всеми, ты… можешь прийти и поесть со мной в моем пространстве!

Это был первый раз, когда она пригласила кого-то в свое личное пространство, и то, только потому, что этот человек был ее возлюбленным. Фэн Юй Хэн не знала, правильно или неправильно это решение, но понимала, что Сюань Тянь Мин был ее самым любимым человеком. Она хотела, чтобы этот мужчина немного лучше ел и спал. Она хотела, чтобы этот человек разделил с ней ее самую страшную тайну. Если наступит день, когда она обнаружит, что была не права, ей придется принять эту ошибку, совершенную из-за чувств, без каких-либо жалоб и сожалений.

Сюань Тянь Мин почувствовал, что небеса действительно благосклонны к нему. Чуть раньше он думал о том, как ему подобраться к вопросу о посещении пространства этой девушки. Ведь она считала свое пространство чем-то чрезвычайно важным. Он боялся, что в конечном итоге заставит ее разозлиться своей настойчивостью, но не думал, что ему и не придется что-то говорить. Она сама, первой, подняла эту тему. Его как будто обухом по голове треснули. Этот приятный сюрприз застал его врасплох.

Фэн Юй Хэн увидела, как он замер, и не могла удержаться от смешка:

— Язык проглотил? Ешь, давай.

Сюань Тянь Мин безучастно спросил ее:

— Ты, правда, меня проведешь?

— Правда, — улыбнулась она и кивнула.

— Тогда почему ты не впустила меня раньше?- спросил он эту девушку: — Когда мы работали над сталью в пещере Сюй Тянь, условия ведь были очень тяжелыми. Почему ты не подумала взять меня с собой?

Фэн Юй Хэн некоторое время не знала, как ответить. Не то чтобы она не думала привести Сюань Тянь Мин в свое пространство в то время, чтобы отдохнуть, но в душе она все еще немного сомневалась. Ведь она не из этой эпохи. Вещи внутри ее пространства тоже не принадлежали этому времени. Все, вынимаемое оттуда, могло потрясти мир. Было бы лучше, если бы она никогда не впустила в это пространство другого человека. Если бы это место оставалось местом, в которое могла войти только она одна.

Но таковы люди. Когда речь заходит о каких-то секретах, чем больше понимаешь, что никто никогда не должен узнать о чем-то, тем больше хочется этим с кем-то поделиться. Обычная психология. Фэн Юй Хэн тоже не чуждо было ничего человеческое, и она не могла избежать подобного. Она объяснила это Сюань Тянь Мину, а затем резюмировала:

— Поскольку я решила поделиться с кем-то этим пространством, то, Сюань Тянь Мин, я надеюсь, что это будешь ты. Это должен быть ты!

Он засмеялся и потянулся, чтобы потискать ее личико. Щечки, которые, наконец, приобрели некоторую приятную округлость, снова похудели. Он даже расстроился немного:

— Если у тебя есть хорошее место для отдыха, то не отказывай себя в удовольствии забраться туда, чтобы поспать. Когда ты вернулась в столицу, я видел тебя на въезде в город. После расследования я обнаружил, что ты — вторая дочь семьи Фэн, помолвленная со мной с пеленок. Хэн Хэн, ты не знаешь, как счастлив я тогда был. Во-первых, мне не пришлось напрягаться и достигать всего окольными путями, например, поместье Фэн как стояло, так и стоит, несоженным. Во-вторых, мне не нужно было проходить через сложности, ища девушку, которая лечила мои ноги в горах на северо-западе. Я знаю, как раздражают люди из семьи Фэн, и, понимая, что ты будешь недовольна тамошней жизнью, подарил тебе поместье. Эта усадьба находится в месте, которое желает вся столица. Сейчас у нас катастрофа на носу, и у меня нет возможности позволить тебе жить более комфортной жизнью. Но раз у тебя есть такое пространство, просто залезай туда и, по крайней мере, спи более комфортно.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Ты слишком легко говоришь об этом. Все спят вместе прямо в одежде. Если бы я исчезала каждую ночь, то во что бы это превратилось? Я всего лишь принцесса округа, которой титул вручил отец-император. Тянь Гэ — настоящая дочь императорской семьи, но она тоже переносит трудности. Как я могу не терпеть это вместе со всеми? Сюань Тянь Мин, я тебе не хрупкий хрустальный бокал.

— Как ты можешь быть хрупкой? Моя Хэн Хэн — лучшая женщина в мире, — усмехнулся он в ответ.

— Тогда эта лучшая женщина в мире тайком доставит тебя в свое пространство когда-нибудь в будущем, когда никого не будет рядом, чтобы стащить еду! — она уговорила его поесть, а затем начала вытаскивать из своего рукава конфеты.

Конфеты она когда-то положила в ящик с закусками. Фэн Юй Хэн была безумно счастлива, что в прошлой жизни была такой прожорливой девушкой. Только это позволило ей счастливо жить в древнем мире.

Конфеты было легче вытащить, чем яйца, и их было легче переносить. Когда Сюань Тянь Мин закончил с лапшой, она уже всю кровать завалила сладким. В ее пространства имелись картонные коробки, в которых лежали лекарства. Она вытащила несколько и разложила по ним конфеты. Затем она вызвала солдат, чтобы те унесли их и занялись распределением среди беженцев, с тем расчетом, что детям должно достаться чуть больше.

Солдаты никогда не видели ничего подобного, так что она вскрыла несколько, чтобы дать по кусочку каждому.

Один из солдат сказал:

— Когда мы вчера раздавали яйца, были беженцы, которые говорили, что теперь они едят лучше, чем до катастрофы. Раньше они не могли даже белого риса поесть. Но теперь у них есть не только белый рис и такие замечательные лекарства, но и яйца. Они сказали, что это результат удачи, накопленной за прошлые жизни. А кто-то вообще сказал, что если бы они знали, что все будет так, то дождь должен был начаться раньше.

Сюань Тянь Мин фыркнул:

— Люди действительно не знают, как чувствовать себя удовлетворенными. В трудные времена мы делимся с ними чем-то приятным, и они думают о том, как бы им постоянно этим наслаждаться. Едва ли они представляют, что богатство не падает с неба. Мы не можем заботиться о них всю жизнь без причины, — он махнул рукой: — Возьмите и раздайте. Просто скажите, что это от окружной принцессы Цзи Ан. Если они хотят поблагодарить, то пусть благодарят окружную принцессу Цзи Ан.

Солдаты по приказу уволокли коробки с конфетами для раздачи. Фэн Юй Хэн же попыталась утешить Сюань Тянь Мина:

— Некоторые люди страдают, потому что их повседневная жизнь уже была плохой, и у них не было денег, чтобы привести в порядок свои дома. А другие жили в низинах. Неважно, насколько хороши были их дома, это не имеет значения. Подумай о старом доме семьи Фэн. Фэн Цзинь Юань — бывший премьер-министр. Даже если бы у него не было желания оказывать материальную помощь, используя его имя, семья Фэн смогла бы мирно жить в округе Фэн Тонг. Но в итоге они все же пострадали от катастрофы. Такой хороший семейный дом оказался смыт, верно? Мы сейчас помогаем этим беженцам держаться подальше от дождя, предоставляем им медицинскую помощь и обеспечиваем их едой. Когда дождь прекратится, мы должны подумать о том, как помочь им найти место, где можно было бы осесть и вернуться к работе. В то же время районы, пострадавшие в результате стихийного бедствия, должны быть полностью восстановлены, чтобы избежать последующих наводнений, неважно в следующем году или через год.

Она все продолжала и продолжала говорить, и внезапно Сюань Тянь Мин рассмеялся. А потом потянулся к ней и погладил ее по голове:

— Глупышка, как я могу этого не понимать? Ты такая скучная, прямо как старая жена!

Ее глаза остро и недовольно сверкнули:

— О ком это ты говоришь? Если я старая жена, то ты старик. Даже если мы оба состаримся, ты постареешь первым. У нас разрыв почти десять лет. Какое у тебя преимущество передо мной?

Сюань Тянь Мину она прямо сейчас напоминала тигрицу, от этой мысли он улыбнулся еще шире.

В это время снаружи вошла Хуан Цюань, ведя за собой кого-то еще. Она одними глазами показала Фэн Юй Хэн обратить внимание на следующего за ней человека. Фэн Юй Хэн пригляделась и обнаружила, что второй вошедший человек одет в плащ. Это была Чэн Цзюнь Мань.

— Зачем вы пришли? — она хотела, было, назвать ее матерью, но так и не смогла этого сделать. Между ними не было большой разницы в возрасте. Более того, с точки зрения Фэн Юй Хэн — почти тридцатилетней души, она могла бы быть ее младшей сестрой.

Чэн Цзюнь Мань сняла с головы капюшон плаща и, увидев, что Сюань Тянь Мин тоже здесь, быстро поклонилась, сказав:

— Жена этого министра со всем почтением приветствует ваше высочество.

Сюань Тянь Мин махнул рукой, показывая, что ей не нужно быть такой вежливой. Затем он похлопал Фэн Юй Хэн по плечу и сказал ей:

— Вы двое можете поговорить. Я пойду, осмотрю лагерь.

Когда он покинул убежище, Чэн Цзюнь Мань, наконец, сделала пару шагов вперед, и на ее лице появилось беспомощное выражение:

— Старейшая госпожа настояла, чтобы я приехала. Она плакала и кричала, заставляя меня пойти во дворец и попросить удостоверение личности, чтобы покинуть город.

Фэн Юй Хэн притянула ее к себе и усадила рядом. Она уже поняла, почему приехала Чэн Цзюнь Мань:

— Это из-за Фэн Цзинь Юаня?

Чэн Цзюнь Мань кивнула:

— Будучи уже пониженным до пятого ранга, он все еще так неприятен. Он мог обмануть кого угодно, но вручил поддельные бумаги Чжан Юаню. Я вошла во дворец и услышала, как тетя говорит об этом. Вначале Чжан Юань не знал, что бумаги были подделкой. Вернувшись во дворец, он передал дело императору для просмотра, отчитываясь. В результате его величество заметил это и настолько разозлился, что едва не отдал приказ казнить Фэн Цзинь Юаня. Но его величество принял во внимание вас, принцесса округа, и позволил ему жить. Он только приказал Сюй Цзин Юань запереть его.

По правде говоря, Фэн Ю Хэн действительно хотелось сказать: «Не надо беспокоиться обо мне», но, по мнению окружающих, Фэн Цзинь Юань все еще был ее отцом. Если бы он была слишком бескомпромиссной, то это было бы слишком не этично.

— В результате его просто заперли, но старейшая госпожа уже не в силах этого вынести, — Чэн Цзюнь Мань продолжала говорить: — Несмотря на сильный дождь, старейшая госпожа настояла на том, чтобы посетить правительственный офис. К сожалению, ей не позволили посетить его. У нее совершенно не было выбора, и позже она пришла плакаться к нам с Цзюнь Мэй, говоря, что ей нужно, чтобы я покинула город, чтобы выспросить у вас какие-нибудь идеи.

Фэн Юй Хэн беспомощно покачала головой, но спросила Чэн Цзюнь Мань:

— В конце концов, он ваш муж. Может быть, вы вдвоем даже не хотите его спасти?

Чэн Цзюнь Мань даже не задумалась, прежде чем ответить:

— С того дня, как мы покинули дворец, мы, сестры, знали, что причина, по которой наша тетя отправила нас в поместье Фэн, состояла не в том, что Фэн Цзинь Юань занимал пост премьер-министра. Вместо этого нас послали следить за ним. Тетушка сказала, что, пока мы будем следовать за вами, принцесса округа, мы, сестры, сможем жить мирно, — эти слова были сказаны без каких-либо раздумий. Мысль о следовании за Фэн Юй Хэн уже глубоко укоренилась в их сердцах. Это определенно не изменится.

Фэн Юй Хэн понимала мысли императрицы. Женщина, которая в течение многих лет жила в главном дворце, была человеком, обладавшим большой мудростью и опытом. Естественно, ей нужно было найти надежную поддержку для своих племянниц.

Она больше ни о чем не спрашивала. Она просто сказала Чэн Цзюнь Мань:

— Просто вернись и скажи старейшей госпоже, что снаружи повсюду беженцы. Даже я, принцесса округа, и его высочество девятый принц вышли из города. Если она почувствует, что Фэн Цзинь Юаню не достаточно удобно в камере, я попрошу кого-нибудь привезти сюда Фэн Цзинь Юаня, чтобы он помогал позаботиться о беженцах. Один останется в камере, другой — поработает немного за городом. Пусть старейшая господа решит сама.

Чэн Цзюнь Мань прикрыла рот и улыбнулась:

— Старейшая госпожа не захотела бы отправлять своего дорогого ребенка за город страдать. Хорошо, я понимаю. Я вернусь и передам ей ваши слова. Первоначально я просто собиралась выйти и не делать каких-либо сверхнужных телодвижений. Мы с Цзюнь Мэй дали третьей молодой госпоже большую сумму денег, чтобы подготовить одежду. Этого должно быть достаточно, чтобы справиться с любой чрезвычайной ситуацией здесь. А сейчас я вернусь.

Она встала и попрощалась, снова надевая плащ. Фэн Юй Хэн проводила ее к выходу из укрытия и пронаблюдала, как женщина садится в карету. Проводив экипаж взглядом, она увидела другую карету, выезжающую из городских ворот и мчавшуюся в ее 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 446. Свести с кем-то счеты никогда не поздно**

Свести с кем-то счеты никогда не поздно

Фэн Юй Хэн знала человека, управлявшего каретой. Это был кто-то из Чистосердечного дворца.

Когда Хуан Цюань заметила, что к ним приближается карета, она быстро пошла вперед, чтобы встретить их. Она увидела, как из нее вышла молодая служанка, а затем начала выносить из экипажа коробки с едой. Перемещая их, она громко говорила Хуан Цюань:

— Все это было приготовлено шеф-поваром поместья. Его высочество седьмой принц приказал этой слуге привезти их окружной принцессе и его высочеству девятому принцу к трапезе.

Хуан Цюань повернулась, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн. Та в свою вою очередь, оглядев череду коробок, позвала Ван Чуань, чтобы помочь перенести их во временное жилище.

Служанка последовала за ними. Поклонившись Фэн Юй Хэн, она сказала:

— Его высочество сказал, что окружная принцесса и его высочество испытывают трудности за пределами города. Но вы сказали ему не выходить, так что он просит хотя бы не отвергать посланную им пищу. Это позволит ему почувствовать себя более непринужденно.

Фэн Юй Хэн беспомощно улыбнулась:

— Я понимаю. Возвращайся и скажи его высочеству… просто передай ему мою благодарность.

Служанка больше ничего не сказала. Поклонившись, она быстро вернулась в город.

Ван Чуань спросила Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, вы уже поели?

— Мы с его высочеством уже поели, — кивнула Фэн Юй Хэн, затем она открыла коробки с едой, чтобы посмотреть, что там такое ей прислали. Внутри на самом деле лежало свиная лопатка. Она засмеялась: — В медпункте есть несколько подростков. Они настолько худые, что представляют собой практически кожу да кости. Отнеси свиную лопатку туда и раздели ее между ними.

— Это блюдо будет потрачено впустую? — спросила Хуан Цюань. — Ведь его приготовил его высочество седьмой принц для молодой госпожи и его высочества.

— Не впустую, — покачала она головой. — Только если отдавать пищу нуждающимся, она не будет потрачена впустую. Мы с его высочеством не смогли бы съесть это блюдо. Если не съесть его сразу, оно потеряет свежесть. Лучше всего отдать его детям.

Хуан Цюань больше ничего не сказала. Унося с собой свиную лопатку, она ушла. Когда она вернулась, то на ее лице сияла улыбка, и она громко сказала:

— Молодая госпожа, вы и представить не можете, как загорелись глаза этих детей, когда они увидели эту свиную лопатку. К счастью, она была достаточно большой. Разделив ее между собой, они все смогли поесть немного мяса. Великая княжна каждому выдала по полмиски отвара. Они сумели хоть чуть-чуть насладиться едой.

Фэн Юй Хэн посмотрела на Хуан Цюань и засмеялась:

— И ты все еще говоришь о том, как загорелись глаза этих детей. Твои глаза, я смотрю, тоже не потухли, — сказав это, она указала на другие блюда в коробке с едой и сказала своим служанкам: — Ешьте. Я знаю, что вы переносите больше трудностей, чем я. Когда я ложусь спать, вы все еще бодрствуете. Вы делаете больше всего и едите меньше всего. Если так продолжится, то в конечном итоге вы скажете, что я плохой мастер. Так что ноги в руки, каждая должна съесть хотя бы по одной фрикадельке.

Они были немного смущены ее словами. Ван Чуань тихо сказала:

— Юная госпожа — лучший мастер в мире, — затем, не обращая внимания на вежливость, она подтащила к столу Хуан Цюань, взяла палочки для еды, а затем потянулась прямо к ближайшей фрикадельке.

Хуан Цюань двигалась быстро и уже поднесла кусочек фрикадельки к своим губам. В тот момент, когда она собиралась отправить ее в рот, она вдруг услышала, как кто-то внезапно распахнул занавеску и во весь голос закричал:

— Не ешь!

Она вздрогнула от неожиданности и чуть не отбросила палочки для еды. Фрикаделька чуть не шлепнулась на пол. Человек, который ворвался внутрь, бросился вперед, затем поднял руку и выбил палочки у Хуан Цюань из рук.

Хуан Цюань разозлилась и хотела высказать нахалу все, что она о нам думает, но увидела, что ворвавшейся была великая княжна У Ян, Сюань Тянь Гэ. Ее гнев мгновенно потух.

— Великая княжна, что такое? — Ван Чуань увидела, что с Сюань Тянь Гэ что-то не так, поэтому спросила: — Почему мы не можем поесть?

Фэн Юй Хэн нахмурилась.

Сюань Тянь Гэ указала на коробки с едой и сказала:

— Еда отравлена! — затем она схватила Фэн Юй Хэн: — Быстро в медпункт! Дети только несколько раз откусили от свиной лопатки, прежде чем у них изо рта пошла пена. Их лица все посинели, они уже потеряли сознание.

— Что? — Хуан Цюань была шокирована. Она хотела спросить что-то еще, но Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Гэ уже побежали к медпункту.

Ван Чуань потянула ее за собой:

— Что стоишь? Давай тоже посмотрим.

Когда они ворвались в медпункт, то увидели доктора-призрака Сун Кана, сидящего на корточках на земле. Он посмотрел вверх и сказал Фэн Юй Хэн:

— Это мышьяк, дозировка огромна.

Сюань Тянь Гэ трясло всем телом. Пребывая в полном недоумении, она с большим трудом спросила:

— Когда Хуан Цюань принесла блюдо, то сказала, что его прислал седьмой брат. Как может быть отравлено что-то, присланное седьмым братом?

Фэн Юй Хэн хотела спросить об этом, но прямо сейчас у нее не было времени, чтобы обдумывать эту проблему дальше. В любом случае, спасение людей важнее, чем нахождение ответственного. Она сунула руку в рукав, достала из своего пространства три пилюли, вызывающие рвоту, и передала их Сун Кану:

— Это рвотные пилюли. По одной на каждого человека. Выведи их наружу, пусть вырвут съеденное. Затем возвращайся с ними, — она указала на область, где они провели операцию накануне, и сказала: — Приведешь их туда, — проговорив все это, она сама ушла туда же.

Ван Чуань и Хуан Цюань хотели последовать за ней, но их остановили. Она плотно закрыла шторы и вошла в свое пространство.

Она принесла противоядие от мышьяка и несколько игл для внутримышечных инъекций. Вскоре Сун Кан вернул троих пациентов.

Состояние этой троицы несколько улучшилось после рвоты. Они пришли в сознание, но их мысли все еще были немного спутаны.

Фэн Юй Хэн ввела лекарство в иглу перед Сун Каном и проинструктировала:

— Смотри внимательно.

Тот сразу понял, что Фэн Юй Хэн собирается его чему-то научить. Он быстро подошел, чтобы все видеть. Фэн Юй Хэн лично сделала укол двум людям. Когда подошла очередь третьего, она протянула иглу Сун Кану:

— Попробуй.

Мужчина осторожно взял иглу. Скопировав действия Фэн Юй Хэн, он ввел лекарство в иглу и продезинфицировал нужную область. В конце концов, он решительно вставил иглу и ввел лекарство.

Его техника все еще была не так хороша, как у Фэн Юй Хэн, так что частично бессознательный человек вскрикнул от боли. Сун Кан немного заволновался и спросил Фэн Юй Хэн:

— Я ошибся, делая инъекцию?

Она покачала головой:

— Нет, это просто вопрос практики. Как только ты сделаешь это еще несколько раз, все будет хорошо, — она убрала все вещи и положила в стороне еще один мешок с иглами, сказав Сун Кану: — Слушай, в течение первых двух дней повторяй инъекцию в той же дозировке каждые четыре часа. На третий день делай укол каждые двенадцать часов. С четвертого дня — одна инъекция в день. Общая протяженность лечения — неделя. Я оставлю это на тебя. Если лекарств не хватит, приходи и найди меня. Проблемы?

Сун Кан тряхнул головой:

— Никаких, — затем он посмотрел на пациента, который закричал от боли смущенно сказал: — Я сделаю все возможное, чтобы они не чувствовали боль.

Фэн Юй Хэн махнула рукой:

— Просто оставайся здесь и наблюдай некоторое время, — договорив, она развернулась и вышла.

Сюань Тянь Гэ все это время ждала ее снаружи. Увидев, что она вышла, она быстро подбежала к ней и схватила за руку, с тревогой спрашивая:

— А-Хэн, что именно произошло? Как могло что-то, посланное седьмым братом, содержать яд?

Фэн Юй Хэн обдумывала этот вопрос, когда делала инъекции отравленным. Конечным результатом мыслительного процесса стал следующий вывод: нечто, посланное Сюань Тянь Хуа, никак не могло быть отравленным, но так было раньше. В настоящее время в Чистосердечном дворце жила Юй Цянь Инь.

Фэн Ю Хэн не успела произнести ни слова, Хуан Цюань заговорила первой:

— Великая княжна, этот яд определенно не связан с его высочеством. Боюсь, что это от этой девушки.

— Той девушки? — Сюань Тянь Гэ повторила последние слова служанки, а потом сразу же вскинулась: — Ты считаешь, что это от этой Юй?

— Юй Цянь Инь, — Фэн Юй Хэн кивнула.

— Эта чертова девка, убить ее мало! — Сюань Тянь Гэ была точно такой же, как ее дядя император, когда злилась. Он ничем не походил на императора, а она — на великую княжну. Какая еще прекрасная дева? Это все такая ерунда! Любой, кого она, Сюань Тянь Гэ, хотела убить, не доживет до следующего дня.

Но так было раньше. Прямо сейчас они за городом, и тут так много беженцев, ожидающих спасения. Она была великой княжной, единственной великой княжной нынешнего двора. Когда она выходила наружу, то была такой же, как и Сюань Тянь Мин. Она представляла императорскую фамилию. Ей нужно было уделять первостепенное внимание насущным проблемам. Вот почему Юй Цянь Инь…

— Как насчет того, чтобы я послала скрытого стража, чтобы убить ее? А-Хэн, ты не должна принимать меры. Не пачкай руки. Я не знаю, что думает седьмой брат об этой девушке. Не думаю, что там что-то серьезное, но если у него есть какие-то чувства, то, А-Хэн, мы не можем заставить седьмого брата ненавидеть тебя. Вот почему я сделаю это. Я его младшая сестра. Он ничего мне не сделает.

Слова Сюань Тянь Гэ были очень трогательными. Фэн Юй Хэн не в первый раз порадовалась, что стала ее подругой. Возможно, из-за их собственных обстоятельств они не проводили много времени вместе. Они не могли быть такими подругами, как в двадцать первом веке, тогда бы они смогли в любое время встретиться, пойти за покупками и перекусить. Но независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как они в последний раз встречались, они не были друг другу незнакомцами. Они могли помочь друг другу разрешить все проблемы.

Она схватила Сюань Тянь Гэ за руки и с усилием сжала их:

— Нет необходимости. Я позабочусь об этой Юй Цянь Инь, но не прямо сейчас. Мы граждане Да Шунь, а ты — представитель императорской фамилии. Для нас с тобой нет ничего более важного, чем помочь Да Шунь пройти через это испытание и помочь тем гражданам, которые с большим трудом избежали катастрофы. Не волнуйся, одно свиная лопатка, которую она прислала, чуть не лишила жизни троих. Мне нужно будет вернуть ей каждую порцию по одной. Свести с кем-то счеты никогда не поздно.

Сюань Тянь Гэ тоже знала, что Фэн Юй Хэн ненавидела зло, и она всегда будет следовать тому, что сказала. Если она утверждала, что обязательно сведет с кем-то счеты, то она точно не будет снисходительной. Так что она не стала говорить что-то еще по этой теме. Просто похлопала ее по руке и сказала:

— Я пойду на кухню.

Фэн Юй Хэн, однако, решила посоветовать-напомнить ей:

— Пока не говори об этом седьмому брату.

— Я знаю, — Сюань Тянь Гэ махнула рукой и покинула убежище.

Затем она то же сказала Ван Чуань и Хуан Цюань:

— Не позволяйте его высочеству седьмому принцу узнать об этом. Мы не в столице, и третий и четвертый принцы определенно будут создавать неудобства. Мы не можем позволить этому вопросу отвлечь седьмого брата.

Ван Чуань кивнула:

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. Мы не проговоримся. Но что нам делать, если из города будет отправлено больше еды?

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Примите ее. Примите ее всю в обязательном порядке. Не беспокойтесь. Однажды я поставлю перед ней все, что она отравила. Это будет неприемлемо, если она не съест ее, — закончив говорить, она развернулась и вышла из медпункта. Вернувшись в пункт отдыха, она пощупала свой рукав и отправила коробку с едой со стола в свое пространство.

В это время пришел Сюань Тянь Мин. Видя, чем она занимается, он ошеломленно спросил:

— Я слышал, что вещи, посланные седьмым братом, были отравлены?

— Юй Цянь Инь становится все капризнее и капризнее, — облизнулась она в ответ.

— Зачем ты убираешь это в свое пространство? Она же отравлена, но ты решила не выбрасывать ее, почему? — озадаченно спросил он: — Не ешь всякую гадость.

— Не волнуйся, — она оттянула рукав: — пространство обладает автоматической способностью сохранения. Вещи, которые помещены внутрь, останутся в том же состоянии, в котором они были туда положены. Даже температура не изменится. Вся еда будет храниться для Юй Цянь Инь. Ведь она была с таким трудом приготовлена. Мы должны позволить ей попробовать это на вкус самой.

Проливные дожди продолжались. Оставалось еще два дня до срока, предсказанного Астрономическим советом.

В это время внутри императорского дворца некий мужчина в императорской мантии стоял снаружи дворца Зимней Луны и беспомощно стучал в его ворота. Он открывал и закрывал рот, что-то произнося, в очередной раз что-то сказав, он внезапно выкашлял сгусток свежей крови прямо на землю перед дворцом…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 447. Звезда Феникса, сопровождающая императора, - доброе предзнаменование**

Звезда Феникса, сопровождающая императора, — доброе предзнаменование

Кровавый сгусток, который император откашлял, был довольно большим. Кровь запятнала довольно обширный участок ворот. Когда Чжан Юань увидел, как он кашляет кровью, то закричал:

— Ваше величество! Ваше величество, вы не должны умереть! Вы не должны и не можете умереть! — крича, он подбежал и поддержал упавшего человека. Затем он начал вытирать кровь из уголка его рта.

Кто знал, что после пары мгновений обтирашек некий человек, который кашлял кровью, взял и ущипнул Чжан Юаня, процедив несколько слов сквозь зубы:

— Не стирай. Это выглядит более тревожно из-за крови.

Чжан Юань немедленно отреагировал и прекратил вытирать кровь. Он просто обнял императора и продолжал вопить:

— Ваше величество, как вы могли откашлять столько крови? Ваше величество! — крича, он подошел, чтобы хлопнуть по воротам: — Есть кто-нибудь внутри? Его величество откашлял кровь и упал в обморок! Спасите его жизнь!

Император снова ущипнул его:

— Громче!

Чжан Юань еще больше повысил голос:

— Императорская наложница Юнь! Его величество плохо выглядит, быстро выйдите посмотреть на него в последний раз! — он заплакал и склонил голову к императору. Продолжая лить слезы, он тихо сказал: — Нужно ли мне поддерживать такую громкость? Это слишком неудачно!

Император так же тихо ответил:

— Я повышу тебя, когда вернемся.

— Ох, ваше величество! Вы не должны умереть! Да Шунь все еще нуждается в вашем присутствии! Императорская наложница Юнь! Его величество выкашлял кровь, и эта кровь оросила дворец Зимней Луны! Как вы можете быть такой? — услышав о повышении, Чжан Юань немедленно начал делать все возможное, чтобы кричать изо всех сил.

Хозяин и слуга просто сидели в луже на земле. Хотя рядом были дворцовые слуги, державшие зонтики, они все равно пострадали бы от дождя, да и ветер дул.

От ворот дворца Зимней Луны донеслась очередная серия стуков, и слуги внутри беспомощно покачали головами. Ответственная дворцовая служанка отдала приказ:

— Продолжайте следить. Вы не должны открывать ворота. Я передам это сообщение императорской наложнице.

Сказав это, она быстро ушла. Когда она прибыла на Лунную смотровую площадку, то все еще могла слышать стук по воротам.

Императорская наложница Юнь была в полном порядке. Для нее не имело значения, шел дождь или нет. Даже если бы на улице было ясно, она в любом случае не вышла. Самое большее, это означало, что ей не принесли бы свежие фрукты, поэтому она просто съела бы немного меньше.

В это время скрытая стражница опустилась на колени рядом с ней и рассказывала о том, что произошло за пределами дворца. Как только дворцовая служанка вошла, то услышала, как женщина-чиновница сказала:

— Иди и выясни, какой парень приготовил пакет с кровью. Как только узнаешь, просто убей его.

Ответственная дворцовая служанка почувствовала, как у нее голова пухнет, так что быстро побежала и заговорила с императорской наложницей Юнь:

— Кажется, это евнух Чжан. Эти двое всегда были партнерами… всегда продвигались и отступали вместе.

— Ты можешь просто сказать, что они соучастники преступления, — императорская наложница Юнь закатила глаза: — Просто позволим им шуметь… К-ха! — она не успела закончить фразу и закашлялась. Скрытая стражница подала ей чашку воды; но императорская наложница Юнь махнула рукой: — Я не могу пить, — если прислушаться, то ее голос казался немного охрипшим.

Ответственная дворцовая служанка чуть вздохнула и накрыла императорскую наложницу Юнь плащом, советуя:

— Как насчет осмотра у императорского врача? Прошло уже несколько дней, и у императорской наложницы простуда, ваше состояние не улучшается. Эта слуга немного волнуется.

— Нет необходимости, — императорская наложница Юнь была очень беззаботной. Какая простуда? Она продолжала выглядеть равнодушной. Возможно, это не ограничивалось только простудой. Возможно, даже собираясь умереть, она все равно выглядела бы безразличной.

Слуги ничего не могли поделать. Они могли только зажечь жаровню, пытаясь обогреть Лунную смотровую площадку. К сожалению, зал под ней был слишком велик. Независимо от того, сколько угля добавляли, все равно было холодно. Они несколько раз пытались посоветовать ей вернуться в спальню, но она не слушала.

Ответственная служанка дворца увидела, что императорская наложница Юнь упрямится, и не стала больше советовать ей. Вместо этого она просто сказала:

— Его величество все еще стучит снаружи. Императорская наложница, даже если вы не думаете о собственном теле, вы должны думать о репутации. Его величество промокнет под дождем, а вы простудитесь во дворце, если весть выйдет наружу, то что подумает его величество? В прошлый раз всем была рассказана байка о том, что его величество покинул дворец Зимней Луны без верхней рубашки. Вы забыли?

Императорская наложница Юнь насторожилась и быстро встала:

— Давайте вернемся в спальню. Эта внезапно чувствует сонливость и хочет спать.

Скрытая стражница тайком кивнула служанке, и женщина-офицер быстро помогла императорской наложнице пройти в спальню.

За пределами дворца Зимней Луны Чжан Юань уже устал стучать в ворота и охрип от криков, но внутри ничего не изменилось. Беспомощный, он остановился и потряс императора, который все еще полулежал у него на коленях:

— Ваше величество, вставайте. Кажется, нашу игру раскрыли.

Император со скрипом открыл глаза и спросил его:

— Так долго. Неужели внутри не было никаких передвижений?

— Увы, — покачал головой Чжан Юань.

Император ошеломленно застыл. Кто знал, о чем он думал, буквально превратившись в статую. Он пролежал без движения минут пять, если не больше. Наконец он вздохнул и, опершись на руку, поднялся. Возможно, он провалялся на мокрой земле слишком долго — встав, он чихнул, напугав Чжан Юаня, быстро приказавшего кого-то из слуг подать ему плащ.

— Давай вернемся, — император махнул рукой: — Возвращаемся в зал Чжао Хэ. Мы хотим спать, — сказав это, он еще раз взглянул на ворота дворца Зимней Луны. Дождь уже смыл кровь, которую он выплюнул. Он отвернулся, сел в императорский паланкин и сказал Чжан Юаню: — Отправь кого-нибудь за лордом-наблюдателем Цзянь из Астрономического совета, мы увидимся с ним в зале Чжао Хэ.

Чжан Юань быстро послал за ним, а затем вздохнул. Император не в первый раз за последние годы стучался в ворота дворца Зимней Луны. Чжан Юаню казалось, что с тех пор, как он вошел во дворец и начал следовать за императором, эта пьеса могла быть разыграна в любое время. В начале, император будет действовать самостоятельно. Позже ему приходилось заканчивать представление каким-то новым трюком, каждый раз тот был разным. На этот раз они, наконец, использовали пакет с кровью в качестве реквизита.

В прошлом, когда император терпел неудачу, с каждым разом он становился все смелее. На этот раз… он тайком посмотрел на своего хозяина и почувствовал, что у этого старого императора появилось еще несколько седых волос. Мантия дракона выглядела истончившейся, а морщины на лице — глубже. Он фыркнул и почувствовал себя немного неловко.

Когда они вернулись в зал Чжао Хэ, он уговорил императора переодеться. Сразу после окончания переодевания подошел лорд-наблюдатель Цзянь из Астрономического совета. Император спросил его:

— Ты видел сегодня звезды?

У лорда Цзянь было горькое выражение лица:

— Ваше величество дождь ведь не прекращается. Просто невозможно увидеть звезды!

Император обреченно прикрыл лицо рукой. Как он мог забыть об этом? Но ему все равно нужно было поговорить на эту тему, поэтому он спросил:

— Разве ты не сказал, что звезда Феникса очень четкая? Даже если идет дождь, ты должен почувствовать ее, верно?

На этот раз лорд Цзянь кивнул:

— Ваше величество прав. Звезда Феникса процветает и сияет все ярче. Даже при сильном дожде и густых облаках ее свет преодолевает все преграды.

Император сел и едва заметно кивнул, а потом спросил:

— А как же Мин Эр?

Лорд Цзянь на мгновение замер, а затем сказал:

— Звезда императора тоже сияет. Звезда Феникса сопровождает звезду императора. Это… хорошее предзнаменование, — он не смел продолжать говорить об этом. Чтобы эта пара звезд сияла так ярко, счет звезды старого императора, естественно, должен был поблекнуть. За последние два года здоровье Тянь Ву ухудшилось. Неважно, какими словами он скажет об этом, все это звучит не очень хорошо.

Конечно, прежде чем император успел как-то отреагировать, свое недовольство выразил Чжан Юань. Сердито глядя на лорда-наблюдателя Цзянь, он быстро сказал:

— Ваше величество, не слушайте его глупости.

— Чего это мы не должны слушать? Мы позвали его, чтобы услышать, как он говорит это. Постой-ка в сторонке! — император прогнал Чжан Юаня прочь, но ему было горько. Переход от старого к новому, цикл жизни и смерти, даже императоры не властны над ходом вещей.

Он вздохнул и сказал лорду Цзянь:

— Если они процветают, тогда все в порядке. Мы император. Как правитель, мы не можем думать только о себе. Надо думать обо всей стране и об этом мире. Жена, которую выбрал Мин Эр, вполне конкурентоспособна, и очень нам нравится. С этой девушкой Да Шунь будет пребывать в мире, — он махнул рукой: — Ты можешь уйти!

Лорд Цзянь поклонился и ушел. Император посмотрел искоса на Чжан Юаня и тяжело вздохнул:

— Разве мы не стареем? — сказав это, он потрогал морщины на лице: — Кто знает, как долго мы сможем еще прожить! Сможем ли мы увидеть, как эта девушка закончит производство стального оружия? Сможем ли увидеть, как они победят Цянь Чжоу?

Чжан Юань просверлил его сердитым взглядом:

— Вы в порядке, так почему настаиваете на этих разговорах? Всего несколько дней назад разве вы не говорили о том, чтобы возьмете меня и сбежите с императорской наложницей Юнь? — этот евнух был очень зол, он говорил, не задумываясь о весе своих слов. Он даже не называл себя «этим слугой», многократно используя по отношению к себе местоимение «я». — Вы, может, и стары, но я все еще молод. Я не планирую умирать так рано! Но если вы умрете, мне не о ком будет заботиться. Основываясь на нравах его высочества девятого принца и его жены, я не смогу позаботиться о них. Когда придет время, я вынужден буду последовать по выбранному вами пути. Ваше величество, если вы заботитесь об этом слуге, просто проживите еще несколько лет. Этот слуга вошел во дворец, когда только-только начал что-то понимать, и почти ничего не знает о внешнем мире. Это слишком большая потеря! Войдя во дворец и став евнухом, я даже не могу иметь детей. В будущем некому будет меня хоронить… Почему мне становится так грустно, когда я размышляю об этом? — пока он это все проговаривал, то начал утирать слезы.

Император потерял дар речи:

— Разве не ты должен утешать нас? Почему ты еще более опечален, чем мы? Даже если ты стал евнухом, мы когда-нибудь плохо обращались с тобой? Подумай сам, мы когда-нибудь наказывали тебя? Били? Не верь, что мы не знаем, но какой дворцовый служитель не пострадал немного за нашей спиной? Не говоря уже о евнухах, разве дворцовые служанки не избивались? Мы слышали, что некоторых искололи иголками… Ах, нас не сильно беспокоят вопросы, касающиеся женщин, но скажи нам, хорошо ли мы к тебе относились? Когда ты болел и не мог встать с постели, разве мы не давали тебе отпуск? Разве ты в чем-нибудь нуждался?

Чжан Юань тоже рассердился, громко говоря:

— Тогда вы позаботитесь об этом только до половины, а потом перестанете? Каждый день, с утра до ночи все стремится к смерти. Императорская наложница Юнь игнорирует вас, так что вы просто продолжаете умирать. Если вы умрете, а меня казнит новый император, как с этим справиться? Это же будет так больно! Как насчет того, чтобы я просто похоронил вас с мертвыми?

— Черт побери! Я смотрю, ты довольно воодушевлен, нет?

— А что если и так!

Внутри зала Чжао Хэ император спорил с евнухом. Но слуги, которые слышали это, не считали это чем-то слишком необычным. В конце концов, они сражались не в первый раз. Сначала они чувствовали, что это невероятно, и даже пошли уговаривать их остановиться. Старый евнух даже попытался ударить Чжан Юаня. В результате, что сказал император? «Ну, рискни ударить его! Да я оторву тебе голову! Черт, мы наконец-то нашли того, кто будет спорить с нами, а ты хочешь напугать его! Мы уничтожим твою семью!»

С того момента больше никого не волновали споры между господином и слугой.

Так и сейчас эти двое спорили и даже дрались, мечась по залу взад-вперед:

— Я когда-нибудь обращался с тобой плохо?

А затем:

— А вы когда-нибудь обращались со мной хорошо?

Не меньше часа прошло, прежде чем они окончательно успокоились.

В это же время с запада к столице подъезжала карета, плотно обитая тканью для защиты от протекания. Колеса экипажа были полностью покрыты грязью из-за долгой дороги…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 448. Смотрите, кто приехал!**

Смотрите, кто приехал!

— По данным Астрономического совета сегодня последний дождливый день, — обеспокоенно говорила Фэн Юй Хэн, стоя перед медпунктом.

Сюань Тянь Мин стоял рядом с ней с несколько меланхоличным выражением лица. Они все еще помнили слова лорда-наблюдателя Цзянь из Астрономического совета. После проливных дождей наступит сильная жара. Хотя они уже сожгли трупы, продезинфицировали все укрытия изнутри и позаботились о ранах каждого беженца, опасность все еще не миновала. Никто не знал, где может вспыхнуть эпидемия. Они спасли людей, но не существовало никакого способа устранить угрозу, исходящую из грязи под ногами или окружающего воздуха. Более того начался массовый падеж животных.

Они взялись за руки, и Сюань Тянь Мин ощутил, что ее пальцы были совершенно ледяными. Он зажал ее маленькую ручку в ладонях и начал растирать ее.

Внезапно открылись городские ворота. На этот звук они развернулись и увидели длинную процессию экипажей, выезжающих из города. Каждую карету тянули по две мощных лошади, экипажи были обтянуты плотной тканью. Похоже, то, что находилось внутри них, было довольно тяжелым, судя по всему их забили доверху огромным количеством вещей.

Фэн Юй Хэн насчитала целых сорок экипажей; но они не были одинаковыми. Одну половину тянули белые лошади, а другую — черные.

К ним подбежал какой-то солдат с докладом:

— Генерал, принцесса округа, их высочества третий и четвертый принцы прислали большое количество припасов, в основном еду и одежду. Они сказали, что получили приказ императора об отправке помощи беженцам.

Сюань Тянь Мин фыркнул:

— Хорек поздравляет курицу с Новым годом\*.

— Должны ли мы позволить им распределять припасы? — спросил докладчик.

— Да, — Сюань Тянь Мин кивнул, — раз они уже доставили помощь, конечно, ее нужно распределить. Иди, помоги их людям.

С помощью войск помощь была успешно распределена. Третий и четвертый принцы лично не выехали за пределы города, но их люди специально доставили еду и одежду Сюань Тянь Мину и Фэн Юй Хэн.

Фэн Юй Хэн посмотрела на припасы и невольно покачала головой:

— Вернитесь и скажите своим мастерам, что если они хотят делать хорошие дела, то должны работать усерднее. Не стоит заниматься чем-то так поверхностно. За городской чертой находимся не только его высочество девятый принц и я. Их младшая сестра, великая княжна У Ян тоже здесь. Как они могли не подготовить дополнительный набор для своей младшей сестры?

Эти слова заставили слуг с обеих сторон покраснеть. Они поняли, что отправка припасов действительно была просто видимостью. Никто не подумал о великой княжне У Ян.

Как только Фэн Юй Хэн заговорила, к ней подошла Сюань Тянь Гэ. Глядя на вещи на столе, она холодно фыркнула:

— Кажется, я действительно должна пойти и рассказать о своих чувствах дяде императору. Он сказал, что я единственный цветок семьи Сюань в этом поколении. Хотя я двоюродная сестра, все принцы должны относиться ко мне как к своей младшей сестре. Как так получилось, что всего через несколько лет после этого объявления третий и четвертый братья, похоже, хотят восстать?

Слово «восстать» заставило слуг задрожать от страха. Они быстро опустились на колени и начали пытаться оправдать своих хозяев.

— Если это не от них, то я не желаю это выслушивать, — процедила Сюань Тянь Гэ, затем махнула рукой, развернулась и вышла из укрытия.

Сюань Тянь Мин увел свою жену в медпункт, оставив слуг третьего и четвертого принца в одиночестве. Эти двое подумали и решили, что с таким же успехом они могут перестать стоять на коленях. Им нужно вернуться к своим хозяевам, чтобы доложить ситуацию, поэтому они встали и увезли пустые экипажи обратно в город.

Вернувшись в медпункт, Фэн Юй Хэн спросила Сюань Тянь Мина:

— Что ты думаешь об этом?

— Эта парочка никогда не была добродетельными людьми, но я никогда не думал, что старина третий все еще будет стремиться к трону, несмотря на его нынешнее положение. Думаю, этот вопрос определенно связан с семьей Дуань Му, — высказался Сюань Тянь Мин после некоторых раздумий.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Рано или поздно Север будет принадлежать нам с тобой. Пусть третий принц бесполезен, но четвертый-то никуда не делся. Возможно, что он тоже сговорился с Цянь Чжоу. Семья Дуань Му уже много лет контролирует этот регион. Их амбиции определенно велики.

— Думаю, группа Бан Цзу должна была вернуться, — Сюань Тянь Мин сказал: — После дождя нужно будет известить об их смерти Цянь Чжоу. Важен каждый день, который мы можем купить.

В тот день не только два принца организовали отправку вещей за город. Группа Сян Жун тоже привезла одежду. Она не сразу начали раздавать эту партию одежды, оставили ее до тех времен, когда людям нужно будет переодеться из-за влажности воздуха.

Поскольку одежда больше не была нужна, у группы Сян Жун появилось время, чтобы остаться за городом. Рэн Си Фэн и Фэн Тянь Ю напали на Тянь Гэ, а Сян Жун — на Фэн Юй Хэн, тихо начиная говорить:

— По какой-то причине генерал семьи Бу не принял разрыв помолвки. Их письмо-обязательство было принесено еще раз. Наложница-мать Ан сказала, что бабушка пришла в ярость, но поскольку я спешила доставить помощь беженцам за город и встречалась генералом Пинь Нан и другими людьми во дворце, она не доставила мне никаких проблем. Но я не знаю, что может случиться с семьей Фэн после этого стихийного бедствия.

Новости, которые она принесла, заставили Фэн Юй Хэн почувствовать себя немного не в своей тарелке. Этот брак должен был стать простой сделкой между Фэн Цзинь Юанем и семьей Бу. В то время Фэн Цзинь Юань был премьер-министром, поэтому у него имелся капитал для этой сделки. Но теперь, когда его понизили до пятого ранга, этот брак спокойно мог быть расторгнут. Даже если Сян Жун не отменит его, семья Бу определенно сделает это. Так почему все так повернулось?

Сян Жун увидела, как Фэн Юй Хэн нахмурила брови, и немного встревожилась:

— Вторая сестра, тебе не нужно беспокоиться из-за меня. Сян Жун просто немного растерялась и пришла рассказать тебе об этом. Прямо сейчас в Да Шунь введено чрезвычайное положение. Вторая сестра должна совершать великие дела и не должна отвлекаться и беспокоиться о таких мелочах.

Фэн Юй Хэн засмеялась и похлопала ее по руке:

— Бедствие — это, конечно, важно, но счастье моей младшей сестры — тоже не мелочь. Сян Жун, тебе не нужно беспокоиться об этом. Еще меньше стоит спешить и отменять помолвку. Тебе всего одиннадцать лет. Брачного возраста девушки достигают в пятнадцать. У тебя еще четыре года. А это очень долго.

Сян Жун кивнула:

— Я понимаю. Вторая сестра, не волнуйся. Сян Жун стала сильнее и ничего не боится, — сказав это, она оглянулась. Внутренняя часть медпункта пропахла дезинфицирующим средством. Она уже ощущала такой запах в прошлом. Пахло так же, как в комнате-хранилище лекарств в павильоне Единого благоденствия. Она знала, что лекарством с подобным запахом владела только Фэн Юй Хэн. — Вторая сестра, одежда, привезенная сегодня, — последняя партия. Когда мы вернемся, нам нечем будет заняться. Сестры Рэн и Фэн сказали, что останутся здесь, чтобы помочь. Может, ты позволишь мне остаться, чтобы помочь? Я умею готовить и могу помочь тебе позаботиться о больных. Я просто… не хочу уезжать.

Фэн Юй Хэн понимала ее чувства. Хотя она жила в павильоне Единого благоденствия, от поместья Фэн ее отделяла всего лишь одна стена, оттуда всегда приходили новости. Эта девушка определенно не хотела бы слышать об этом. Поэтому она кивнула:

— Тогда можешь остаться со мной и научиться заботиться о пациентах.

В последнюю ночь перед обещанным прекращением дождя кроме беженцев никто не спал. Фэн Юй Хэн вытаскивала вакцину за вакциной из своего пространства, а затем лично приказала солдатам провести еще одну тщательную дезинфекцию. В то же время она должна была подготовиться к первой дезинфекции после прекращения ливня.

За последние несколько дней были иммунизированы чуть более половины людей, и им дали необходимые лекарства. Но беженцев было слишком много. Их было только двое — она и Сун Кан, которого она учила по ходу жизни. Разве они могли со всем этим справиться? Фэн Юй Хэн несколько раз пыталась научить Хуан Цюань и Ван Чуань делать прививки, но, к сожалению, они не были столь же понимающими, как Сун Кан, поэтому она могла только сдаться.

В эту последнюю ночь она и Сун Кан снова делали прививки. Каждая секунда была на счету. Сун Кан однажды спросил ее, не прерывая рабочий процесс:

— Эта штука, называемая вакциной, может ли она остановить эпидемию после того, как ее привили?

Фэн Юй Хэн беспомощно покачала головой. Это было тем, о чем она больше всего беспокоилась:

— Это просто самая основная вакцина. Можно сказать, что это лучше, чем ничего; но нет никакой гарантии, что привитые люди не заразятся. В мире слишком много типов эпидемий. Никто не может предсказать, какая именно чума обрушится на нас после того, как закончатся проливные дожди. Конечно, было бы лучше, если бы ничего не случилось, но если что-то произойдет… мы можем только надеяться на лучшее.

Сун Кан не стал расспрашивать дальше. Он просто опустил голову и продолжил делать прививки.

Вот так они и работали, пока на следующий день не взошло солнце, они даже не успели вернуться в медпункт. Первый солнечный луч наконец-то пробился сквозь облака. Фэн Юй Хэн, которая собиралась уже упасть от усталости, внезапно застыла.

Сун Кан тоже пробормотал:

— Солнце уже взошло.

Так все и было, солнце взошло, и дождь прекратился.

Беженцы совершенно не понимали ситуацию. Они просто знали, что проливной дождь, шедший полгода, наконец, прекратился. Люди сразу же взбодрились и выбежали из своих убежищ, чтобы счастливо погреться на солнце.

К сожалению, Фэн Юй Хэн, не могла расслабиться. То же самое относилось и к Сун Кану. Как практикующий врач он, естественно, понимал, насколько высока вероятность распространения чумы после стихийного бедствия. Даже не дождавшись слов Фэн Юй Хэн, он встал первым и вручил солдатам заранее приготовленное дезинфицирующее средство. Нужно было распылить его внутри укрытий. Наиболее важными были два убежища, которые они не успели привить. Там определенно придется опрыскивать все более тщательно.

После того, как солдаты ушли вместе с дезинфицирующим средством, Сун Кан приказал раздать беженцам чистую одежду и собрать старую. Затем ту нужно будет разодрать на лоскутки и сжечь.

Фэн Юй Хэн наблюдала, как он упорядоченно занимается необходимыми вещами, и облегченно вздохнула. К счастью, нашелся такой человек, который смог помочь ей, разделив это бремя. Иначе, с таким большим количеством пациентов, даже если бы она умерла от истощения, она не успела бы вылечить их всех. Дело не в том, что она не могла привести докторов из города, но смогут ли они все принять ее лекарства и инструменты? Даже если бы она привлекла их к работе, без таких же способностей к обучению, как у Сун Кана, не все сумели бы научиться необходимым манипуляциям.

Она сидела на полу медпункта в одном только дождевике. Было холодно. Когда Сюань Тянь Мин вошел, то нахмурился, увидев ее. Он быстро подошел и притянул ее к себе. Его одновременно злило и расстраивало ее состояние. Но прежде чем они смогли хоть что-то сказать друг другу, Сун Кан, который руководил солдатами у входа в медпункт, внезапно, без какого-либо предупреждения упал на землю.

Шокированная Фэн Юй Хэн подорвалась с места и со всех ног кинулась к нему. На шее Сун Кана появилась кучка маленьких красных шишечек. Проверив температуру, она обнаружила, что у мужчины ужасающий жар.

Со сжавшимся сердцем она посмотрела на Сюань Тянь Мина с выражением ужаса на лице. Это позволило Сюань Тянь Мину сразу догадаться о происходящем, но он не мог не спросить одними губами:

— Эпидемия?

Она кивнула и сунула руку в рукав. Вытащив вакцину, она сделала ему укол, а затем сунула ему в рот какую-то белую пилюлю. Проделав это, она приказала оказавшемуся рядом солдату принести воду. До этого все это время она спасала людей без остановки, Сюань Тянь Мин видел, как ее руки слегка дрожат от усталости.

Он схватил ее за запястье и хотел, было, сказать несколько утешительных слов; но Фэн Юй Хэн заговорила первой:

— Ты этого не знаешь, но даже один заболевший может спровоцировать эпидемию, я одна не смогу справиться с тем, что последует дальше.

Как только она это сказала, в медпункт ворвалась Сян Жун, которая не вернулась в город. С выражением радости на лице она потянула Фэн Юй Хэн за рукав и воскликнула:

— Вторая сестра, быстрее! Посмотри, кто приехал!

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

\* образно: кто-то замышляет что-то недоброе, ничего хорошего ждать не стоит

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 449. Неожиданный, но приятный сюрприз**

Неожиданный, но приятный сюрприз

Это оказался старик лет шестидесяти. Его серая одежда была вся в грязи, и он выглядел измотанным; но сохранял бдительность.

Он поклонился Фэн Юй Хэн, держа руки за спиной, и посмотрел на Сюань Тянь Мина, его взгляд не был ни надменным, ни скромным. У него было доброе выражение лица; но в глазах светилась бесконечная мудрость.

Фэн Юй Хэн была потрясена, увидев этого человека. Пока она стояла столбом, воспоминания первоначальной владельцы тела на краткий миг слились с ее душой. Два образа непрерывно сталкивались у нее в сознании. Одинаковая внешность и одинаковые фигуры. Один человек был в старинной серой мантии, а другой — в традиционной мандариновой куртке. Один в детстве таскал под мышкой первоначальную владелицу тела и учил ее древней медицине, а другой — точно также таскал с собой ее и обучал китайской и западной медицине, начиная с шести лет.

Дед по материнской линии первоначальной владелицы тела, Яо Сянь, и ее собственный дед по отцовской линии Фэн Инь\*.

Фэн Юй Хэн почти опустилась на колени. Слова «дед по отцовской линии» застряли у нее в горле. Не сказать, что это обращение было неправильным, но нельзя было и сказать, что оно правильно.

Если подумать, то она должна была подготовиться к такому исходу, когда только увидела лицо Яо Ши. К сожалению, та была матерью первоначальной владелицы тела, поэтому перед ней был дед по материнской линии оригинальной Фэн Юй Хэн.

На ее лице отразилось легкое разочарование, и она чуть крепче сжала иглу в руке. Поднявшись с земли, она спокойно позвала человека перед собой:

— Дедушка по материнской линии.

Но в ее глазах все еще сияла радость, потому что воспоминания об этом дедушке по материнской линии, Яо Сяне, были слишком яркими. Практически все лучшие воспоминания оригинальной Фэн Юй Хэн были связаны с Яо Сянем. Кроме того, тот носил титул божественного доктора. Даже после того, как она пришла в эту эпоху, она не раз и не два слышала об этом. Но на сердце первоначальной владелицы тела все еще лежал небольшой камень, придавивший его с того самого момента, когда ее отправили на северо-запад вместе с матерью. Семья Яо так хорошо к ней относилась, так почему же они не спасли ее? Почему не забрали? Даже если бы им пришлось вместе жить в Гуанчжоу, она была бы счастлива.

Что касается этого момента, у Фэн Юй Хэн не было никаких жалоб. В конце концов, Яо Ши была понижена в ранге за преступление. Когда он был в трудном положении и не мог защитить даже себя, как он мог найти их? Даже если бы их нашли и увезли, как семью осужденных, если бы что-нибудь случилось, разве они не были бы замешаны? Хотя у первоначальной владелицы тела не было счастливого конца, Яо Сянь не был в этом виноват.

Сюань Тянь Мин встал и подошел к Фэн Юй Хэн. Он смотрел на божественного доктора, которого не видел много лет, и чувствовал, что этот человек выглядел гораздо здоровее, чем когда покидал столицу. Годы не оставили слишком много следов на его лице. Помимо того, что его волосы стали белее, Яо Сянь был таким же, как и тогда. На самом деле он выглядел даже лучше.

— Ваше высочество, — Яо Сянь церемонно сложил руки и поприветствовал его: — давно не виделись.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Ученый мастер приехал как раз вовремя. Ливни только что закончились, и началась эпидемия. Хэн Хэн только что говорила, что не сможет справиться с этим в одиночку. Ученый мастер — божественный доктор. Вы — здесь, и этот принц чувствует себя спокойно.

Яо Сянь был не слишком вежлив и просто кивнул. Казалось, что он хотел что-то сказать, когда взглянул еще раз на Фэн Юй Хэн; однако он все же перевел взгляд на рухнувшего Сун Кана.

— Холод рассеется, а после потепления очень быстро поднимется температура, у него заболят и голова, и все тело, — сказав это, он присел на корточки и, держа в руке платок, открыл рот Сун Кана: — Язык белый, припудренный, а не красный, — затем он проверил пульс: — Пульс неровный и частый. Это предварительные признаки эпидемии.

Фэн Юй Хэн кивнула и подтолкнула Сян Жун:

— Быстро, помоги мне услать всех отсюда. Потом прикажи солдатам стоять на страже. Никому не разрешено входить и выходить.

Сян Жун поняла, что ситуация критическая, и быстро ушла.

Затем Фэн Юй Хэн посмотрела на Сюань Тянь Мина. Прежде чем она успела что-то сказать, он начал первым:

— Я помогу тебе.

Яо Сянь, однако, вмешался:

— Ваше высочество, было бы лучше, если бы вы ушли. Во-первых, вы мало чем сможете помочь. Во-вторых, неизвестно, сколько людей заразились. Ваше высочество должно успокоить беженцев снаружи.

Сюань Тянь Мин понимал его рассуждения, поэтому не стал упрямиться. Он просто отнес Сун Кана к кровати и сказал Фэн Юй Хэн:

— Ты должна быть осторожна.

Фэн Юй Хэн немного подумала, затем залезла в рукав и вытащила несколько хирургических масок:

— Нет времени готовить слишком много. Оставь одну себе, а остальные передай окружающим, — с этими словами она надела маску на Сюань Тянь Мина и сказала: — Надевать надо вот так.

Сюань Тянь Мин кивнул, забрал маски и покинул убежище.

Когда Фэн Юй Хэн обернулась, то увидела, как Яо Сянь смотрит на ее руку. Она тихо выдохнула:

— Дедушка по материнской линии.

Яо Сянь ничего не сказал; он перевел взгляд на иглу в ее левой руке. Через некоторое время он повернул голову к коробке с западными лекарствами, которую Фэн Юй Хэн заранее вынесла из своего пространства. И у него зажглись глаза.

Через некоторое время он сказал:

— Существует много видов эпидемий, бактерии, вызвавшие эту, могут быть нам неизвестны. Возможно, что даже современная медицина не будет эффективной. Вот почему мы должны извлечь бактерии из организма пациента для исследования, чтобы подобрать наиболее эффективный метод лечения.

Эти слова взорвали разум Фэн Юй Хэн. Она долгое время не могла прийти в себя.

Она просто стояла и тупо смотрела на дедушку по материнской линии, снова и снова повторяя слова, которые он только что сказал. Они волнами накатывали на нее, и рука, державшая иглу, начала дрожать.

Яо Сянь покачал головой и горько улыбнулся:

— У тебя даже есть западные лекарства, что именно ты привезла?

Ничего не предвещало того, что последовало далее, — не была сыграна увертюра, не было никакого финального прогона — Фэн Юй Хэн начала плакать! Она рыдала как ребенок. Вся в слезах и соплях, ее не волновал внешний вид. Отбросив иглу в сторону, она нырнула в объятия Яо Сяня и обвилась руками вокруг его шеи, обнимая:

— Дед по отцовской линии!

Яо Сянь аж отступил на пару шагов. Когда он, наконец, восстановил равновесие, он сграбастал свою внучку в объятия, и по его старому лицу потекли слезы. Рука на ее спине тоже начала дрожать.

Она назвала его дедом по отцовской линии, а не по материнской. Только в этот момент Фэн Юй Хэн осознала, что этот человек не был дедушкой по материнской линии оригинальной Фэн Юй Хэн. Это был ее собственный дедушка, Фэн Инь. Дед по отцовской линии, который умер за несколько лет до того, как ее разорвало в вертолете. Дед по отцовской линии, который взял ее с собой поиграть на военной базе, когда ей было всего двенадцать лет. Она никогда не думала, что сможет встретиться с этим человеком — она верила, что больше никогда не встретится с ним — в этой стране, в Да Шунь.

К сожалению, им некогда было наверстывать упущенное. Яо Сянь сдержал свое желание расспросить ее о том, как она умерла в прошлой жизни. Он просто похлопал ее по спине и сказал:

— Важнее всего сейчас — спасти людей. Мы можем поговорить обо всем остальном позже.

Фэн Юй Хэн была не очень избалованным человеком, кивнув, она отпустила его. Яо Сянь рукавом утер ей слезы, затем положил ладони на ее щеки и трижды потер их. Она сразу вспомнила детство: дедушка по отцовской линии всегда делал это. Каждый раз он трижды тер ей щеки, да не по одному разу в день.

Слезы, которые ей удалось с большим трудом сдержать, чуть снова не хлынули водопадом. Она приложила все усилия, чтобы взять себя в руки, и сменила тему:

— Я возьму образцы крови. Дедушка, ты ведь эксперт по бактериям. Я оставлю на тебя разработку вакцины.

— Очень хорошо, — кивнул Яо Сянь.

Затем он взял у Фэн Юй Хэн маску для лица и перчатки и помог ей набрать три пробирки крови.

Фэн Юй Хэн держала три пробирки с кровью и, поразмышляв пару секунд, откровенно сказала:

— Дедушка, я тебя кое-куда отведу, — произнеся это, она схватила Яо Сянь за руку и коснулась своего запястья. Яо Сянь только почувствовал, что у него затуманилось зрение, как будто сбились настройки у телевизора. Но через мгновение он уже стоял в современной аптеке.

Он был слишком хорошо знаком с аптекой Фэн Юй Хэн. В прошлой жизни он помог своей внучке открыть ее, и именно с его помощью у военных был изъят ряд специальных лекарств. Когда он переселился в свою вторую жизнь, то считал, что никогда больше не сможет увидеть все эти современные вещи; ему и в голову не могло прийти, что его внучка будет контролировать это пространство.

Яо Сянь был шокирован, но понимал, что сейчас не время задавать вопросы. Не дожидаясь Фэн Юй Хэн, он направился в секретную операционную на втором этаже.

Фэн Юй Хэн с душевной легкостью наблюдала, как Яо Сянь находит скрытую комнату. Толкнув стену и войдя туда, она снова почувствовала тепло на сердце. Пришел ее дед по отцовской линии. Так она больше не будет чувствовать себя одинокой в этом мире.

Придя в себя, она сразу же последовала за ним. Дедушка и внучка вместе работали в операционной, используя современные инструменты и оборудование, тщательно изучая образцы крови.

Весь процесс занял не очень много времени. Болезнь не мутировала, и Яо Сянь быстро нашел важные признаки. Слушая рассказ Фэн Юй Хэн о ее смерти и переселении, он за двенадцать часов разработал вакцину от этой болезни.

За это время Фэн Юй Хэн лишь однажды вышла наружу — рассказать Сюань Тянь Мину, что она и ее дед по материнской линии исследуют вакцину от этой болезни. В убежище не должна попасть ни одна живая душа.

Сюань Тянь Мин лично стоял на страже снаружи; однако он продолжал прослушивать все прибывающие отчеты о заболевании беженцев.

Он велел солдатам вывести всех беженцев из убежищ, чтобы они дышали как можно большим количеством свежего воздуха. Затем он собрал всех зараженных в одном убежище, поставив вокруг него спецохрану. Никому не разрешали войти или выйти.

Через двенадцать часов более трех сотен беженцев заразились этой болезнью, кроме того ею заболели восемнадцать солдат.

В это время Фэн Юй Хэн и Яо Сянь покинули ее пространство. Яо Сянь сказал ей:

— Хотя вакцина уже разработана, нет никаких гарантий, что она сработает. Сейчас мы не можем проверить ее на животных. Единственный вариант — сразу опробовать ее на людях.

Фэн Юй Хэн нахмурила брови. Она понимала его рассуждения, но проверка вакцины на людях несла в себе риски. Если та не удалась, жизнь пациентов окажется в опасности.

В большом медпункте остались только она с дедом и потерявший сознание доктор-призрак Сун Кан.

Фэн Юй Хэн указала на него и сказала, вздохнув:

— Этот человек — медицинский фанатик. Чтобы изучать медицину, он был готов заплатить любую цену. Из-за этого он причинил боль огромному количеству невинных. Учитывая его исключительную склонность к медицине, я дала ему возможность исправить свои грехи. Во время этого наводнения, если бы не он, я боюсь, что не смогла бы вытерпеть это все. К сожалению, он заразился одним из первых.

Яо Сянь кивнул:

— Это более чем нормально. Истощение ведет к ослаблению иммунной системы. Кроме того он часто общался с беженцами. Вероятность его заражения была бесконечно высока.

Фэн Юй Хэн продолжила:

— Было бы несправедливо выбирать любого человека для участия в этом тесте.

Как только она сказала это, упавший в обморок Сун Кан внезапно дернулся. Кажется, он частично пришел в себя, несколько раз позвав:

— Принцесса округа, принцесса округа.

Фэн Юй Хэн быстро подошла к нему. Прежде чем она успела спросить, в чем дело, Сун Кан сказал:

— Используйте меня, чтобы проверить ее. Используйте меня, чтобы проверить вакцину.

Яо Сянь тихо сказал:

— С пятидесятипроцентной вероятностью ты умрешь. Все еще хочешь проверить ее на себе?

Сун Кан кивнул:

— Да. В этой жизни я убил бесчисленное количество людей. Хотя я многих спас, этого все равно недостаточно, чтобы компенсировать смерти тех, кого я убил. Я хочу испытать лекарство, но у меня все еще есть желание, которое не исполнилось. Если бы оно исполнилось, даже если бы я умер, я бы выполнил цель своей жизни.

Яо Сянь не знал, чего он хочет, и собирался спросить его; но услышал, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Доктор-призрак Сун Кан, отныне ты будешь моим учеником!

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

\* дед по отцовской линии по-китайски 爷爷, а дед по материнской линии — 外公

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 450. Дедушка и внучка работают вместе**

Дедушка и внучка работают вместе

Фэн Юй Хэн приняла Сун Кана в качестве ученика; но ее это немного смутило. Раньше она не очень-то об этом думала, но, сделав это перед своим дедом, она внезапно почувствовала себя так, как будто она притворяется взрослой.

Яо Сянь, однако, просто с улыбкой посмотрел на нее. Взгляд в его глазах говорил: «Моя дорогая внучка, наконец, выросла».

Фэн Юй Хэн опустила голову, смущенно улыбнувшись. Затем она сказала Сун Кану:

— Расслабься для начала. Не напрягайся так. Мой дедушка по материнской линии — эксперт в борьбе с эпидемиями. Эту вакцину он разработал лично. Хотя я не могу гарантировать, что все будет хорошо; тем не менее, показатель успеха очень высок.

Сознание Сун Кана было слегка размытым. На предыдущие свои слова он израсходовал почти всю энергию, особенно когда Фэн Юй Хэн приняла его как ученика. Его затопила эйфория; но сразу же после его накрыла сильная усталость.

Видя, что он снова теряет сознание, Фэн Юй Хэн быстро сказала Яо Сяню:

— Де… дед по материнской линии, давайте начнем, — после выхода из пространства она больше не могла называть его дедушкой по отцовской линии. Фэн Юй Хэн еще раз напомнила себе, что ей нужно следить за своими словами. В эту эпоху он был Яо Сянем, а не Фэн Инем.

Вакцину ввели Сун Кану более трех раз. После того, как все уколы были сделаны, за ним нужно было наблюдать в течение трех часов. Если лихорадка пройдет, то это будет означать, что вакцина сработала, и они могли начать массовое производство.

В течение трех часов Фэн Юй Хэн и Яо Сянь внимательно наблюдали за Сун Каном. Они не могли расслабиться даже на мгновение. Яо Сянь время каждые полчаса проверял Сун Кану температуру. На шестой раз та, наконец, упала с 39,2 до 36,9 градусов.

Фэн Юй Хэн облегченно вздохнула и обменялась взглядами с Яо Сянем. Оба одновременно сказали:

— Мы справились.

Раз вакцина удалась, пришло время для массового ее производства. На этот раз они работали вместе. Фэн Юй Хэн отправила Яо Сяня в аптеку, продолжать производство вакцины, она же в это время прививала пациентов.

Конечно, перед тем, как позаботиться о пациентах, она и Яо Сянь сделали друг другу прививку. Фэн Юй Хэн также привила Сюань Тянь Мина и Сюань Тянь Гэ.

Затем она сделала прививки более чем трем сотням пациентов. Она продолжала с полудня до вечера и с вечера до поздней ночи, пока на следующий день не взошло солнце. Только тогда она, наконец, закончила лечение.

Но просто обеспечить лечением этих людей было недостаточно. Здоровые люди тоже должны были быть иммунизированы. Фэн Юй Хэн посмотрела на тучи беженцев, располагавшихся неподалеку, и почувствовала, как у нее начинает раскалываться голова. К счастью, болезнь ушла так же быстро, как и пришла. Сун Кан выздоровел спустя сутки отдыха. Он снова принес свой медицинский короб и встал прямо перед Фэн Юй Хэн. Позади него было двое солдат с большими корзинами в руках. Он попросил Фэн Юй Хэн:

— Мастер, дайте мне несколько вакцин. Чем больше, тем лучше. Просто положите их в эти две корзины, и я позабочусь о том, чтобы сделать уколы оставшимся людям.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Здесь десять тысяч человек, даже если ты умрешь от истощения, ты не сможешь закончить, — но она все же забрала обе корзины и вошла в медпункт. Там она забила тары вакцинами и вернула их Сун Кану: — Иди прямо сейчас. Мы с дедушкой по материнской линии тоже пойдем, но чуть позже.

Яо Сянь почти закончил свою работу. Возможно, в пространстве Фэн Юй Хэн мало что было из каких-то других вещей, но вот медикаменты были легко доступны. Кроме того, поставки были неисчерпаемы. Это действительно заставило Яо Сяня облегченно выдохнуть, когда он закончил производство вакцин. Фэн Юй Хэн вытащила его из аптеки. Дедушка и внучка не сказали друг другу ни слова, сразу уйдя к толпе, которая нуждалась в прививках.

Сюань Тянь Мин видел, насколько эти трое заняты. Хотя он был обеспокоен состоянием здоровья Фэн Юй Хэн, он все равно вздохнул с облегчением. Эпидемия под контролем, а, значит, Да Шунь избежала кризиса. Эти беженцы были на пороге столицы. Если бы эту болезнь вовремя не остановили, город определенно пострадал бы первым. Тогда последствия были бы катастрофическими.

Три дня спустя кризис был полностью предотвращен. Когда Фэн Юй Хэн поставила Яо Сяня и Суна Кана перед десятью тысячами беженцев и объявила об их личностях с помощью громкоговорителя, все эти люди взорвались приветственными криками. Их счастье стало еще более всеобъемлющим после того, как они узнали, что старый доктор, позднее вступивший в их ряды, это божественный врач, о котором слышала вся Да Шунь, Яо Сянь. Все замолкли, встали на колени и поклонились. Они только так могли выразить переполнявшую их бесконечную благодарность.

Фэн Юй Хэн обернулась и, прищурившись, посмотрела на Сюань Тянь Мина, легкая шутливость, наконец, вернулась на ее маленькое лицо. Но в душе Сюань Тянь Мин чувствовал печаль. С тех пор как эта девушка последовала за ним, она не жила очень уж счастливо, она немало трудностей перенесла. Она создала армию Божественного намерения, запустила производство стали и использовала свои медицинские способности, которые не имели аналогов в этом мире, для спасения народа Да Шунь. Сколько же удачи накопил он за прошлые жизни, что в этой смог получить такую способную жену?

Они смотрели друг на друга и улыбались. Когда Яо Сянь увидел их переглядывания, то тоже вздохнул с облегчением.

Когда он оказался в этом мире, то узнал, что у Яо Сяня есть внучка, которую он очень любил, по имени Фэн Юй Хэн. У нее были те же имя и фамилия, что и у его внучки в прошлой жизни. Он искал в воспоминаниях внешность этой девушки, но обнаружил, что та выглядит иначе, что заставило его почувствовать себя несколько разочарованным. Проведя несколько лет в Гуанчжоу, он развил кое-какое понимание этого мира. Он руководил семьей Яо, продолжал жить и двигаться вперед. Его дети тайком расспрашивали о ситуации в столице и докладывали ему. Их младшая сестра вернулась в столицу вместе с его внучкой Фэн Юй Хэн и внуком Фэн Цзы Жуем. Фэн Юй Хэн и девятый принц все еще помолвлены, и девятый принц исключительно хорошо относится к ней. После этого до них дошла еще более удивительная новость. Фэн Юй Хэн стала знаменитым божественным доктором и в тайне училась у персидского мастера. Она знала, как делать медицинские пилюли, и у нее было нечто, называемое капсулой, в столичном зале Сотни трав. Он слышал, что она вылечила принцессу Сян и использовала процедуру, которая называлась вливанием. Он также слышал, что Фэн Юй Хэн искусна в стрельбе из лука и знала, как производить сталь…

Он слышал слишком много вещей и, наконец, не мог спокойно сидеть в Гуанчжоу. Он решил в одиночку отправиться в столицу; но он не думал, что на страну обрушатся такие проливные дожди.

Но в тот момент, когда эта девушка обняла его и назвала его «дедушка по отцовской линии», все пережитые несчастья растаяли, как дым, оставив только одну мысль: все это того стоило. Но даже если оно того стоило, на сердце Фэн Иня был тяжело. Как умерла его внучка в прошлой жизни? Ей было больно?

Они наконец-то сумели справиться с этой катастрофой, после прививок беженцы отдыхали в течение двух дней. После того как они пришли в себя, Сюань Тянь Мин лично повел солдат и привел их в пустынную деревню, расположенную в десяти ли ль столицы, где были сожжены тела.

Яма уже была засыпана. Когда дождь прекратился, солдаты получили от Сюань Тянь Мина приказ засыпать ее. После они должны были построить памятник из кирпича. На этом кирпиче будет висеть пустая каменная табличка; тем не менее, ремесленники смогут вырезать впечатления от этого наводнения на обратной стороне.

Когда люди прибыли в деревню, они поняли. Хотя девятый принц отдал приказ сжечь трупы, он не позволил пеплу и остаткам костей смыться грязью. Хотя все оказались похоронены вместе, это был уже наилучший из возможных результатов.

Они все преклонили колени и трижды поклонились скончавшимся. Затем люди повернулись к Сюань Тянь Мину и Фэн Юй Хэн и поклонились еще три раза. Кто-то из беженцев указал на пустынную деревню за этой братской могилой и громко спросил:

— Можно ли нам остаться в этой деревне? Наши дома исчезли, а семьи либо похоронены здесь, либо умерли по пути. Нам некуда идти. Я бы предпочел остаться здесь, чтобы охранять своих близких.

Люди, услышавшие эти слова, кивнули в знак согласия. Но некоторые из них не хотели оставаться, желая отправиться на поиски родственников в провинции. Сюань Тянь Мин приказал солдатам позаботиться о том, чтобы записать точное количество и тех, и других. Для тех, кто хочет уехать, чтобы найти своих родственников, будет подготовлено достаточное количество сухих продуктов и средств на дорогу. Каждому дадут по два комплекта чистой одежды и обычные лекарства. Получив эти вещи, они смогут спокойно уйти.

За пределами города все укрытия от дождя были разобраны и доставлены в эту брошенную деревню, где были установлены снова. Солдаты перевозили кирпичи и дрова, а те, кто хотел остаться, уже могли отстраивать дома в деревне. Людей, которые готовили еду, тоже притащили на место стройки. До того, как дома были закончены, женщины приходили и помогали стирать мужскую одежду.

Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн оставались за городом еще три дня. Через эти три дня они все вернулись в столицу.

Яо Сянь последовал за ними и, когда он сел в императорскую карету, Сюань Тянь Мин спросил его:

— Божественный доктор Яо, вы сначала вернетесь в усадьбу окружной принцессы, или последуете за этим принцем и Хэн Хэн, чтобы войти во дворец?

— Как ты его зовешь? — Фэн Юй Хэн ткнула его локтем в бок. Он был слегка дезориентирован ее действиями, а потом услышал ее слова: — Я уже называю твоего отца отцом-императором, а твою мать — императорской наложницей-матерью. Я не буду спорить с тобой, когда ты называешь мою маму госпожой, но дедушка по матери другой.

Сюань Тянь Мин засмеялся и посмотрел на Яо Сяня. Даже не споря, он свободно назвал его:

— Дед по материнской линии.

В Яо Сяне обитала душа из другой эпохи. Он был таким же, как и Фэн Юй Хэн. Он не выказывал сильным мира сего должного для этой феодальной уважения эпохи. Он знал, что человек перед ним был девятым принцем. Можно сказать, что тот был защитником мира, но он не мог заставить его испытывать тот же страх и смирение, что и людей этой эпохи. Так что он просто кивнул и засмеялся.

Фэн Юй Хэн решила за Яо Сяня:

— Давай отвезем дедушку по материнской линии отдыхать в августейший дворец. Сначала мы поедем в императорский дворец. Потом я отвезу его обратно в усадьбу, — произнеся это, она повернулась к Яо Сяню и сказала: — Я хотела бы заранее рассказать деду по материнской линии кое-что о матери.

Яо Сянь кивнул, сказав:

— Раз уж на то пошло, тогда так и сделаем.

Сюань Тянь Мин никогда не опровергал решения Фэн Юй Хэн. Даже когда она пожелала сопроводить Яо Сяня в августейший дворец. Кстати, Сун Кан тоже вышел из кареты около августейшего дворца. Поработав вместе несколько дней, они стали очень близки. Когда Яо Сянь вышел из экипажа, Сун Кан поддержал его, не переставая задавать ему всевозможные вопросы.

Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн поехали в императорский дворец. Фэн Юй Хэн же жаловалась на свои потерт:

— Сун Кан должен как можно меньше встречаться с дедушкой по материнской линии в будущем. Иначе я буду в дефиците! Он попросил меня стать его мастером, так почему он пошел учиться у дедушки по материнской линии? Как может существовать такая удобная вещь в этом мире?

Сюань Тянь Мин рассмеялся, но ничего не сказал. Он просто притянул эту девушку к себе, и его сердце наконец-то наполнилось неким удовлетворением.

Они приехали в императорский дворец, прошло много времени с тех пор, как она была здесь. На самом деле казалось, что прошло гораздо больше времени, чем когда она уехала создавать сталь. Фэн Юй Хэн прикрыла рукой глаза, скрываясь от лучей горячего солнца. Прогуливаясь, она сетовала:

— У императорского дворца действительно отличная дренажная система.

— Ты и в этом разбираешься? — спросил ее Сюань Тянь Мин.

Она покачала головой:

— Не разбираюсь, но земля уже высохла, и здесь нет больших луж. Ситуация здесь намного лучше, чем в городе.

— В конце концов, это императорский дворец, — чуть горьковато улыбнулся он. — Здесь работали опытные мастера. Разве тут может не быть все по-другому?

Они двинулись в направлении Небесного зала, но прежде чем они смогли добраться до большой площади перед ним, они услышали, громкий крик Чжан Юаня:

— Вы не можете идти! Быстро вернитесь.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 451. Так вот что случилось в тот год**

Так вот что случилось в тот год

Единственный человек, способный заставить Чжан Юань кричать что-то подобное, был, естественно, император. Прямо сейчас он хотел сбежать, используя оправдание:

— Старик Яо вернулся. Неважно как, нам нужно пойти и увидеть его!

Чжан Юань с большим трудом сумел догнать его, позади евнуха же мчались имперские стражи, но они не смели выйти вперед. Император, увидев все это, проявил недовольство:

— Что ты делаешь? Ты восстал что ли? Мы воспитывали тебя ради нашей защиты, а не для того чтобы ты нацелил на нас копья!

— Кто нацеливает на вас копья? — топнул ногой Чжан Юань. Обернувшись, он, конечно же, увидел имперских стражей, образовавших полукруг вокруг них и направивших свои копья на императора. Он сердито закатил глаза: — Уберите их! Зачем вы вообще делаете такие вещи? Убеждая его величество, вы должны использовать слова и эмоции. Что вы хотите сделать? Опустите оружие!

Императорская гвардия могла только жаловаться про себя: евнух Чжан, вы уже так долго пытаетесь убедить его! Вы покинули Небесный зал! Они видели, как император пробежал половину императорского дворца, убеждение Чжан Юаня, похоже, не сработало!

Но это были слова, о которых можно было только думать. Они не посмели бы озвучить их. Хотя Чжан Юань был просто евнухом, этот евнух был слишком удивительным. Нормальный человек действительно не мог с ним сравниться.

Так что имперские стражи подняли свои копья и сложили их на землю, прежде чем продолжить наблюдать, как Чжан Юань убеждает правителя дальше.

Но, по правде говоря, Чжан Юаню уже нечего было сказать. Он уже произнес все, что нужно было произнести. Император понимал все его рассуждения, но продолжал вести себя неразумно. Он пошел против своей совести и сказал:

— Когда старика Яо выслали из столицы, мы так сожалели. Теперь, когда он вернулся, мы должны выйти и лично поприветствовать его. Маленький Юань, ты был тогда еще молод и ничего не понимал. Ты не знаешь, как глубоко мы связаны со стариком Яо. Это действительно так.

Чжан Юань возразил:

— Я не буду спрашивать, когда вы, два старых товарища, сблизились, но этому слуге тогда было уже двенадцать лет, и я заботился о вас уже довольно долго. Что я там могу не знать? Кроме того, когда семья Яо была понижена в ранге, это была не ваша вина. Вы сделали это только чтобы защитить его.

Император сердито уставился на своего евнуха:

— Неважно, что будет сказано, его семья много лет жила в этом проклятом месте, называемом Гуанчжоу, и они немало пострадали. Мы скучали по нему и должны выйти, чтобы увидеть его.

Чжан Юань сердился и откровенно пытался вбить клин между императором и Яо Сянем:

— Вы говорите, что вы двое — хорошие товарищи, тогда почему он не пришел во дворец, чтобы увидеть вас? Вы — император. Вы должны подождать в Зале, чтобы он пришел и увиделся с вами. Зачем так спешишь? Разве вы не можете быть немного более сдержанным?

— Что тут можно умалчивать! — император разозлился: — Яо Сянь такой же упрямец, как и его внучка. Разве тогда он не послал нам тайное письмо, в котором говорилось, что если мы не найдем способ вернуть его дочь и внучку, мы больше не будем друзьями? Ха! В конце концов, мы так и не смогли помочь в этом вопросе. Мы боимся, что он действительно зол!

Чжан Юань был беспомощен:

— Можете ли вы быть немного более благоразумным? Если бы он действительно злился, то стал бы возвращаться? Понятно, что он такой же, как ваше величество, и не желает расставаться с этими чувствами. Вот почему ваше величество должен просто терпеливо ждать его во дворце. Лорд Яо рано или поздно придет.

— Что ты подразумеваешь под «рано или поздно»? Очевидно же, что он может прийти раньше. Почему он так долго ждет, и все еще не пришел?

— Разве он не лечит беженцев? — Чжан Юань был на грани нервного срыва: — Будьте немного благоразумнее, хорошо? Он доктор, божественный доктор. За пределами города такое огромное количество беженцев, разве он смог бы отказаться от их лечения? Или, может, он будет смотреть, как его внучка умирает от истощения, пока он идет во дворец, как будто все в порядке? Правильно, императорские врачи говорили, что нельзя пить вино. Неважно, когда придет лорд Яо, вы двое можете делать все, что захотите, но не пить! Если вы выпьете, я скажу ее величеству императрице. Я сделаю так, чтобы все императорские наложницы каждый день посещали зал Чжао Хэ, чтобы позаботиться о вас. Тогда я разоблачу это перед императорской наложницей Юнь, сказав…

— Хорошо, хорошо! Больше ничего не говори! — император признал поражение. Этот чертов евнух стал крайне умело обращаться со словами. Если так продолжится, он не сможет его перехитрить. Хотя, нет, не так… похоже, что он уже не мог его перехитрить!

Император был очень расстроен.

Эту сцену целиком и полностью видели Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин. Сюань Тянь Мин беспомощно выговорил невесте:

— Я же говорил, что сначала мы должны были привести деда по материнской линии во дворец!

Эти слова были довольно громкими, и император их услышал. Он обернулся и увидел своего сына и невестку, идущих к нему с другой стороны небольшой тропинки.

Когда он увидел Фэн Юй Хэн, его глаза засветились, почти как прожектора. Безмерно счастливый, он подбежал к ней, чтобы схватить ее за руки. В результате, когда он уже протянул руку, его остановил сын:

— Что ты делаешь? Веди себя цивилизованно и просто спроси, что хочешь узнать. Это моя жена.

Император сграбастал его под локоть:

— Мы знаем, что она твоя жена. Мы просто хотели спросить А-Хэн, где ее дед по материнской линии?

Фэн Юй Хэн беспомощно шагнула вперед и схватила императора за руку, ведя его к Небесному залу. Император неосознанно последовал за ней и услышал, как она сказала:

— Дедушка по материнской линии действительно прибыл в столицу несколько дней назад и случайно увидел, как мы заботимся о беженцах, поэтому он остался, чтобы помочь мне. Но, отец-император, я выгляжу вот так, — на этих словах она указала на свои глаза: — после невероятно напряженной работы в течение нескольких дней. Даже у такой молодой девушки, как А-Хэн, появились темные круги под глазами. Дедушка по материнской линии так стар, разве он смог бы это пережить безболезненно? На самом деле он отдыхает в августейшем дворце после въезда в столицу. Отец-император, не торопитесь. Просто подождите еще чуть-чуть. Деду по материнской линии обязательно нужно хорошенько выспаться. Когда он восстановится, он обязательно придет почтить отца-императора.

Договорив, она потянула императора к Небесному залу. Видя, что у того не было никаких возражений, Чжан Юань утер пот. И с благодарностью посмотрел на Фэн Юй Хэн.

Император был открыт для слов Фэн Юй Хэн. Услышав, что Яо Сянь отдыхает после сильного истощения, он спросил ее:

— Тогда сможет ли твой дедушка справиться с этим? Гуанчжоу довольно далеко. Даже простое путешествие оттуда довольно тяжело. А потом он потратил несколько дней на лечение людей, он же не умрет от истощения, верно?

— Что ты такое говоришь? — беспомощно спросил Сюань Тянь Мин.

Император понял, что неудачно выразился, и быстро изменил формулировку:

— Он же не заболеет, верно?

— Не заболеет, — улыбнулась Фэн Юй Хэн. — А-Хэн осмотрела его. Он просто слишком истощен. С ним все будет в порядке после небольшого отдыха.

Только тогда император расслабился и несколько раз похлопал Фэн Юй Хэн по тыльной стороне ладони:

— Если он в порядке, мы можем быть спокойны, — подняв голову, он обнаружил, что уже вернулся в Небесный зал. Он яростно уставился на Чжан Юаня, а затем спросил Сюань Тянь Мина: — Как обстоят дела за пределами города? Мы слышали, что за последние несколько дней у вас было много трудностей.

— Все более-менее решено, — ответил тот. — Ты хочешь, чтобы подготовили императорскую карету? Хочешь поехать в гости? Если да, то делать это надо прямо сейчас.

Император сел на трон и махнул рукой:

— Забудем об этом. Если бы это произошло десять лет назад, мы бы, скорее всего, поехали. Но теперь рано или поздно этот мир будет принадлежать вам. Пока граждане думают о вас двоих, все нормально. Мы не пойдем.

Он всегда был императором, который не обращал слишком много внимания на свой статус. Пока с людьми, о которых он беспокоился, все было хорошо, он мог спокойно шутить. Эти слова были произнесены без всякой задней мысли; но у всех троих перехватило дыхание. Даже Сюань Тянь Мин отвел взгляд. Он заговорил только спустя некоторое время:

— Не воображай, что ты можешь просто сказать, что не хочешь этого делать!

Император закатил глаза и ничего не стал на это отвечать. Он просто продолжал задавать вопросы Фэн Юй Хэн. Которая рассказала ему все, что произошло за последние несколько дней, но император ходил кругами, расспрашивая ее о Яо Сяне.

Когда им, наконец, удалось попрощаться с императором, у них даже не было возможности посетить императорскую наложницу Юнь. Они просто поспешно покинули императорский дворец.

Фэн Юй Хэн спросила Сюань Тянь Мина:

— Почему тогда семью Яо отправили в ссылку в Гуанчжоу? Была ли та императорская наложница действительно убита дедушкой по материнской линии?

— Ты могла бы спросить об этом давным-давно. Но ты не спрашивала, и я подумал, что ты, возможно, уже все знаешь. Но, похоже, даже спустя столь длительное время ты не знаешь ничего, — горько улыбнулся Сюань Тянь Мин. — В то время та императорская наложница уже давным-давно умерла. Семья Яо только воспользовалась этим предлогом, чтобы покинуть столицу. В то время моя военная мощь была невелика, а фундамент — неустойчив. Тогда старина третий был на коне и много раз хотел объединиться с Фэн Цзинь Юанем, но семья Яо продолжала напоминать ему, что он не мог этого сделать. С того момента они и стали мишенью. Отец-император смог защитить их несколько раз, но семья Яо была уважаемой семьей с большим количеством людей. Всегда найдутся какие-то места, которые нельзя будет просчитать. После нескольких инцидентов божественный доктор Яо выдвинул идею покинуть столицу, но он хотел взять с собой вас троих. Но твоя мать уже вышла замуж за члена семьи Фэн. Было невозможно далеко увезти вас. В то время жизни нескольких твоих дядюшек были в руках старины третьего. Отец-император ничего не мог поделать, поэтому он использовал ту императорскую наложницу, которая внезапно умерла, как предлог. И отправил семью Яо в Гуанчжоу. Ты слышала, что Гуанчжоу — необитаемая пустыня, но правда в том, что это место настоящая сокровищница. Хэн Хэн, я могу гарантировать, что семья Яо не страдала все эти годы.

Фэн Юй Хэна не слишком заботило положение семьи Яо. В конце концов, она не принадлежала к ней. Ее просто смущало это. Раз семья Яо по-настоящему не была понижена в ранге, а Гуанчжоу действительно не было таким ужасным местом, почему они не отправили кого-нибудь на северо-запад на их поиски?

Этот вопрос был доведен до Яо Сяня. После трех обедов в августейшем дворце Яо Сянь решил вернуться в усадьбу окружной принцессы для дальнейшего отдыха. Тогда Фэн Юй Хэн села в императорскую карету и помчалась назад.

Что касается того, почему они никого не отправили кого-нибудь на северо-запад на их поиски, Яо Сянь сказал ей:

— По правде говоря, настоящий Яо Сянь умер по дороге в Гуанчжоу. После того, как я оказался здесь, мне всегда было интересно, кто именно предпринял действия против Яо Сяня. После того, как я стал лучше понимать ситуацию в этой стране, я почувствовал, что круг подозреваемых слишком велик. Он включает в себя и третьего принца, и Фэн Цзинь Юаня. Когда моя память восстановилась, я услышал, что вас сослали на северо-запад, и отправил людей на поиски. Но, А-Хэн, этот Фэн Цзинь Юань действительно ужасен. На самом деле он долго скрывал своих людей на северо-западе. Семья Яо много раз пыталась подобраться к вам, но нам мешали. Он даже дал понять, что если мы отправим больше людей, то он убьет тебя. В то время я решил забыть об этом. Во-первых, я не хотел, чтобы Фэн Цзинь Юань кого-нибудь убил. Во-вторых… — он горько улыбнулся на этих словах: — в конце концов, я Фэн Инь. У меня не так много глубоких чувств к семье Яо.

Фэн Юй Хэн понимающе кивнула. Она была такой же. Она не проявляла милосердия при общении с кем-либо из семьи Фэн — неважно молодыми или старыми, — по одной простой причине: она не разделяла с ними кровных уз. Поэтому она не могла чувствовать к ним жалость.

Императорская карета направилась прямо к воротам в усадьбу окружной принцессы. Еще до остановки они услышали очень громкий шум снаружи.

Сидевшие на козлах Ван Чуань и Хуан Цюань, остановили карету. Хуан Цюань подняла занавес и сказала ей:

— Молодая госпожа, старейшая госпожа Фэн созвала большое количество людей, и все они перекрыли вход в поместье окружной принцессы. Кажется, они рассказывают сказки!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 452. Встреча с родственниками по браку**

Встреча с родственниками по браку

Основательница Фэн действительно рассказывала сказки, правда, не совсем она. Эта старуха пригласила умелого рассказчика, который говорил быстро и красноречиво.

Что же там была за красноречивая история? Это была душещипательная история о том, как Фэн Юй Хэн воспитывалась в семье Фэн. Они говорили о том, как Фэн Цзинь Юань устроил грандиозный трехдневный банкет, когда она родилась. Они говорили о том, как Фэн Цзинь Юань привел лучшего учителя, чтобы учить ее. Они говорили о том, как семья Фэн возлагала большие надежды на эту дочь первой жены.

Этот рассказчик был довольно опытен. Даже нечто столь незначительное, как кунжутное семя, в его устах звучало чем-то потрясающим. Например, как Фэн Цзинь Юань принес ей тарелку с едой, смогло вызвать у зрителей всплеск эмоций.

Фэн Юй Хэн подняла занавеску и вылезла наружу, но не стала спускаться. Она села с Ван Чуань и Хуан Цюань, чтобы посмотреть спектакль. Их императорская карета стояла позади толпы, чуть в стороне. Люди, которые были сосредоточены на истории, их не заметили. Основательница Фэн видела их, но ничего не сказала. Она продолжала сидеть рядом с рассказчиком. Держа свой платок, она вытирала слезы и вздыхала.

Рассказчик продолжал, когда он подустал, кто-то подал ему чаю. Фэн Юй Хэн почти хрюкнула и засмеялась:

— Довольно хорошее отношение.

Хуан Цюань ухмыльнулась:

— Интересно, сколько семья Фэн заплатила за это?

— Исходя из чувств старейшей госпожи, максимум пять таэлей, — высказалась Ван Чуань.

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой:

— Я чувствую, что на этот раз, должно быть, по крайней мере, десять таэлей. Посмотри на окружающих. Они прям как настоящие актеры. Они выглядят такими разбитыми, когда плачут. Слезы льются как по команде. Все они должны быть оплачены!

Два служанки согласились с этим анализом.

Все трое болтали и смеялись, но Яо Сянь, которому негде было присесть снаружи, и который мог только стоять, пришел в ярость. Он уже знал, что Фэн Цзинь Юань не чувствовал любви к своей второй дочери; но он никогда не думал, что и основательница семьи Фэн будет такой же бесстыдной. Эта дряхлая старушенция все еще смела выходить наружу и собирать посторонних, чтобы привлечь внимание к своей внучке. Это было действительно бесчеловечно!

Он фыркнул и спросил Фэн Юй Хэн:

— Как ты вообще выдерживала эту семью все это время?

Он отчетливо помнил, что его внучка с детства отличалась взрывным нравом. Она спокойно могла разбираться с тремя военными одновременно. Было время, когда она не соглашалась с мнением одного начальника. У этого начальника была небольшая проблема со злоупотреблением властью, и Фэн Юй Хэн однажды потеряла самообладание и избила его прямо перед их командиром. Эта девушка не была способна на терпение. Она ненавидела зло во всех его проявлениях и всегда хотела немедленно отомстить. Она также сохраняла ясность ума. Когда дело доходило до фокусов, она была предком интриг. Как так случилось, что ее личность изменилась с изменением эпохи? Это было нехорошо!

Яо Сянь помрачнел и сказал:

— Если ты чувствуешь, что не можешь заставить себя что-либо делать, дед по материнской линии поможет тебе позаботиться о них.

Фэн Юй Хэн с улыбкой посмотрела на него. Ее сердцу было так тепло! Вот что значит иметь поддержку! Ее дед по отцовской линии всегда был на ее стороне. Как и в прошлой жизни. Даже если бы она сотворила что-то, что привело бы к чему-то серьезному, ее дедушка по отцовской линии все равно поддержал бы ее. Но она покачала головой на его предложение разобраться с семьей Фэн:

— Не надо! Дед по материнской линии, зачем использовать дровосека, чтобы зарезать курицу? Скромная семья Фэн не требует совместной работы дедушки и внучки.

Пока она говорила, рассказчик, сидящий около входа в поместье принцессы округа, достиг кульминации «Биографии принцессы округа Цзи Ан. Оказалось, когда Фэн Юй Хэн в детстве заболела, Фэн Цзинь Юань следил за ней днем и ночью. Даже причиной ее ссылки на северо-запад стало то, что они боялись, что император обвинит их в преступлении семьи Яо. Якобы у них не было другого выбора, кроме как выслать их из столицы. По мере развития событий речь зашла о том, что Фэн Юй Хэн после возвращения в столицу стала самим злом во плоти.

Фэн Юй Хэн была олицетворением всех смертных грехов. Основная идея заключалась в следующем: плохо относилась к отцу, плохо относилась к бабушке, плохо обращалась со старшей сестрой, плохо относилась к младшим сестрам и наложницам-матерям.

В конце концов, рассказчик, подошел к основной теме сегодняшней истории:

— Если бы все это затрагивало внутренние дела поместья, все было в порядке, но из-за этого лорда Фн понизили до пятого ранга, и бросили в тюрьму! Все говорят, что окружная принцесса Цзи Ан — звезда катастрофы для семьи Фэн, и каждый должен задуматься об этом. Это название точное или нет?

Сказав это, он махнул рукой, и некто из толпы тут же закричал:

— Верно! Оно слишком точное! Если так продолжится, она разрушит всю семью Фэн!

Кто-то еще сказал:

— Начиная с сегодняшнего дня, мы должны освободить лорда Фэн. Если принцесса округа Цзи Ан не хочет жить в позоре, она должна использовать свою собственную силу, чтобы помочь освободить отца!

Как только это было сказано, все последовали его примеру:

— Спасти лорда Фэн! Спасти лорда Фэн!

Основательница Фэн, ощутив, что представление получилось довольно неплохим, наконец, повернулась к императорской карете и закричала:

— Она вернулась!

В одно мгновение все обратили на них свое внимание.

Фэн Юй Хэн, однако, вообще ни на кого не смотрела. Она просто глядела на основательницу. Кроме бабушки Чжао там была только Фэн Фэнь Дай, у которой не хватило бы ума организовать что-то подобное. Остальная часть семьи Фэн, похоже, не вышла.

Основательница встретила ее взгляд и стала вести себя немного неестественно. Она немного испугалась, но только немного. Решив использовать такие методы, чтобы заставить Фэн Юй Хэн вытащить Фэн Цзинь Юаня из тюрьмы, она приготовилась противостоять ей, но…

Взгляд основательницы дрогнул, и она сразу же увидела человека, стоявшего позади Фэн Юй Хэн.

Почему он ей знаком?

Она прикрыла глаза и тщательно обдумала это. Но сколько бы она ни думала над этим, она чувствовала, что видела этого человека раньше. Но это был старик. Когда это Фэн Юй Хэн встречалась с какими-то стариками? Люди, которые общались с ней в столице, были в основном принцами. Были еще великая княжна У Ян и дочери крупных семей, но она знала этих людей! Так кто это был?

Она тихо спросила Фэнь Дай:

— Посмотри на человека, стоящего за твоей второй сестрой, ты его узнаешь?

Основательница организовала все это представление. Фэнь Дай не собиралась помогать. Сначала она не хотела выступать против Фэн Юй Хэн, но основательница сказала, что если она поможет, то после родов Хань Ши будет немедленно повышена до наложницы высокого ранга.

Это преимущество было слишком привлекательным для Фэнь Дай. В настоящее время не осталось никакой надежды подняться на должность главной жены. Более того, такую должность было нелегко занимать. Они с Хань Ши уже отказались от этой мысли. Но положение высокопоставленной наложницы было действительно соблазнительным. Во-первых, не было необходимости нести обязанности, которые возникали с принятием должности главной жены. Во-вторых, положение высокопоставленной наложницы было самым высоким среди наложниц. Ребенок высокопоставленной наложницы будет более ценным, чем ребенок обычной наложницы. Они нуждались в такой позиции.

Вот так Фэнь Дай, не протестуя, согласилась на условия основательницы.

Случилось так, что сестры Чэн Ши в этот день отправились во дворец, поэтому они выбрали именно это время, чтобы выбраться из поместья. Изначально Фэнь Дай считала, что этот вопрос в принципе должен был решиться в их пользу. Независимо от того, что сказала Фэн Юй Хэн, ей придется поддаться давлению, но кто знал… Она открыла рот, ее голос слегка дрожал:

— Если внучка не сделала никаких ошибок, этот человек… должен быть дедом по материнской линии, Яо Сянем.

Все дети семьи Фэн называли Яо Сяня дедом по материнской линии, потому что тогда Яо Ши была главной женой. После заключения брака семья Яо стала материнской семьей для семьи Фэн. Все дети наложниц должны были называть его так же, как называла его дочь первой жены. Вот почему Фэнь Дай, увидев Яо Сяня, назвала его дедушкой по материнской линии.

Только тогда основательница смогла отреагировать. Два слова «Яо Сянь» произвели на нее неизгладимое впечатление. Тот образ быстро слился со стариком, стоящим за Фэн Юй Хэн. Она, наконец, поняла, почему чувствовала, что этот человек казался ей знакомым. Яо Сянь, дед по материнской линии Фэн Юй Хэн, но она совершенно не могла понять, почему этот человек, которого изгнали в Гуанчжоу, внезапно объявился в столице.

— Разве не было сказано, что люди из семьи Яо не могут вернуться? — тихо спросила она Фэн Фэнь Дай. Хотя она не имела отношения к ситуации.

В результате слова Фэнь Дай заставили ее почувствовать себя еще более растерянной:

— Бабушка забыла, но император уже давно издал императорский указ. Внукам семьи Яо разрешили участвовать в имперских экзаменах. Это означало, что изгнание было признано недействительным, верно?

Сердце основательницы задрожало. Изгнание было признано недействительным. Это означало, что Яо Сянь неизбежно вернется. И это случилось, когда Фэн Цзинь Юаня понизили в ранге и отправили в тюрьму. Семья Яо не должна была мстить за свою дочь, верно?

Люди все еще кричали Фэн Юй Хэн спасти своего отца, но, поорав некоторое время, они обнаружили, что принцесса округа, сидящая в карете, даже не заговорила с основательницей. Они просто смотрели друг на друга. Одна ярко улыбалась, в то время как другая явно пребывала в ужасе.

Постепенно крики сошли на нет. Все видели безвыходность ситуации, основательница Фэн, заплатившая за то, чтобы они пришли и доставили неприятности, уже начала сдавать свои позиции.

Люди начали беспокоиться. Когда основательница Фэн стала такой, у нее больше не было той ауры, которая была у нее раньше! Если лидер рухнул первым, как могли те, кто помог ей, получить какую-либо выгоду?

Они растерялись и начали обсуждать происходящее между собой. Пока они разговаривали, кто-то, наконец, начал испытывать сожаление:

— Я ведь советовал вам, ребята, не противостоять окружной принцессе Цзи Ан. Человек, стоящий позади нее — это девятый принц. Узнай он, что так много людей пришли принуждать его жену, разве он не отрубил бы нам головы?

Кто-то сказал нечто еще более пугающее:

— Отрубание наших голов — это мелочь. Я полагаю, он может поубивать все наши семьи.

Как только это было сказано, у всех начали дрожать ноги.

В это время императорская карета Фэн Юй Хэн начала двигаться вперед. Проехав сквозь толпу людей, она остановилась только когда достигла основательницы Фэн.

Фэн Юй Хэн ничего не говорила, вместо нее слово взял Яо Сянь:

— Старейшая госпожа Фэн, давно не виделись!

Первоначально он называл их родственниками по браку, но так было в прошлом. В настоящее время Яо Ши больше не являлась женой семьи Фэн. Две семьи были разделены.

Основательница встала при поддержке Фэнь Дай и поприветствовала его:

— Господин Яо, прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз встречались, — когда она говорила, было ясно, что ей не хватает уверенности. Даже ее голос дрожал.

Фэн Юй Хэн же в это время сидела на козлах, закинув ногу на ногу. Длинное платье скрывало ее колени, казалось, что она никуда не торопилась и, в общем-то, полностью довольна жизнью. Похоже, ее не заботило произошедшее мероприятие.

Но она продолжала смотреть на рассказчика, который уже начал готовиться к бегству. Два имперских гвардейца уже преградили путь этому человеку. Ему некуда было деться от них. Он так волновался, что его голова аж блестела от пота.

Фэн Юй Хэн пожала плечами и улыбнулась:

— Проливные дожди только что закончились. Ты не проветриваешь одеяла, но нашел время прийти в мое поместье окружной принцессы, чтобы мести языком. Скажи, кто дал тебе смелость?

Она спросила это небрежно, но давление ее слов было очень велико. Рассказчик посмотрел на основательницу и бросился говорить:

— Принцесса округа, это была ваша бабушка. Это была старейшая госпожа семьи Фэн, которая дала мне деньги за рассказ этой истории!

Фэн Юй Хэн улыбнулась еще шире:

— Ради серебра, вы были готовы противостоять окружной принцессе. У вас, ребята, на плечах, что, свиные головы растут? Вы угрожаете этой принцессе округа, чтобы я пошла и спасла чиновника Фэн. Очень хорошо, эта принцесса округа поддержит вас сегодня, пусть и совсем чуть-чуть. Я пойду и попрошу прощения за него. Я позволю вам успешно заработать эту небольшую сумму денег в семье Фэн, — сказав это, она встала на козлах, собираясь вернуться в императорскую карету; однако в то же время она буквально выплюнула следующий вопрос: — Вы прекрасно умеете вызывать шум, а вы знаете, какое преступление совершил Фэн Цзинь Юань?

Как эта толпа могла знать? Все они безучастно смотрели на Фэн Юй Хэн и и слушали, как она говорит:

— Чтобы попросить прощения за человека, просящий должен принять на себя бремя его преступлений. Я могу пойти и попросить прощения сегодня, но вы все должны следовать за мной. Ни один не может уйти! — она обернулась, и ее взгляд стал пронзительно холодным: — Императорская гвардия, окружить всех этих людей! Пусть следуют за этой принцессой округа! Пусть они пойдут за императорской каретой. Мы пойдем во дворец!

Люди выпали в осадок:

— Во дворец?

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Естественно, мы должны идти во дворец. Поскольку вы не знаете, эта окружная принцесса скажет вам правду. Ту, о которой умолчала старейшая госпожа Фэн. Невиновность Фэн Цзинь Юаня должна быть доказана в императорском дворце, потому что преступление, которое он совершил, — это то, о чем не сможет вам сказать даже губернатор. Я скажу вам, в чем состоит его преступление. Он обманул правителя!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 453. Так ей и надо**

Так ей и надо

После того, как были произнесены слова: «Он обманул правителя», у создававших неприятности граждан подкосились ноги, и все они упали на колени. Кто-то громко взмолился:

— Принцесса округа, пожалуйста, не уходите! Принцесса округа, вы абсолютно не должны идти во дворец!

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула:

— Да что вы говорите? Вы ясно сказали, что эта окружная принцесса лишена чувства благодарности. В чем же дело? Услышав, что он обманул правителя, вы сразу забыли обо всех его милостях и благосклонности?

Конечно! Естественно, это должно было быть задвинуто в самые дальние уголки их памяти и проигнорировано. Они просто хотели денег. В конце концов, они же не идиоты. Другие преступления было легче принять, но с этим преступлением лучше не шутить.

Кто-то сердито посмотрел на основательницу и громко сказал:

— Старейшая госпожа Фэн, вы хотели, чтобы мы просили о жизни того, кто разозлил императора! Да что же у вас за сердце такое?

Как только эти слова были произнесены, кто-то сразу же подхватил:

— Верно! Может быть, вы надеялись отправить нас на смерть? Вы хотели использовать наши жизни, чтобы обменять на жизнь вашего сына?

Основательница потеряла дар речи, потому что они были правы. Она действительно так думала.

Люди увидели, что она молчит, затем пригляделись к выражению ее лица. Как они могли не понять? Бедняки ни о чем не думали. Те, кому нечего терять, ничего не боялись. Эта порочная основательница хотела их жизни, но они должны были работать с ней, чтобы выложиться наполную!

Когда эта мысль всплыла в их сознании, люди бросились на эту старуху.

Фэнь Дай вскрикнула, а основательница завизжала. У бабушки Чжао даже не было возможности закричать — она почти сразу же утонула в море людей. Разгневанные люди руками и ногами долбили эту парочку. Удар следовал за ударом, в конце концов, кто-то даже снял обувь и начал лупить их подошвами ботинок.

Хуан Цюань и Ван Чуань смотрели на происходящее с ухмылками на лицах. Но Ван Чуань немного волновалась:

— Не забьют ли их насмерть?

Фэн Юй Хэн приподняла бровь:

— Она сама пригласила этих людей. Прямо сейчас гнездо восстало. Даже если они забьют ее до смерти, что это будет значить для меня?

Как только это было сказано, Яо Сянь, стоявший в стороне, наконец, рассмеялся:

— Вот это моя внучка! Вот так и должна выглядеть наша А-Хэн!

Хуан Цюань улыбнулась и поправила его:

— Божественный доктор Яо, она дочь вашей дочери\*!

Яо Сянь махнул рукой:

— Какая еще дочь дочери? Она просто моя внучка. У этого старика в этой жизни есть только одна дочь. В поколении внуков у меня только одна девочка. Она мне очень дорога. Поскольку семья Фэн не хочет признавать ее, она — дочь моей семьи Яо. Так что никаких больше разговоров о том, что она дочь моей дочери. Она моя внучка.

Фэн Юй Хэн тоже улыбнулась:

— О, тогда я буду называть тебя дедушкой по отцовской линии, а не по материнской.

После этих слов они обменялись понимающими взглядами и снова улыбнулись друг другу. В глазах Хуан Цюань и Ван Чуань улыбка Яо Сяня была просто безумной любовью дедушки к своей внучке, но Фэн Юй Хэн и Яо Сянь знали, что сейчас они восстановили свои самые основные отношения.

Основательницу Фэн избивали, но ни один императорский гвардеец, стоявший перед усадьбой принцессы округа, не сделал шаг вперед, чтобы остановить это. Фэн Юй Хэн тоже стояла на козлах своей кареты и некоторое время просто наблюдала. Только когда в поместье Фэн услышали шум, и Хэ Чжун выбежал наружу вместе с несколькими людьми, им удалось спасти основательницу и Фэнь Дай.

Но даже спасенные, основательница и Фэнь Дай уже были хорошенько потрепаны разгневанными людьми. Маленькое лицо Фэнь Дай деформировалось от побоев, опухло, начав напоминать свиную морду. Основательница потеряла сознание и не приходила в себя, ее тело даже не дергалось. Бабушка Чжао была такой же, она уже давно потеряла сознание.

Хэ Чжун, указывая на разгневанную толпу, начал ругаться. Эти люди последовали его примеру и вернули все его проклятия, но не посмели сделать шаг вперед. В конце концов, в поместье Фэн имелись люди, знавшие боевые искусства. Те, кто не владел ими, столкнувшись с профессионалами, в конечном итоге останутся в убытке.

Хэ Чжун некоторое время продолжал ругаться, поэтому кто-то все же решился напомнить ему:

— Эконом, старейшая госпожа, похоже, плоха!

Хэ Чжун тоже забеспокоился. Обернувшись, он ударил напомнившего по лицу:

— Закрой свой чертов рот! — хотя он сказал это, он все же повернулся к основательнице. Было бы хорошо, если бы он не посмотрел, но развернувшееся зрелище до смерти напугало его. — Старейшая госпожа! — Хэ Чжун издал пронзительный крик. Полностью игнорируя Фэнь Дай, лежавшую на земле, он быстро приказал кому-то: — Скорее иди и найди доктора. Бегом за врачом!

Слуга быстро ушел за врачом. Кто-то потянул Хэ Чжуна за рукав и указал в сторону Фэн Юй Хэн, тихо говоря:

— Вторая молодая госпожа прямо здесь, — этот человек явно имел в виду то, что она лучший доктор.

Но Хэ Чжуну не хватило бы ни боевого духа, ни смелости взглянуть на Фэн Юй Хэн. Он лично видел сцену, созданную основательницей. Он давно знал, что в конечном итоге что-то случится, но старуха не слушала советы, настаивая на том, что должна это сделать. Он был просто экономом. Что еще он мог сказать? Теперь, когда что-то случилось, он действительно боялся, но думал только об одном: так ей и надо!

Хэ Чжун, чувствовал, что все произошедшее заслужено основательницей по праву. Разве она не искала неприятностей? Теперь сможет ли она выжить, будет зависеть от ее удачи.

Стиснув зубы, он собирался отдать честь и почтить Фэн Юй Хэн; однако в это время он услышал, как человек, стоявший на козлах императорской кареты, внезапно повысил голос и сказал:

— Императорская гвардия, слушайте мой приказ. Здесь есть жестокие граждане, напавшие на семью правительственного чиновника. Все эти люди должны быть арестованы и доставлены в правительственный офис!

Как только этот приказ был отдан, императорские гвардейцы в унисон крикнули: «Да!», а затем вытащили мечи и окружили нарушителей.

Люди были шокированы. Они открыли рты и хотели, было, начать возмущенно кричать, но их горло могло только издавать нечленораздельные крики. Они не знали, что сказать, потому что ни одно их слово не было бы разумным. Во-первых, они создали проблемы принцессе округа Цзи Ан. После этого они избили основательницу Фэн. Только тогда они обнаружили, что слишком поторопились. Их использовали. Но даже так, что они могли еще сказать? Некоторые из людей с более взрывным характером напрямую удерживались императорской охраной. Идя к правительственному офису, они громко говорили:

— Если бы я знал, что это случится, я бы побил их более жестоко. Я бы просто убил эту старуху и эту молодую госпожу!

Беспорядочные крики постепенно отдалялись. Только тогда Фэн Юй Хэн спрыгнула с императорской кареты и лично помогла Яо Сяню спуститься.

Яо Сянь горько улыбнулся:

— Мое здоровье не настолько плохое, что мне нужен помощник для этого.

Однако она сказала:

— Это не имеет отношения к твоему здоровью. Я просто внучка, выполняющая свои родственные обязанности.

С одной стороны, дедушка и внучка наслаждались проявлением своих глубоких отношений. С другой стороны, Хэ Чжун тихо пробормотал:

— Старейшая госпожа не сможет выжить! Она не выживет!

— Если она умирает, верни ее в усадьбу Фэн, — фыркнул Яо Сянь, проходя мимо. — Не позволяй ей умирать перед усадьбой окружной принцессы. А то не повезет! — договорив, он последовал за Фэн Юй Хэн в усадьбу.

После того, как они вошли в поместье, внешние императорские стражи начали прогонять их:

— Разве вы не слышали, что сказал старший мастер? Быстро заберите ее!

Эти слова были очень невежливы, но они были имперскими гвардейцами. Хэ Чжун никак не мог с ними спорить. Он мог только поручить слугам семьи вернуть основательницу и остальных обратно в усадьбу. В то же время он приказал:

— Отправьте еще нескольких человек, чтобы пригласить врачей. Можно привести еще нескольких!

Снаружи усадьбы поднялась шумиха, внутри усадьбы окружной принцессы тоже не было мирно. Основательница привела людей к воротам, чтобы вызвать неприятности. Яо Ши же все время находилась в поместье. Сян Жун, вернувшаяся в поместье до Фэн Юй Хэн, постоянно утешала ее, но Яо Ши не могла успокоиться. Она хотела пойти и посмотреть на происходящее, но не осмеливалась. Она просто сидела на одном месте и страдала.

Но очень быстро пришла служанка, чтобы сообщить, что Фэн Юй Хэн вернулась. Она, наконец, вздохнула с облегчением. После этого пришло другое сообщение о том, что божественный доктор Яо вернулся в столицу вместе с принцессой округа. Они оба были у ворот в поместье. Яо Ши была потрясена донельзя.

Она оставалась в таком состоянии, пока Яо Сянь не появился прямо перед ней. Только тогда ей удалось отреагировать; но она не могла ничего сказать. Она просто подошла и обняла Яо Сяня, разрыдавшись.

Фэн Юй Хэн ранее рассказала деду о делах Яо Ши. Ее рассказ включал и ее внешность. Хотя Яо Сянь немного подготовился, когда он увидел эту женщину, похожую на маму Фэн Юй Хэн из их прошлых жизней, он все же был потрясен. Та была невероятно похожа на его невестку. Но сразу после этого его мысли стали похожи на мысли Фэн Юй Хэн. Он тоже почувствовал, что все, что отсутствовало в его прошлой жизни, было восполнено небесами в этой. Это было действительно неплохо.

Три поколения от дедушки до внучки, наконец, воссоединились. Шеф-повар из Изысканного божественного здания был занят весь день, а на вечернюю трапезу они пригласили Сюань Тянь Мина. Той ночью усадьба окружной принцессы гуляла за праздничным воссоединительным ужином, но это радостное событие пропускал Цзы Жуй, на что Яо Сянь сказал:

— Этот мой внук был еще таким маленьким, когда я уехал. Возможно, сейчас я бы даже не узнал его.

Яо Ши только слезы вытерла, услышав о Цзы Жуе. Фэн Юй Хэн просветила Яо Сяня по поводу перемен в ее образе мыслей. В этой связи дедушка и внучка мало что могли поделать. В конце концов, мать и дочь связаны. Душа ее прекрасной дочери была заменена. Фэн Юй Хэн не могла скрыть это, других можно было одурачить упоминанием персидского мастера, но Яо Ши ее собственная мать. Они три года жили вместе на северо-западе. Как она могла не видеть всю эту ложь насквозь? Услышав это, Яо Сянь только сказал Фэн Юй Хэн, что ей не стоит винить ее. Неважно, кто это был, они при любом раскладе чувствовали себя неуютно.

Фэн Юй Хэн уже могла более-менее спокойно противостоять образу мыслей Яо Ши. Она знала, что той нелегко. Ее великая дочь изменилась в мгновение ока, кроме того она никогда не была слишком близка с этой матерью. Особые, внезапно появившиеся способности наверняка вызывали у женщины вопросы, но она не задавала их. Это уже можно было посчитать удачным стечением обстоятельств.

Во время трапезы Яо Сянь и Сюань Тянь Мин все больше и больше привязывались дркг к другу. Эти двое мало общались в прошлом. Хотя император и Яо Сянь очень хорошо ладили, он был сосредоточен на других вещах — его больше интересовали военные. Его не заботило, что его старик водил дружбу с каким-то старым чиновником. Но увидев его сегодня, он, наконец, понял силу генетики. Характер этого дедушки по материнской линии был так похож на характер его жены! Они оба были сообразительными и быстро отвечали. Их слова не отставали от мыслей, и они не были ни высокомерными, ни скромными, у них на все имелось свое собственное мнение.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн думала о личности деда по материнской линии. Она боялась, что личность ее дедушки была почти такой же… как ни странно. Подобные мысли пришли к ней после того, как они покинули дворец, услышав размышления императора. Она знала, что любой, кто сможет ужиться с этим правителем, скорее всего, не будет обычным послушным человеком.

За этим полным людей столом Яо Ши также радовалась услышанному. Опершись подбородком о ладонь, она смотрела на своего отца, но не подозревала, что Яо Сянь стал другим, потому что предыдущий Яо Сянь тоже был таким. На самом деле он был даже живее, чем этот. Пока она слушала их разговоры, ее глаза загорелись, и внезапно прозвучали слова:

— В прошлом мне было любопытно, почему А-Хэн так внезапно изменилась. Теперь я, наконец, поняла. По правде говоря, ничего не изменилось. Просто в прошлом ее слишком подавляли, скрывая ее первоначальную индивидуальность. Папа, эта внучка слишком похожа на тебя.

— Хорошо, если она похожа на меня! — засмеялся Яо Сянь. — В будущем она не будет называть себя дочерью моей дочери. Она просто будет моей внучкой. Если семья Фэн не хочет ее, семья Яо захочет. А-Хэн будет дочерью моей семьи Яо.

Пока за столом все перебрасывались счастливыми фразами, в комнату быстро ворвалась Ван Чуань. Поклонившись, она сказала:

— Ваше высочество, молодая госпожа, старейшая госпожа семьи Фэн… скончалась.

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

\* Извиняюсь за несколько неуклюжие формулировки с внучкой. В китайском языке имеется отдельный термин для дочери дочери, и еще один для дочери сына. В английском (да и в русском тоже) и та, и другая — просто 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 454. Неудачный год**

Неудачный год

Смерть основательницы Фэн была на самом деле довольно неожиданной для Фэн Юй Хэн. Как только Ван Чуань сказала это, она подсознательно посмотрела на Яо Сяня, и увидела в его глазах некое сомнение.

Сюань Тянь Мин заметил, что что-то не так, но не стал слишком уж расспрашивать. Он просто спросил Фэн Юй Хэн:

— Хочешь пойти и посмотреть?

Она кивнула:

— Тебе не следует идти. Достойному принцу не нужно беспокоиться об этом. Я пойду и посмотрю.

— Я пойду с тобой, — встал Яо Сянь.

Сюань Тянь Мин не остановил его, сам никуда не собираясь идти. Он просто сказал:

— Я буду сопровождать госпожу. Идите.

Дедушка и внучка больше ничего не сказали и быстро пошли к усадьбе Фэн. Нахмурившаяся и печальная Сян Жун последовала за ними.

Выйдя из двора Яо Ши, Яо Сянь тихо сказал Фэн Юй Хэн:

— Несмотря на то, что те люди хорошенько побили эту старуху, на мой взгляд, этого было недостаточно, чтобы убить ее.

Фэн Юй Хэн помрачнела:

— Дедушка может и не знать этого, но воды семьи Фэн очень глубоки. У каждой крупной семьи этой эпохи есть множественные схемы в активе. Каждый день — это бесконечная битва. Как это может сравниться с нашей эпохой? Правовую систему построили люди с открытым сердцем.

— В эту феодальную эпоху уже это довольно неплохо, — горько улыбнулся Яо Сянь.

Они болтали, пока не достигли ворот поместья Фэн. Когда привратник увидел их, то быстро пригласил их войти. Сопровождая ее во двор Изящного спокойствия, он сказал:

— Из-за ситуации со старейшей госпожой в поместье пригласили шесть врачей. К сожалению, они так и не смогли спасти старейшую госпожу.

Фэн Юй Хэн не стала озвучивать свое мнение по этому вопросу, только спросила:

— Где госпожи?

— Они все еще во дворце, — ответил привратник. — Мы уже послали, пригласить их обратно. Они должны скоро вернуться.

— Эти люди действительно так сильно избили ее? Столько приглашенных докторов в поместье, и они не смогли спасти ее? — задала несколько вопросов Сян Жун. Пока она говорила, ее глаза постоянно наполнялись слезами, и девочка практически не отрывала от глаз носовой платок.

Сян Жун отличалась от Фэн Юй Хэн, которая просто использовала тело второй дочери семьи Фэн. Душой она была совершенно не связана с ними. Но, в конце концов, Сян Жун действительно выросла в семье Фэн. Она, правда, была ее членом. Да, основательница плохо с ней обращалась, но они были связаны кровью, поэтому девочка не могла не печалиться.

Привратник привел их во двор Изящного спокойствия, но сам заходить не стал. Он просто сказал им, что все сейчас находятся в спальне, прежде чем вернуться ко главному входу, чтобы продолжить принимать людей.

Фэн Юй Хэн привела Яо Сяня и Сян Жун в спальню. Прежде чем они прошли через извилистый коридор, они услышали плач. Голос Хань Ши был самым громким, и служанки, не затыкаясь, советовали ей обратить внимание на свое здоровье. Ей, беременной, нельзя было плакать.

По правде говоря, только Хань Ши, Ан Ши и Цзинь Цзен плакали всерьез. В настоящее время в поместье Фэн имелся недостаток в мастерах, могущих что-то сказать или приказать. Фэнь Дай получила тяжелые травмы и отлеживалась во дворе Магнолии. Сестры Чэн Ши вошли во дворец, но не вернулись, а Фэн Цзинь Юань был заключен в тюрьму. Сян Жун была вместе с Фэн Юй Хэн, поэтому в поместье не осталось настоящих мастеров. Цзинь Цзен не была похожа на Хань Ши, любившую громко поплакать. Она только и знала, как держать свой платок у глаз и тихо рыдать. Ан Ши была еще спокойнее. Слезы текли, но совершенно беззвучно. Кроме плача Хань Ши, большая часть шума в спальне исходила от служанок и бабушек, которые просто создавали видимость скорби.

Прибытие Фэн Юй Хэн, наконец, позволило семье обрести своего рода поддержку. Даже Хань Ши вздохнула с облегчением. Плача, она сказала ей:

— Вторая молодая госпожа, вы должны поддержать старейшую госпожу!

Как только она сказала это, Цзинь Цзен, которая стояла на коленях возле кровати основательницы, тоже что-то сказала; но смысл ее слов был совершенно другим. На самом деле, он был совершенно противоположным. Она сказала:

— Вторая молодая госпожа, старейшая госпожа создавала проблемы перед усадьбой окружной принцессы. Она уже скончалась, не вините ее больше.

Как только Цзинь Цзен заговорила, Хань Ши сразу вспомнила об этом деле и осознала, что ее любимая дочь, Фэнь Дай, тоже участвовала в этом фарсе. Ее сердце судорожно забилось в груди, и ее всю затрясло мелкой дрожью. Она хотела попросить у Фэн Юй Хэн прощения, но когда она оглянулась, сразу же увидела Яо Сяня, стоящего позади Фэн Юй Хэн. У нее в голове всплыло некое давнишнее воспоминание, и она почувствовала, что воздух вокруг нее внезапно стал холодным. Схватившись за руку служанки, она только и могла что дрожать. Внезапно у нее возникло ощущение, что с семьей Фэн покончено. Фэнь Дай с радостью говорила ей, что когда она успешно завершит этот вопрос, ее назначат на должность высокопоставленной наложницы. Кто же знал, что прежде чем она сможет получить повышение, человек, могущий принять это решение, умрет?

Она хотела сказать Фэн Юй Хэн что-то еще, но, пока она колебалась, та быстро прошла мимо нее. Даже Сян Жун не смотрела на нее.

Хань Ши, наконец, поняла, что была не права, и Фэнь Дай тоже была не права. В этой семье им следовало учиться у третьей молодой госпожи — Сян Жун. Приближаться к основательнице не было правильным шагом. Самым верным шагом стало бы сближение с Фэн Юй Хэн. К сожалению, уже слишком поздно.

Фэн Юй Хэн и Яо Сянь подошли к кровати основательницы, а Сян Жун, тихо всхлипывая, опустилась на колени рядом с Ан Ши. Фэн Юй Хэн протянула руку и прощупала запястье основательницы. Затем она приоткрыла ей веки и посмотрела на зрачки. Только тогда она кивнула Яо Сяню, сообщая, что старуха действительно скончалась. Затем она повернулась к луже крови в стороне от кровати, прежде чем один из докторов, стоявших в стороне, подошел и сказал:

— Это кровь, которую старейшая госпожа выкашляла перед смертью.

Фэн Юй Хэн нахмурила брови, посмотрев на этого доктора. Затем она тщательно осмотрела кровь, а затем обменялась еще одним взглядом с Яо Сянем.

Это выглядело так: основательница была избита, что нанесло ущерб ее внутренним органам, затем перед смертью она выкашляла кровь. Но на самом деле Фэн Юй Хэн и Яо Сянь прекрасно видели, что причиной кровохаркания стали не внутренние повреждения. Причиной смерти основательницы был… яд.

Ее острые глаза оглядели четырех докторов в комнате, пугая их до потери пульса. Бухнувшись на колени, они одновременно заголосили:

— Этот скромный доктор некомпетентен! Принцесса округа, пожалуйста, пощадите нас!

Она усмехнулась:

— Вы действительно совсем некомпетентны.

Затем она обернулась к Хэ Чжуну, тоже находившемуся в комнате и вытиравшему слезы:

— Бабушка скончалась. Немедленно объявите о ее смерти, — сказав это, она сняла пайцзу с талии и передала ее ему: — Возьми ее и пригласи императорского врача и судебного медицинского эксперта.

Хэ Чжун ошеломленно застыл, как и все остальные. Озадаченные, они спросили:

— Почему вызываются императорский врач и судебный медицинский эксперт?

Ан Ши все же смогла среагировать и безучастно спросила:

— Вторая молодая госпожа хочет… провести вскрытие?

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Мы просто проходим через необходимую процедуру. И все. Если сказать, что ее избили до смерти, это означало бы, что это убийство. Если мы не осмотрим тело и травмы, как мы можем найти виновного?

После этого обоснования окружающие почувствовали, что вскрытие было естественным результатом событий, поэтому никто не возразил. Слуги семьи Фэн начали заботиться об обустройстве двора Пионов для проведения похорон. Хань Ши же спросила Фэн Юй Хэн:

— Вторая молодая госпожа, вернется ли муж, чтобы проводить ушедшую старейшую госпожу?

Как только этот вопрос был задан, Цзинь Цзен быстро ответила:

— Это верно, похороны это серьезное дело. Вторая молодая госпожа, пожалуйста, обсудите этот вопрос с правительством!

Ан Ши нахмурилась. Помогая Сян Жун подняться, она немного подумала, а затем сказала:

— Если муж сможет вернуться и проводить ее, это, естественно, будет прекрасно. После похорон его просто нужно отправить обратно в тюрьму.

Как только Хань Ши и Цзинь Цзен услышали эти слова, они стали беспокоиться. Хань Ши, поддерживая свой живот, посмотрела на Ан Ши и с яростью спросила:

— Что означают твои слова? Старейшая госпожа скончалась. Если муж не вернется, в семье не останется ни одного человека, который мог бы принимать решения. Что это за ситуация такая?

Ан Ши посмотрела на нее и тихо сказала:

— Осталось много людей, могущих принимать решения. Есть старшая госпожа и вторая госпожа. Есть также молодая госпожа, дочь первой жены. О чем беспокоится младшая сестра Хань?

— Ты… — Хань Ши потеряла дар речи. Если бы Ан Ши упомянула бы только двух госпож, возможно, она могла бы что-то сказать. В конце концов, сестры Чэн не присутствовали; однако, та назвала и Фэн Юй Хэн. Она же стояла прямо в комнате. Даже если бы ей досталось мужество от сотни человек, она все равно не посмела бы противостоять Фэн Юй Хэн. Основательницу избили возле поместья — это то, о чем она слышала. Хотя Фэн Юй Хэн лично не предприняла никаких действий, она, безусловно, подлила масла в огонь. Основательница в течение многих лет была слепо предвзятой и со злым умыслом пошла придумывать дикие истории. Когда Фэн Юй Хэн приняла меры, она поразила сам корень проблемы. Что она могла еще сказать?

Хань Ши потеряла все свое высокомерие; Цзинь Цзен же с грустью посмотрела на Ан Ши и тихо спросила:

— Сестра Ан, ты не хочешь, чтобы муж вернулся?

Ан Ши глянула на нее, но ничего не сказала. Она выглядела весьма раздраженной.

Фэн Юй Хэн не собиралась продолжать с ними спорить, просто вышла из спальни вместе с Яо Сянем. Который тихо сказал ей:

— Люди этого поместья Фэн очень жестоко действуют. Кровь, которую откашляла старейшая госпожа, была темно-зеленой. Такого рода яд не должен существовать в этих местах. Ты должна подготовиться.

После того, как Яо Сянь закончил говорить, он быстро ушел. Фэн Юй Хэн, однако, сдвинула брови и осталась стоять во дворе Изящного спокойствия, размышляя над тем, что сказал ее дедушка.

Когда она вернулась в спальню, Хань Ши снова начала плакать и кричать. Ее это слегка взбесило, так что она увела двух своих служанок обратно во двор.

Основательница скончалась, и вся усадьба Фэн стала безумно занятой. Строили траурный зал, готовили похоронные приглашения и изготавливали траурную одежду… Хэ Чжун подошел и спросил Фэн Юй Хэн:

— Вторая молодая госпожа, куда следует отправлять приглашения? Мастер в настоящее время — чиновник пятого ранга, и он все еще в тюрьме. Могут ли быть приглашены чиновники, которые раньше ладили с семьей Фэн?

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула:

— Нужно действовать в пределах своих способностей. Должностное лицо пятого ранга должно вести себя как чиновник пятого ранга. Разошли приглашения семьям равного ранга или ниже. Не посылать ни одного в семьи чиновников выше стандартного пятого ранга.

Хэ Чжун принял этот приказ и без колебаний ушел.

Хуан Цюань ухмыльнулась:

— Молодая госпожа только сегодня вернулась в столицу и даже не успела отдышаться. Как насчет того, чтобы мы вернулись в поместье и немного отдохнули? Вам следует поспать. Когда работы здесь будут закончены, кто-то, естественно, придет, чтобы позвать вас.

Фэн Юй Хэн беспомощно покачала головой:

— Если я в такое время вернусь в усадьбу, чтобы поспать, то я действительно буду слишком великодушной, — проговорив это, она приказала им: — Будьте начеку. Через несколько минут придут императорский врач и судебный медицинский эксперт. Нам все еще нужно дать им несколько советов.

Ван Чуань давным-давно была в состоянии улавливать ее подсказки. Она немного озадачено спросила Фэн Юй Хэн:

— Неужели молодая госпожа думает, что старейшая госпожа умерла странным образом?

Фэн Юй Хэн ответила вопросом на вопрос:

— Вы обе занимались боевыми искусствами. Когда старейшую госпожу избивали, вы обе смотрели на это. Вы правда верите, что она умерла из-за побоев?

Ван Чуань покачала головой:

— Вовсе нет, в худшем случае это была бы серьезная травма.

— Но она действительно мертва, и она умерла от яда, — усмехнулась Фэн Юй Хэн. — Кажется, либо кто-то действительно ненавидел старуху и хотел, чтобы она умерла, либо кто-то хотел подставить меня, заставив Фэн Цзинь Юаня ненавидеть меня даже больше, чем он ненавидит меня сейчас.

Хуан Цюань никак не могла понять:

— Есть ли смысл так подставлять вас? Наши отношения с поместьем Фэн уже были ужасными. Кроме того, тем нарушителям заплатила старейшая госпожа. Если гнездо восстало, то как это можно связать с нами? Ну и шутка!

— Это совершенно бессмысленно. Эта окружная принцесса также не боится, что Фэн Цзинь Юань возненавидит меня еще больше. Просто получится более интересная глава в это истории. Вот и все, — проговорив это, она пожала плечами: — Кстати, у семьи Фэн действительно неудачный год!

Пока они разговаривали, у ворот остановилась карета. Сестры Чэн Ши спустились на землю и быстро вошли в усадьбу. И увидели Фэн Юй Хэн, стоявшую во дворе. Чэн Цзюнь Мань быстро подбежала к ней и схватила ее за руку, с тревогой говоря:

— Принцесса округа, оставьте вопросы поместья на меня. Быстро езжайте во дворец. Там кое-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 455. Кровавый кашель**

Кровавый кашель

Фэн Юй Хэн потащила Сюань Тянь Мина во дворец. Только когда они сидели в императорской карете, она просветила его:

— Чэн Цзюнь Мань только что вернулась из дворца и сказала мне, что императорская наложница-мать заболела.

Сюань Тянь Мин нахмурился:

— Это серьезно?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Я до сих пор не знаю. Императорская наложница-мать не позволяла вызывать императорского врача, опасаясь, что это помешает отцу-императору. Люди дворца Зимней Луны не могли ничего сделать. Когда они пошли на императорскую кухню за куриным супом, то случайно увидели сестер Чэн Ши и тайком рассказали им об этом. А они вернулись в поместье и передали информацию мне.

Она могла рассказать только это — совсем немногое, если подумать. Сестры Чэн Ши больше ничего не знали. Они узнают больше, только увидев императорскую наложницу Юнь.

После этого разговора оба замолчали, и атмосфера стала немного подавленной.

Девятый принц и принцесса округа Цзи Ан вошли во дворец во второй раз за этот день. Императорские стражи на входе заметили, что что-то не так, но не посмели задавать вопросы. Они просто напомнили им:

— Уже почти темно. Ворота дворца будут закрыты в течение следующих двух часов. Если ваше высочество соберется уйти позже, просто пришлите слугу сюда, чтобы сообщить. Этот подчиненный оставит кого-нибудь у ворот.

— Просто оставь кого-нибудь здесь. Мы определенно задержимся, — кивнул Сюань Тянь Мин. Сказав это, он добавил: — Не говорите о том, что этот принц и окружная принцесса вернулись во дворец, особенно отцу-императору. Он не должен узнать об этом. Этот принц отправится во дворец Зимней Луны, чтобы увидеться с императорской наложницей-матерью.

Все, что происходило между императором и императорской наложницей Юнь, было известно всем людям дворца. Услышав, что Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн отправляются во дворец Зимней Луны, солдаты понимающе закивали — они не позволят императору узнать.

Сюань Тянь Мин оставил Бай Цзе у входа во дворец. Фэн Юй Хэн же прихватила с собой Хуан Цюань и Ван Чуань. Вся четверка направилась в сторону дворца Зимней Луны, но прежде чем они смогли добраться до входа, они увидели ответственную дворцовую служанку, с нетерпением ожидающую их на пути, ведущем во дворец. Время от времени она беспокойно оглядывалась.

Когда группа подошла ближе, дворцовая служанка, наконец, увидела их и почти бегом кинулась вперед. Фактически, не тратя время на приветствие — она даже не заговорила с СюаньТянь Мином, — она схватила Фэн Юй Хэн за руку и спешно сказала:

— Принцесса округа, вы, наконец, прибыли. Несколько дней назад во время этого сильного, нескончаемого дождя императорская наложница немного простудилась, но не захотела вызывать императорского врача. Изначально она думала, что с ней все будет в порядке, но кто же знал, что после того, как дождь прекратится, болезнь начнет прогрессировать? Днем… она начала кашлять с кровью!

— Кашлять с кровью? — шокировано повторил Сюань Тянь Мин и, сграбастав Фэн Юй Хэн, утащил ее во дворец Зимней Луны.

Императорская наложница Юнь заболела, и у всех служанок были крайне обеспокоенные выражения лиц. Сюань Тянь Мин же был донельзя угрюм, спрашивая эту дворцовую служанку:

— Она не разрешила пригласить императорского врача, и ты действительно не пошла за ним? Если бы произошло что-то серьезное, кто бы смог нести это бремя?

У дворцовой служанки было горькое выражение лица:

— Ваше высочество, вы должны понимать нрав императорской наложницы. Если она говорит, что мы не можем пойти кого-то позвать, то это означает, что мы действительно не можем этого сделать. Даже если бы мы, слуги, тайком пошли за врачом, то он не смог бы подобраться ближе.

Такова была правда, и Сюань Тянь Мин тоже это понимал. Учитывая вспыльчивый и взрывной характер императорской наложницы Юнь, если бы ее слуги сделали что-то, что она не разрешила им сделать, их бы точно казнили, будь это что-то легкое. Если бы это было что-то серьезное, то она бы сделала что-нибудь с собой. Если бы императорский врач прибыл бы без ее разрешения, возможно, эта женщина пошла бы на самоубийство.

Он тяжело вздохнул и хотел сказать что-то еще, но почувствовал, как его ладонь слегка сжали. Повернув голову, он увидел слабую улыбку Фэн Юй Хэн:

— Не волнуйся. Я здесь. Императорская наложница-мать не хотела вызывать императорского врача из-за страха, что об этом узнает отец-император. Я здесь, а меня она не сможет просто так прогнать.

— Какое счастье, что у нас есть ты, — кивнул Сюань Тянь Мин.

Дворцовая служанка тоже высказалась:

— К счастью, мы увидели, как во дворец вошли госпожи семьи Фэн. Если бы этого не произошло, то мы действительно не знали, как позвать окружную принцессу.

За разговором они прибыли в спальню императорской наложницы Юнь. Фэн Юй Хэн ускорила шаг и вошла первой. А, войдя, сразу же услышала кашель имперской наложницы Юнь. Снова и снова. Этот кашель ужасно действовал на нервы.

Девушка услышала эти звуки и поняла: болезнь легких. Только что закончились сильные дожди, температура окружающей среды упала. Простудиться было очень легко. Лихорадка же, если ее своевременно не вылечить, может привести к пневмонии. Конечно, бояться пневмонии не следовало. Больше всего Фэн Юй Хэн боялась чумы. В такие времена никто не осмелился бы сказать, что это просто нормальная болезнь. До диагностики была возможна любая ситуация.

Был прекрасно понятно, что Сюань Тянь Мин думал об этой ситуации. Вот почему он беспокоился. Он всегда был на грани и чувствовал себя немного обескураженным.

Когда они подошли к кровати императорской наложницы Юнь, молодая служанка как раз клала теплое полотенце ей на лоб. Императорская наложница Юнь закрыла глаза и продолжала кашлять. Дворцовая служанка несколько раз прикрывала ей рот носовым платком. Когда она в очередной раз отняла его от ее губ, на ткани остались следы крови.

Служанки дворца были крайне обеспокоены. Увидев прибытие Фэн Юй Хэн, они все расплакались. В то же время они быстро встали и освободили ей место рядом с больной.

Девушка подошла и сняла теплое полотенце со лба императорской наложницы Юнь. Когда ткань покинула голову императорской наложницы, она подсознательно вздрогнула и сказала:

— Быстро положи его обратно на эту. Так холодно.

Она потянулась и пощупала женский лоб. Конечно же, сильный жар.

— Императорская наложница-мать, это я. Это А-Хэн, — разговаривая с императорской наложницей Юнь, она вытащила термометр из медицинского ящика, который держала Ван Чуань. — Императорская наложница-мать, эта вещь проверит твою температуру. Ее нужно поместить под руку. A-Хэн поможет вам.

Пока она двигалась, чтобы проверить температуру императорской наложницы Юнь, та слегка приоткрыла глаза. Хотя у нее не было сил, она все еще пребывала в сознании. Она сразу же узнала Фэн Юй Хэн, затем увидела Сюань Тянь Мина, но все равно сказала:

— Не беспокойте своего отца-императора.

Сюань Тянь Мин сердито стиснул зубы:

— Ты уже настолько больна, но все еще думаешь об этом. У меня действительно нет слов.

Императорская наложница Юнь сказала слабым голосом:

— Этот старик тоже встает в свои годы. Если он испугается, то эта не сможет вынести это бремя. Разве А-Хэн не пришла? О чем тут беспокоиться? Не дуйся. Этой не нравится это видеть.

С присутствием Фэн Юй Хэн Сюань Тянь Мин, естественно, чувствовал себя более непринужденно, но все еще не мог смотреть, как страдает императорская наложница Юнь. Он действительно не был способен показать ей счастливое выражение лица.

В такое время, как невестка, Фэн Юй Хэн, естественно, должна была сыграть роль посредника, поэтому она быстро сказала:

— Его высочество весьма огорчен из-за императорской наложницы-матери. Если у императорской наложницы-матери есть силы, просто побейте его, когда болезнь излечится!

Императорская наложница Юнь кивнула:

— Угу, совсем другое дело.

Сюань Тянь Мин совершенно потерял дар речи.

Через некоторое время Фэн Юй Хэн вытащила термометр и взглянула на замеренное значение. Просто супер — 39,8. Она только беспомощно покачала головой. Но про себя даже обрадовалась. Хорошо, что она пришла; в противном случае, если бы женщина продолжала переносить эту лихорадку, было бы странно, если бы ничего не случилось.

Но когда она увидела внешний вид императорской наложницы Юнь, она немного успокоилась. Скорее всего, это был просто серьезный случай пневмонии. Не было связи с чумой. Она обнадеживающе посмотрела на Сюань Тянь Мина, а затем сказала ответственной дворцовой служанке:

— Я побеспокою тетушку отправкой всех слуг. Я буду лечить императорскую наложницу-мать. Чтобы позаботиться об этом, мне понадобятся только мои собственные служанки.

Дворцовая служанка была разумной женщиной. В любом случае, девятый принц тоже останется. Было невозможно, чтобы что-то случилось. Так что она быстро вывела молодых дворцовых служанок из комнаты, а затем закрыла дверь в спальню.

Фэн Юй Хэн, не раздумывая, сунулась в рукав и вытащила оборудование, необходимое для вливания. Затем она вытащила необходимое лекарство и быстро приготовила капельницу для императорской наложницы Юнь.

Императорская наложница Юнь частично дремала, но видела, как Фэн Юй Хэн вытаскивала все эти вещи. Она как будто исполняла какой-то волшебный трюк. Все было готово в мгновение ока. Женщина безучастно сказала Сюань Тянь Мину:

— Твоя жена намного сильнее тебя, — когда она заговорила, ее голос был хриплым и не имел особой силы; но, возможно, из-за присутствия Фэн Юй Хэн она казалась немного более энергичной и перестала так сильно кашлять.

Сюань Тянь Мин беспомощно посмотрел на свою мать и покачал головой:

— Независимо от того, насколько она сильна, она не в состоянии справиться с подобными проблемами. В следующий раз, когда это произойдет, не забудь быстро отправить кого-нибудь позвать Хэн Хэн. Независимо от времени суток, если кто-то из твоего дворца пожелает выйти, я не верю, что кто-нибудь из стражей у входа осмелится остановить их.

Императорская наложница Юнь закатила глаза:

— Разве вы, ребята, не вернулись сегодня в столицу? Вы до этого были за городом. Куда мне нужно было пойти, чтобы искать вас? — затем она несколько раз тихо кашлянула и не стала продолжать разговор с Сюань Тянь Мином; однако она спросила Фэн Юй Хэн: — Эта слышала, что твой дед по материнской линии, Яо Сянь, вернулся? — когда она спросила это, то немного заволновалась и начала дышать более неравномерно.

Фэн Юй Хэн растерялась и вспомнила первую встречу с императорской наложницей Юнь. Та была очень довольна тем, что она была близка с семьей Яо и дистанцировалась от семьи Фэн. Императорская наложница Юнь также сказала, что она хорошая дочь семьи Яо. В то время она почувствовала несколько иное ее отношение к семье Яо, и сегодня это чувство было еще более глубоким.

Но в такое время она не могла тратить слишком много времени на размышления об этом, поэтому она улыбнулась и ответила императорской наложнице Юнь:

— Императорская наложница-мать хорошо осведомлена. Дед по материнской линии вернулся сегодня, и в настоящее время он находится в поместье окружной принцессы!

Глаза императорской наложницы Юнь зажглись, со стороны даже показалось, что ее болезнь отступила. Некоторое время спустя, успокоившись и придя в себя, она сказала:

— Если он вернулся, то это хорошо. У этого старика снова будет партнер. Ему будет с кем пообщаться и поиграть в шахматы. Если тело твоего деда по материнской линии все еще в порядке, эти двое могут даже подраться. Если у него будет партнер, он перестанет стучаться в ворота моего дворца Зимней Луны. Эта сможет насладиться днями тишины и покоя.

Предыдущий Яо Сянь владел боевыми искусствами? Это было то, о чем Фэн Юй Хэн не знала. В то же время она была тайно счастлива, ведь ее собственный дед изначально был военным врачом, так что у него имелся некоторый опыт. Если бы император действительно захотел обменяться ударами, это было бы не так легко разоблачить.

Императорская наложница Юнь лежала в постели и продолжала говорить больше для себя, чем для них:

— Быть дочерью семьи Яо — это хорошо. Мужчины из семьи Яо не принимают наложниц, а женщины не становятся ими. Нечто подобное другие люди не посмели бы даже рассмотреть. Но твоей матери слишком сильно не хватает боевого духа. Если бы у нее была хотя бы половина твоего, то семья Фэн тогда бы не выгнала вас из города…

Императорская наложница Юнь заговорила об этом и снова закашлялась, и снова сплюнула кровь. Фэн Юй Хэн носовым платком аккуратно вытерла кровавые следы; но тут больная сказала:

— Я слышала, что большинство людей, которые кашляют кровью из-за чахотки не проживут долго. Вернись и попроси твоего деда по материнской линии прийти и увидеть эту. Возможно, это… будет в последний раз.

— Что за ерунду ты несешь? — рассердился Сюань Тянь Мин. — У тебя просто кашель с кровью, это не значит, что ты умираешь. Даже если ты не хочешь продолжать жить, не тяни вниз Хэн Хэн. Не позволяй другим говорить, что ее медицинские способности отсутствуют.

Императорская наложница Юнь засмеялась:

— Малыш, ты действительно знаешь, как защищать свою жену.

Фэн Юй Хэн тоже была совершенно беспомощна:

— Не говоря уже туберкулезе, даже если бы это он и был, А-Хэн смогла бы его вылечить. Императорская наложница-мать, будь спокойнее. Вы просто страдаете от высокой температуры, все это трансформировалось в пневмонию — это такой тип заболевания легких. А-Хэн поделает вам уколы в течение нескольких дней, и вы будете в порядке.

— Правда? — императорская наложница Юнь была немного удивлена: — Хорошо, что ты можешь говорить это так легко, но почему те люди, которые были менее больны, чем эта, в конечном итоге умерли?

Фэн Юй Хэн не сдержалась, прямо сказав:

— Это потому, что меня не было здесь в прошлом, — она похлопала императорскую наложницу Юнь по тыльной стороне руки: — Императорская наложница-мать, если вы хотите увидеть деда по материнской линии, А-Хэн отправит кого-нибудь, чтобы позвать его.

Императорская наложница Юнь немного всполошилась, явно наполнившись надеждой; но в то же время ее овладела легкая нерешительность, сложные запутанные чувства.

Фэн Юй Хэн увидела это и крепко нахмурила лоб …

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 456. Похороны или праздник?**

Похороны или праздник?

Императорская наложница Юнь все еще волновалась, ведь речь зашла о том, будет ли Яо Сянь вызван во дворец. Фэн Юй Хэн видела, что она борется с собой. В конце концов, она все же покачала головой и сказала:

— Не нужно. Даже если бы божественный доктор Яо пришел во дворец, это было бы для старика Сюаня. А не для этой, — в конце концов, она все еще была пациенткой. Поговорив некоторое время, она устала. Возможно, из-за того, что Фэн Юй Хэн сказала, что ее болезнь можно вылечить, она почувствовала себя более комфортно. Так что женщина смежила веки и уснула.

Фэн Юй Хэн тихо вздохнула и озадаченно посмотрела на Сюань Тянь Мина; однако увидела, как он покачал головой. Одними губами, он произнес: «Я тоже не знаю». Девушка вздохнула еще раз, прежде чем помочь укрыть императорскую наложницу Юнь покрывалами. Затем она приказала Ван Чуань и Хуан Цюань присмотреть за ней.

Две служанки были знакомы с приготовлением вливаний, и не нужно было волноваться. Фэн Юй Хэн вытащила Сюань Тянь Мина во двор. Ей было почти плохо от того, что ей так долго приходилось сдерживать свои вопросы. Она должна была спросить:

— Ты действительно ничего не знаешь? Даже самую малость? Ты должен быть в состоянии понять намерения императорской наложницы-матери. Должно быть что-то случилось с дедушкой по материнской линии. Ты же знаешь, что я не очень любопытна. Я никогда не спрашивала, что произошло между императорской наложницей-матерью и отцом-императором. Но на этот раз все связано с моим дедушкой по материнской линии. Ты знаешь, что он… мой самый важный родственник.

Сюань Тянь Мин горько улыбнулся. Конечно, он знал, что он был самым важным родственником. Если исходить из взаимодействия между Фэн Юй Хэн и Яо Сянем за последние несколько дней и из того, какими глазами его невеста смотрела на своего деда… такой близости не было даже когда она смотрела на свою мать, Яо Ши.

Но…

— Я действительно не знаю, — он был абсолютно беспомощен. — Что касается вопросов, касающихся моей императорской наложницы-матери, я знаю не намного больше, чем ты, — он на мгновение остановился и некоторое время рассматривал Фэн Юй Хэн, а затем задал ей вопрос: — Что это еще за вид?

В это время Фэн Юй Хэн смотрела на него с таким выражением лица, которое ясно давало понять, что она хочет сплетничать. Сюань Тянь Мин вернул ей ее же прежние слова:

— Кто только что сказал, что не очень любопытен?

Фэн Юй Хэн внезапно воодушевилась и прыжком подскочила к нему. Потянув его за рукав, она сказала:

— Как насчет предположения? Что если их отношения действительно такие, как я ожидаю?

Сюань Тянь Мин очень невежливо ударил ее по голове:

— Ну и о чем ты думаешь? Один человек — моя мать, а другой — твой дед по материнской линии. Они разделены поколением и возрастом. Ты можешь думать о нормальных вещах?

Фэн Юй Хэн не смирилась:

— Императорская наложница-мать и отец-император тоже разделены большой разницей в возрасте.

— Твой дед по материнской линии старше отца-императора на десять лет, — сердито закатил глаза Сюань Тянь Мин: — Хотя я ничего не знаю, это невозможно. Быстро перестань думать об этом.

— Это невозможно! — некий человек был разочарован, но жгучее желание посплетничать постепенно угасало. Ее разум вернулся к ней, и она сказала Сюань Тянь Мину: — Не волнуйся. Если бы болезнь императорской наложницы-матери лечил императорский врач, возможно, она действительно приобрела бы хроническое заболевание, но кто твоя принцесса? Я молодой божественный доктор Фэн! Вот почему тебе не нужно беспокоиться. Ей понадобится не больше десяти дней, чтобы прийти в себя.

Сюань Тянь Мин засмеялся:

— Будь чуть менее бесстыдной. В прошлом ты называла себя божественным доктором, но теперь, когда старый божественный доктор вернулся, ты называешь себя молодым божественным доктором. Какой гладкий переход.

— Конечно, — после того, как она сказала это, на ее лице появилась улыбка, и она продолжила обсуждать ситуацию с Сюань Тянь Мином: — но ты же знаешь, что происходит в семье Фэн. Старейшая госпожа скончалась, поэтому мне нужно там быть. Я не могу постоянно сидеть во дворце Зимней Луны. Есть два способа решить эту проблему. Первый: я могу входить во дворец один раз в день, чтобы поставить императорской наложнице-матери капельницу и дать лекарства. Второй… должен прийти мой дедушка.

Сюань Тянь Мин посмотрел на нее:

— Ты все еще не отказалась от этого?

— Не в этом дело, — она махнула рукой. — Я говорю с тобой о серьезных вопросах. Медицинские практики, о которых знаю я, другие не имеют даже малейшего представления; впрочем, о них знает дедушка. Ты забыл о том, как мы справлялись с беженцами за пределами города?

— Я не забыл, — Сюань Тянь Мин задумался и вынес вердикт: — Ты должна приходить во дворец раз в день.

Она кивнула и больше ничего не сказала. Капельница императорской наложницы Юнь была завершена через час; однако женщина продолжала спать. Она оставила лекарство и рассказала Сюань Тянь Мину, как его употреблять. Она ушла, когда небо стало уже совсем темным.

Ван Чуань спросила ее:

— Молодая госпожа вернется в усадьбу Фэн или в павильон Единого благоденствия?

Фэн Юй Хэн немного подумала:

— Поедем в тюрьму. В любом случае, нам нужно сначала вытащить Фэн Цзинь Юаня, — она делала это не по доброте душевной, но семья устраивала похороны, и умерла его мать. Она не хотела делать такие вещи, которые полностью уничтожали человеческие отношения.

В столице, умытой проливными дождями, ночной воздух был немного прохладным из-за гуляющих ветров. Фэн Юй Хэн чуть прикрыла глаза и откинулась на спинку кареты. Эта императорская карета увезла ее за город и оставалась там все это время. Хотя экипаж был покрыт тканью, влажность все же проникла в него. Когда она откинулась назад, ее спина практически мгновенно замерзла.

В течение этого дня она распрощалась с беженцами за пределами города, вошла во дворец, чтобы сообщить об этом императору, определила болезнь императорской наложницы Юнь и стала свидетельницей смерти основательницы Фэн. В глазах многих людей она до мозга костей ненавидела поместье Фэн. Чэнь Ши, Чэнь Ю и основательница — эти люди создавали ей всевозможные проблемы в период ее возвышения, и они погибли одна за другой. Она должна была почувствовать себя счастливой; однако, никто не знал, что она, хоть и могла желать смерти Чэнь Ши и Чэнь Ю, но никогда не хотела убивать основательницу Фэн.

Фэн Юй Хэн всегда считала, что лучший способ для основательницы покинуть этот бренный мир — это смерть от старости. Так же было и для Фэн Цзинь Юаня. Исходя из ее нынешнего положения как в Да Шунь, так и в сердцах императора и девятого принца, до тех пор, пока она хотела жизни Фэн Цзинь Юаня, ее можно было взять в любое время; однако она никогда не говорила этого!

Она все же человек, такие вещи не могут быть сделаны слишком решительно. Она проклинала, пугала, угрожала и даже мошенничала с Фэн Цзинь Юанем. Его понизили в должности и посадили в тюрьму, но она не могла убить его. Это был человек с самыми прямыми кровными связями с первоначальной владелицей тела. Она взяла ее тело на себя. Она чувствовала, что убийство ее отца и бабушки вызовет осуждение у предыдущей Фэн Юй Хэн.

Она знала, что Фэн Цзинь Юань был бесстыдным человеком. Вот почему она сделала все возможное, чтобы следить за ним, контролировать его и отстранить от власти. Если отрезать ему каналы помощи, то у него не останется сил, он не сможет ничего сделать. Но она не хотела, чтобы Фэн Цзинь Юань умер от ее рук. Если этот человек не сделает что-то при дворе и не создаст ситуацию, с которой она не сможет справиться, она проигнорирует его. В противном случае лучшим выбором будет мирная жизнь в этой разжалованной семье.

Что касается основательницы, она еще меньше думала о каких-либо действиях по отношению к ней. В течение дня она прочитала ей лекцию. Если бы для ее жизни действительно существовала бы какая-то опасность, она, естественно, пошла бы на это. Но она никогда не думала, что произошедшее даст возможность другому человеку что-то сделать. Это было результатом ее небрежности, и именно поэтому она обвиняла себя.

Фэн Юй Хэн крепко задумалась и нахмурилась, да так, что на лбу образовались четкие линии. Кто именно убил основательницу? Используемый яд не принадлежал этому региону. Пока ее не было в столице, что именно произошло в поместье Фэн?

Возможно, потому что ее душевное состояние было слишком однозначным, но, казалось, ее настроение заразило и ее служанок. Ван Чуань тихо спросила ее:

— Молодая госпожа, что такое?

Та в ответ только неопределенно махнула рукой и открыла глаза. В это время императорский экипаж остановился. Хуан Цюань подняла занавесь и сказала:

— Мы прибыли.

Фэн Юй Хэн не сдвинулась с места, только приказала Ван Чуань:

— Иди и найди Сюй Цзин Юаня, чтобы вытащить его. Когда семья Фэн закончит похороны, мы отправим его обратно.

Ван Чуань кивнула и вышла из императорской кареты. Вскоре Фэн Цзинь Юань покинул тюрьму, выйдя вслед за ней.

У него не было возможности переодеться, да и Ван Чуань не принесла ему сменную одежду. Кандалы сняли, но он все еще носил белую робу преступника. Прямо посредине был написан иероглиф «преступник», настоящая услада для глаз Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань не думал, что его внезапно освободят. Человек, который выпустил его, не сказал причину, но за ним пришла Ван Чуань. Ему не нужно было много думать, чтобы понять, что Фэн Юй Хэн что-то придумала. Но он не думал о том, чтобы принять чувства Фэн Юй Хэн. Вместо этого он посчитал, что это было естественно. На самом деле, он полагал, что Фэн Юй Хэн забрала его из тюрьмы из-за давления со стороны семьи, а не потому, что она этого хотела.

Конечно, последний пункт был действительно правильным. Фэн Юй Хэн на самом деле не хотела выпускать его.

Фэн Цзинь Юань сел в императорскую карету и фыркнул, увидев свою вторую дочь. Затем, усевшись поудобнее, он сказал:

— И когда это ты вернулась?

Фэн Юй Хэн была озадачена:

— Вы с ума сошли? Император приказал мне покинуть город, чтобы спасти беженцев. Какие у вас могут быть возражения? Хуан Цюань, — она позвала свою служанку, сидевшую снаружи, — разворачивай карету. Мы идем во дворец!

Фэн Цзинь Юань сразу же встревожился и быстро выкрикнул:

— Подожди! — затем он повернулся, чтобы взглянуть на Фэн Юй Хэн: — Что ты делаешь? Уже стемнело. Зачем ты едешь во дворец?

Фэн Юй Хэн приподняла бровь:

— Разве вы не выразили свое недовольство тем, что я поздно вернулась в город? Я отвезу вас во дворец. Я не знаю, отдыхает ли уже отец-император. Да даже если он заснул, просто разбудим его. Вы сможете спросить его, почему я вернулась так поздно!

Лицо Фэн Цзинь Юаня стало темно-фиолетовым, а сам он всем телом дрожал от гнева; однако он также понимал, что сказанное им было неправильно. Фэн Юй Хэн помогала справиться с бедствием. И чего он злился? Но слова ведь не воробьиная стая. Теперь он не мог взять их назад и не мог заставить себя извиниться. Патовая ситуация.

Для него крайней неожиданностью стало то, что первой успокоилась именно Фэн Юй Хэн. Она приказала карете продолжить путь в усадьбу. Все это заставило Фэн Цзинь Юаня чувствовать себя очень странно. Но если подумать, то в это время попасть во дворец было не совсем возможно. Эта вторая дочь просто пугала его. Это не сможет воплотиться в реальность.

Подумав так, его уверенность в себе вернулась к нему, он даже предположил, что Фэн Юй Хэн вернула реальное дело в правительство. Он посмотрел на нее и сказал:

— Дело должно было быть передано давным-давно! Мы — семья. Ты на самом деле так долго держала отца взаперти! Это слишком неоправданно!

Фэн Юй Хэн не собиралась беспокоиться о его словах настолько, чтобы рассердиться на него. Она просто раскрыла ему правду:

— Я не передала дело. Вас просто отпустили на несколько дней, вот и все. Как только вопросы семьи будут решены, вас отправят обратно.

— Что? — Фэн Цзинь Юань совсем не думал о «семейных делах». Он только услышал, что его отправят обратно в тюрьму. Он сразу стал недовольным: — Что означают эти слова? Звереныш, где твоя совесть?

Фэн Юй Хэн еще раз напомнила ему:

— Я ваш ребенок. Слово «звереныш» не оскорбление для меня. Вместо этого вы оскорбляете самого себя, — ее губы изогнулись в улыбке, когда она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня:- Так какой же вы зверь?

Фэн Цзинь Юань чуть не харкнул кровью!

Ван Чуань, которая все еще сидела в экипаже, больше не могла смотреть, как этот бесстыдный отец продолжает говорить:

— Лорд Фэн, время, потраченное вами на споры с молодой госпожой, лучше использовать на обдумывание того, как следует решить вопросы семьи.

— Семьи? — поразился Фэн Цзинь Юань. — Что случилось с семьей?

Хуан Цюань, сидевшая снаружи, обладала острым слухом и ясно слышала все, что было сказано внутри кареты. Она закатила глаза и, повысив голос, сказала:

— Лорд Фэн, вы действительно думаете, что наша молодая госпожа вытащила вас из тюрьмы без причины? Да вы просто потрясающий оптимист!

У Фэн Цзинь Юаня не было времени обращать внимание не насмешки служанки. В любом случае Фэн Юй Хэн уже несколько раз почти довела его до ручки своими. Он уже привык к ним, но действительно не мог понять, что такого произошло дома, заставившего Фэн Юй Хэн лично забрать его из тюрьмы.

Он начал уже придумывать какие-то невероятные проблемы; но императорская карета уже остановилась. Хуан Цюань крикнула:

— Мы прибыли, — сразу после этого она добавила: — Но…

Фэн Цзинь Юань не смог дождаться продолжения и тут же раздвинул занавеси. Он увидел, что перед входом в поместье остановились два больших экипажа. Суетившиеся вокруг люди несли какие-то вещи, которые все были завернуты в красную ткань. Они выглядели очень счастливыми.

Он был потрясен. В усадьбе праздник?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 457. Пусть старейшая госпожа встанет, чтобы поприветствовать их**

Пусть старейшая госпожа встанет, чтобы поприветствовать их

Такая неожиданная ситуация не только Фэн Цзинь Юаня привела в замешательство. Фэн Юй Хэн тоже была удивлена.

Семья Фэн в настоящее время планировала похороны; однако кто-то пришел подарить праздничные подарки. Ее первая реакция была такой: кто-то пришел, чтобы намеренно создавать проблемы, верно?

Они вышли из императорской кареты, и Ван Чуань, некоторое время посмотрев на слуг, таскающих вещи, сказала Фэн Юй Хэн:

— Они, похоже, из дворца Золотых солнечных бликов.

— Дворец Золотых солнечных бликов? — Фэн Юй Хэн была озадачена. Какое безумие поразило старшего принца, заставив его делать такие вещи посреди ночи?

Пока она думала об этом, к ним подбежал привратник поместья Фэн и сразу же увидел Фэн Цзинь Юаня. Он буквально возопил:

— Мастер! Вы наконец-то вернулись!

Фэн Цзинь Юань оглядел привратника и в очередной раз поразился. Чем тот занимался? С талии свисала белая ткань, на голове была белая повязка. У него также было печальное выражение лица, и ему совершенно не хватало боевого духа.

Затем он посмотрел на вход в усадьбу и увидел, что на него накинута белая ткань. Была там и похоронная табличка, ясно дававшая понять, что проводились похороны.

Разум Фэн Цзинь Юаня взорвался, но когда он посмотрел на праздничные дары на входе, его смятение достигло апогея. Когда он собирался расспросить о ситуации, люди, пришедшие с дарами, окружили Фэн Юй Хэн. Тот, кто казался главным, сказал ей:

— Принцесса округа, мы, слуги, долго ждали вас здесь, и вы, наконец, вернулись.

Голос этого человека оказался пронзительным, как будто кто-то зажимал ему горло. Фэн Цзинь Юань удивился, но сразу понял, что этот человек был евнухом. Если присмотреться, то разве это не главный евнух дворца Золотых солнечных бликов?

Он быстро церемонно сложил ладони и сказал:

— Значит, пришел главный евнух Лю. Я не знаю, почему главный евнух приехал в такой час, что-то случилось?

Евнух Лю даже не взглянул на Фэн Цзинь Юаня. Он вел себя так, словно не слышал его слов. Он говорил только с Фэн Юй Хэн:

— Изначально мы хотели отправить их в усадьбу окружной принцессы, но когда этот слуга услышал, что вы еще не вернулись, то подумал о том, чтобы подождать снаружи.

Фэн Юй Хэн услышала это и едва не рассмеялась. Если они хотели подождать, то просто подождали бы у усадьбы окружной принцессы. Зачем приходить в поместье Фэн? Видно же, что усадьба готовилась к похоронам. Разве все эти большие красные сундуки, принесенные ко входу, не заставили семью Фэн расстроиться?

Но то, была ли расстроена семья Фэн, не имело отношения к ней. Когда она увидела униженное выражение лица Фэн Цзинь Юаня, то почувствовала себя довольно развлеченной. Так что она улыбнулась и спросила евнуха:

— Почему старший брат захотел отправить все эти вещи этой принцессе округа?

У евнуха было выражение радости на лице, от восторга он чуть не прыгал:

— Принцесса округа! Второстепенная принцесса усадьбы в положении!

— Правда? — Фэн Юй Хэн тоже начала счастливо улыбаться. Вернувшись из военного лагеря, она занялась лечением Сюань Тянь Ци. Она давно ждала этой новости. Теперь, услышав, что второстепенная принцесса дворца беременна, она была по-настоящему счастлива за старшего принца.

Евнух Лю горячо закивал, на его лице все еще царила улыбка:

— Правда! Это все правда! Не только второстепенная принцесса ожидает, еще две наложницы, которых только ввели во дворец, тоже были диагностированы как ожидающие. Его высочество так счастлив, что не может спать. Он спешно отправил этого слугу за лучшими вещами со склада дворца, чтобы привезти их окружной принцессе!

Эта радостная новость заставила праздновать и Хуан Цюань с Ван Чуань. Фэн Юй Хэн оглядела землю, заставленную сундуками, и сказала с улыбкой:

— Поскольку это чувства старшего брата, я не откажусь от них. Сегодня слишком поздно. Завтра я найду время посетить дворец, чтобы лично осмотреть трех благородных госпож.

Фэн Юй Хэн лично посетит их, чтобы осмотреть. Это была действительно небесная благодать. Евнух Лю немедленно встал на колени и поклонился девушке. Ван Чуань быстро помогла ему подняться, и Фэн Юй Хэн приказала Хуан Цюань:

— Позови людей, пусть перенесут эти вещи в усадьбу окружной принцессы.

Хуан Цюань махнула рукой, и к ним быстро подбежали императорские стражи. Затем они так же быстро унесли подарки обратно в усадьбу окружной принцессы.

Фэн Цзинь Юань наблюдал, как вещи, которые уже были размещены перед входом в усадьбу Фэн, уносили в павильон Единого благоденствия. Он был безумно расстроен. Если бы эти подарки были не для Фэн Юй Хэн, он действительно хотел украсть их, особенно когда услышал, как евнух Лю сказал, что это лучшие вещи со склада дворца. Что значило это «лучшие» для склада дворца Золотых солнечных бликов? Из девяти принцев только старший принц стал предпринимателем, причем очень успешным. Все знали, что старший принц самый богатый среди всех отпрысков императора. Возможно, все, что он принес бы из своего дворца, будет считаться лучшим сокровищем в мире. Сокровища из сокровищ… Глаза Фэн Цзинь Юаня покраснели от зависти. Какими же великими были эти вещи!

К сожалению, в этой жизни он был просто временным богом богатства. На самом деле он начал задаваться вопросом, не преднамеренно ли евнух Лю разместил эти вещи перед входом в усадьбу Фэн, чтобы заставить его жаждать их, прежде чем их унесли, заставляя его злиться.

Он действительно разозлился. Но, сдержавшись, не издал ни единого звука. Привратник, который стоял в стороне, пытался несколько раз заговорить, но Фэн Цзинь Юань был в таком бешенстве, что походил на муравья на раскаленной плите. Слуга действительно не мог понять, почему его мастер вел себя так, как будто ничего не произошло. Ведь такое большое событие! Скончалась основательница! Может быть, вторая молодая госпожа не сказала ему?

Когда Фэн Цзинь Юань, наконец, успокоился, привратник уже собирался рассказать ему о том, что произошло в поместье. Кто бы мог подумать, что как только он откроет рот, но, так и не успев издать хоть какой-то звук, на дороге появятся еще несколько экипажей? Все они направлялись в поместье Фэн.

Лоб привратника взмок от пота, потому что, хотя экипажи не выглядели исключительно яркими, они явно не были простыми. Их изящество было неоспоримо, явно показывая, что владелец — неординарная личность.

Фэн Цзинь Юань и Фэн Юй Хэн тоже заметили движение с той стороны и синхронно повернулись, чтобы посмотреть, что происходит. Затем они услышали, как евнух Лю из дворца Золотых солнечных бликов понимающе охнул и сказал, засмеявшись:

— Это благодарственные подарки императорской наложницы Сянь! Когда этот слуга пошел на склад, чтобы забрать подарки для принцессы округа, его высочество послал кого-то во дворец, чтобы сообщить радостную новость.

Фэн Юй Хэн улыбнулась. Старший принц, наконец, смог после многих лет бесплодия родить ребенка. Кроме того забеременели сразу второстепенная принцесса и две наложницы. Для императорской наложницы Сянь это был лучший подарок. Она была так счастлива, что решила поблагодарить ее, ей это было необходимо.

Императорская наложница Сянь отправила четыре императорских экипажа. Каждый был загружен доверху. Старшая дворцовая служанка, приехавшая с дворцовыми экипажами, очень сердечно поприветствовала Фэн Юй Хэн. Она улыбалась от уха до уха, и эта улыбка определенно была совершенно искренней. Вместе с евнухом Лю они на пару снова вознесли хвалы Фэн Юй Хэн.

Фэн Цзинь Юань, похоже, тоже понял. Старшего принца, который в течение многих лет не мог иметь детей, вылечила Фэн Юй Хэн. Это была большая заслуга!

Он хотел вставить несколько слов; но так и не смог ничего сказать. Одна была главой дворцовой служанкой, а другой — главным евнухом. Никто не обращал на него внимания, на него даже не смотрели. Фэн Цзинь Юань был мрачен, ему очень хотелось кого-нибудь проклясть, но он не мог проклясть ни одного человека, разозлившего его. Да он и не посмел бы.

Наблюдая, как группы императорских гвардейцев приходят, чтобы унести приятные вещи в поместье, Фэн Цзинь Юань чуть не лишился глаз — они почти выпали. Стоя сбоку, дворцовая служанка все еще разговаривала с Фэн Юй Хэн:

— Как только из дворца Золотых солнечных бликов прибыли эти радостные известия, императорская наложница Сянь быстро пошла сообщить об этом императору и императрице. Прямо сейчас его величество тоже радуется. Думаю, завтра прибудут еще награды для принцессы округа!

Фэн Юй Хэн быстро сказала:

— Императорская наложница слишком вежлива. А-Хэн — доктор. Это лечение предназначено для пользы мира. Кроме того я называю его высочество Светлейшего принца старшим братом. Вылечить болезнь старшего брата и освободить императорскую наложницу Сянь от бремени — обязанность А-Хэн. Я попрошу тетушку поблагодарить императорскую наложницу после возвращения во дворец. Завтра А-Хэн лично отправится во дворец, чтобы поблагодарить императорскую наложницу за ее милость.

— Окружная принцесса слишком скромна, — дворцовая служанка все улыбалась и продолжала говорить Фэн Юй Хэн милые и любезные вещи. Императорская гвардия целый час уносила вещи в усадьбу. После того, как все было сделано, дворцовая служанка произнесла: — Принцесса округа, просмотрите присланное, возможно найдется что-то еще, что бы вам хотелось. Императорская наложница сказала, что его высочество старший принц постоянно выезжает за границу, и он может привезти любую хорошую вещь. Если у вас есть какие-либо желания, просто скажите ему. Даже если вам нужна Луна с неба, вы можете попросить его высочество старшего принца привезти ее для вас.

Фэн Юй Хэн фыркнула и засмеялась:

— Тетушка, должно быть, шутит. А-Хэн уже получила все эти хорошие вещи и чувствует себя немного потерянной. Как я могу просить что-нибудь еще? Достаточно. Всего этого вполне достаточно.

Как только она произнесла, что этого достаточно, Фэн Цзинь Юань пожалел про себя. Наконец ему удалось найти шанс вставить в разговор несколько слов:

— Вы пришли в нашу усадьбу, не хотите ли пройти и посидеть за чашкой чая! — сказав это, он обратился к Фэн Юй Хэн: — А-Хэн, почему ты не приглашаешь гостей внутрь? Разве так можно обращаться с гостями?

Привратник, который стоял в стороне, почувствовал, что у него голова пухнет от услышанного. Он быстро потянул Фэн Цзинь Юаня за рукав и тихо сказал:

— Мастер, уже очень поздно. Это действительно неудобно.

Фэн Цзинь Юань махнул рукой:

— Ха! Что тут неудобного? Проводите гостей в зал двора Пионов. Это не помешает отдыху старейшей госпожи, — договорив, он сказал уже дворцовой служанки и евнуху: — А-Хэн — дочь этого чиновника. Не насладятся ли гости чашкой чая в нашем поместье? Это то, что этот чиновник должен сделать.

Он говорил все это очень естественно. Привратник с сыновним поясом и похоронным транспарантом, повешенным на входе, уже давно мысленно были отброшены им куда подальше. В этот момент он думал только о том, чтобы удовлетворить этих двоих перед ним. Получив обходительное отношение, они вернутся и расскажут об этом своим хозяевам. Будь то императорская наложница Сянь или его высочество старший принц, пока они думали о нем как об отце Фэн Юй Хэн, не было бы недостатка в выгодах. Можно будет получить один миллион серебряных таэлей, которые он должен Фэн Юй Хэн, он сможет использовать его, чтобы вернуть дело. Так, ему больше не придется сидеть в тюрьме.

Думая так, он стал еще более решительным, желая пригласить этих двоих в усадьбу. Он даже протянул к ним руки:

— Скорее же, зайдите в усадьбу, чтобы присесть! Хотя уже поздно, семья Фэн всегда была гостеприимной. Если бы старейшая госпожа знала, что в усадьбу пришли двое почетных гостей, она обязательно встала бы и поприветствовала вас, — эти его слова до смерти испугали дворцовую служанку и евнуха.

Хуан Цюань и Ван Чуань ухмыльнулись, услышав это, а у привратника было еще более горькое выражение лица. В действительности не было ничего, что он мог сделать. Он мог только просить Фэн Юй Хэн:

— Вторая молодая госпожа, пожалуйста, помогите! Не позволяй мастеру… говорить глупости!

— Какая наглость! — Фэн Цзинь Юань был раздражен. — Ты, смелый слуга, кто это тут говорит глупости?

Слуга упал на колени, и из его глаз покатились слезы. Евнух Лю из дворца Золотых солнечных бликов посмотрел на Фэн Цзинь Юаня с выражением полного недоверия на лице. Так, как будто видел перед собой какого-то монстра. Дворцовая служанка выглядела так же. Смотря на этого чиновника пятого ранга, который раньше был премьер-министром, они начали задаваться вопросом, был ли он психически болен.

Фэн Юй Хэн покачала головой и мягко вздохнула:

— Усилия бабушки по воспитанию отца действительно потрачены впустую.

— Окружная принцесса, — беспомощно сказала старшая дворцовая служанка: — возможно, лорд Фэн пережил слишком сильное потрясение, и его разум помутился. Эта слуга не будет спорить с ним, — договорив, она вытащила из своего поясного кармана банкноту: — Семья Фэн проводит похороны. Если бы это случилось раньше, эту сумму определенно нужно было бы отдать лорду Фэн. Но императорская наложница Сянь сказала, что лорд Фэн теперь только чиновник пятого ранга. Для него было бы неуместно принять это. Вот почему эти деньги на похороны будут переданы окружной принцессе, которая сможет позаботиться о них должным образом. Императорская наложница послала их только из-за окружной принцессы.

Евнух Лю тоже вручил ей банкноту. Фэн Цзинь Юань присмотрелся и увидел, что их номинал — по миллиону таэлей каждая. Рыбно-сладкий привкус вспыхнул у него в горле, а в глазах потемнело…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 458. Последняя воля основательницы**

Последняя воля основательницы

Видя, что Фэн Цзинь Юаня сейчас вырвет кровью, Фэн Юй Хэн вытащила иглу и быстро уколола его в плечо. Рыбно-сладкий вкус, уже проникший в его горло, немедленно исчез, заставляя Фэн Цзинь Юаня закашляться.

Дворцовая служанка и евнух с презрением смотрели на него. Затем они попрощались с Фэн Юй Хэн и уехали.

Привратник, который стоял на коленях, схватил Фэн Цзинь Юаня за ногу и сказал, плача:

— Мастер, вторая молодая госпожа вернула вас из тюрьмы, чтобы вы приняли участие в похоронах! Старейшая госпожа, она… скончалась.

— Что? — Фэн Цзинь Юань только сглотнул кровь, его зрение еще не прояснилось. Слова: «Старейшая госпожа скончалась», чуть снова не заставили его рвать кровью от шока. К счастью, Фэн Цзинь Юань вернулся к реальности. Схватив привратника, он спросил: — Что именно здесь происходит?

Что касается Фэн Юй Хэн, она уже начала заходить в усадьбу. Идя, она спросила привратника:

— Императорский врач и судебный медицинский эксперт уже приходили?

Привратник учел влияние, которое Фэн Цзинь Юань и Фэн Юй Хэн оказывали на семью, и решил сначала ответить на вопрос Фэн Юй Хэн. Он громко сказал:

— Они пришли. Важные вопросы были разъяснены двум госпожам.

Фэн Юй Хэн кивнула и увела двух своих служанок в усадьбу. Затем привратник обернулся и объяснил Фэн Цзинь Юаню, что произошло днем.

Пока он рассказывал всю историю, то особо подчеркнул, что именно основательница вызвала проблемы. Она заплатила кучке смутьянов за то, чтобы побеспокоить вторую молодую госпожу. Когда вторая молодая госпожа вернулась в столицу, — кто знает, что именно произошло? — но старейшая госпожа была избита этими смутьянами. Вернувшись в усадьбу, она скончалась.

Хотя он ясно дал понять, какова была ситуация на самом деле, Фэн Цзинь Юань совершенно не мог понять, о чем идет речь. Для него основательница умерла из-за того, что Фэн Юй Хэн причинила ей вред. Именно Фэн Юй Хэн спровоцировала этих нарушителей спокойствия. За убийство кого-либо Фэн Юй Хэн придется заплатить своей жизнью!

Его гнев усилился. Он оттолкнул привратника и практически атаковал Фэн Юй Хэн. Было такое ощущение, что он хотел разорвать девушку на части, чтобы отомстить за основательницу.

К сожалению, Фэн Цзинь Юань был из тех людей, которые переоценивают свои способности. Он был государственным чиновником, пытающимся принять меры против девушки, знающей боевые искусства. Разве он не пытался найти свою смерть?

Фэн Юй Хэн даже не оглянулась, две ее служанки тоже не удосужились взглянуть на ситуацию позади них, но в тот момент, когда Фэн Цзинь Юань потянулся к ее шее, все внезапно перевернулось с ног на голову. Как призрак, она в мгновение ока оказалась позади Фэн Цзинь Юаня.

Именно Фэн Юй Хэн стала той, которая схватила Фэн Цзинь Юаня.

Она была невысокой и могла дотянуться до его шеи, только стоя на кончиках пальцев ног; но положение ее было очень устойчивым. Она ни в малейшей степени не раскачивалась.

В этот момент гнев Фэн Цзинь Юаня еще не угас; но его охватил ужас. Ледяные пальцы Фэн Юй Хэн были прижаты к его затылку. Он не сомневался, что, если эта девушка захочет, она мгновенно сможет сломать ему шею.

Он стоял на месте и не двигался, с его лба капал холодный пот. Усадьба Фэн в целом выглядела очень тоскливо. Повсюду были развешаны погребальные знамена, и все слуги были в простой одежде и с белыми сыновьими поясами на талии. Посреди ночи это выглядело очень тревожно.

Но слова Фэн Юй Хэн были еще более тревожными:

— Изначально я не хотела делать это с вами, но если вы действительно скучаете по бабушке, я позволю вам сопровождать ее.

Фэн Цзинь Юань не смел даже пискнуть. Дрожа, он стоял посреди двора. В голове у него, постоянно чередуясь между собой, проносились изображения лиц основательницы и Фэн Юй Хэн. И то, и другое заставляли его сердце дрожать.

В это время к ним вышли из двора Пионов сестры. Увидев эту сцену, они посмотрели друг на друга и беспомощно покачали головами.

Чэн Цзюнь Мань ускорилась и подошла к Фэн Цзинь Юаню. Не обращая внимания на то, что его держали за шею, она сказала:

— Муж, мать избили смутьяны. К счастью, вторая молодая госпожа смогла остановить их. Она также отправила тех нарушителей спокойствия в тюрьму. Эта жена уже пошла в правительственный офис, чтобы подать отчет, но… — она на мгновение запнулась, но продолжила: — Хоть эти нарушители спокойствия и совершили преступление, они виновны только в том, что избили члена семьи чиновника. Болезнь матери… была вызвана тем, что кто-то дал ей яд.

Фэн Цзинь Юань широко раскрыл глаза. Он не осмеливался говорить, опасаясь, что Фэн Юй Хэн сломает ему шею от малейшего движения, но в глазах у него отобразились некоторые сомнения.

Чэн Цзюнь Мэй добавила:

— Эконом Хэ Чжун отнес во дворец удостоверение личности второй молодой госпожи, чтобы пригласить императорского врача и судебного медицинского эксперта для расследования. Мать отравило последнее лекарство, которое она приняла. Причиной смерти стало отравление. Муж, вы должны подумать о великодушии второй молодой госпожи; в противном случае мать действительно умерла бы с сожалениями.

У Фэн Цзинь Юаня не осталось в голове ни единой мысли. Горе от смерти основательницы, наконец, поразило его, на землю непрерывно начали падать слезы.

Фэн Юй Хэн молча отпустила его. В то же мгновение Фэн Цзинь Юань бросился ко двору Пионов.

Однако сестры Чэн не пошли. Чэн Цзюнь Мань огляделась и увидела, что рядом больше никого нет. Только тогда она сделала шаг вперед и, понизив голос, сказала:

— Императорский врач сказал, что яд был очень сильным. Кажется, это не яд из центрального региона.

Фэн Юй Хэн дважды слышала эти слова. Казалось, что это действительно был иноземный яд, но…

— В последнее время поместье как-нибудь контактировало с иностранцами? — проливные дожди последних нескольких дней привели к катастрофе. Если кто-то со скрытыми мотивами проник в столицу, используя эту предоставленную небесами возможность, это было бы вполне возможно.

Чэн Цзюнь Мань тихо вздохнула:

— Я проверила и не заметила ничего необычного, но человек, который выбрал этот критический момент, чтобы отравить ее, скорее всего, метил в окружную принцессу. Окружная принцесса обязательно должна вести себя осторожно.

Она кивнула:

— Я знаю. Похороны семьи Фэн останутся на вас. Завтра я пойду во дворец. Если дела примут плохой поворот, я не вернусь допоздна. Кроме того… — она немного колебалась. Немного подумав, она откровенно спросила двух сестер: — У вас хорошее понимание вещей. Помогите мне немного подумать. Нужно ли вернуть Цзы Жуя для участия в похоронах?

Сестры Чэн Ши не имели глубокого понимания Цзы Жуя; однако они знали, что он был единственным молодым мастером семьи Фэн, а также младшим братом Фэн Юй Хэн. Они, естественно, не относились к нему плохо. Что касается возвращения его в поместье для участия в похоронах, Чэн Цзюнь Мань придерживалась следующего мнения:

— Обычно, когда из жизни уходит старейшая госпожа семьи, как сын первой жены, молодой мастер должен вернуться. Но из-за наводнения этого года, большая часть дороги из столицы в Сяо Чжоу разрушена. Сейчас даже если отправить письмо или кого-то из слуг, чтобы забрать его, он определенно не вернется вовремя.

Чэн Цзюнь Мэй добавила:

— Это логично, но я не знаю, будет ли кто-то использовать это, чтобы говорить что-то нелицеприятное.

Фэн Юй Хэн махнула рукой:

— Плевать. Люди могут говорить все, что хотят. Я не верю, что граждане, спасенные этой окружной принцессой, поверили бы этим словам и стали бы вести себя, как незнакомцы. Цзы Жуй не вернется. Остальное оставляю на вас, — сказав это, она повернулась к Ван Чуань: — Возвращайся в усадьбу и приготовь пятьсот тысяч таэлей в банкнотах. У поместья Фэн отсутствуют коммунальные фонды. В любом случае, это немного беспокоит.

Сестры Чэн Ши не стали вежливо расшаркиваться с ней. Они как раз собирались заставить Фэн Юй Хэн вернуться и отдохнуть; но со стороны двора Пионов прибежала какая-то служанка. Она с тревогой сказала:

— Госпожи, вторая молодая госпожа, быстро следуйте за этой слугой в траурный зал. Наложница-мать Хань и четвертая молодая госпожа начали вызывать неуместную суету.

Фэн Юй Хэн слегка нахмурилась. Идя к траурному залу, она спросила девушку:

— У четвертой молодой госпожи разве не было серьезных проблем с травмами?

— Ее лицо все еще опухшее, но она может ходить. Она должна была бдеть около старшей госпожи. В результате, когда она увидела возвращения мастера, она начала плакать.

Во время разговора группа подошла ко двору Пионов. Как только они прошли по извилистому коридору, то услышали крик Фэнь Дай:

— Отец! Это последняя воля бабушки. Если вы не будете уважать это, бабушка не сможет отдохнуть в подземном мире!

Крики Хань Ши тоже были слышны. Плача, она говорила:

— Прямо перед тем, как старейшая госпожа скончалась, она больше всего волновалась за ребенка в животе этой наложницы. Она жалела, что не смогла увидеть своего старшего внука перед смертью. Она сказала, что муж не должен плохо относиться к нам троим.

— Какая наглость! — внезапно и резко высказалась Чэн Цзюнь Мань. Они увидели, что она ускорила шаг, когда подошла к Хань Ши. Она была в ярости: — Пол ребенка в твоем животе до сих пор неизвестен. Как ты можешь так ясно говорить, что это внук? Кроме того, даже если это внук, он определенно не будет старшим. Хань Ши, не говори ерунды!

Чэн Цзюнь Мань очень редко злилась; однако это не означало, что она не могла разозлиться. Как могли женщины, которые выросли во дворце, не иметь никаких соображений. Ее ярость была внезапной, и Хань Ши немедленно перестала плакать.

Прямо сейчас Фэн Цзинь Юань стоял на коленях перед гробом основательницы. Эти мать с дочерью вызывали суету, и он сильно разозлился. Он не осмеливался ударить Хань Ши, и при этом не имел возможности ударить Фэн Юй Хэн, но Фэн Фэнь Дай была той, с кем он мог что-то сделать. Он вскочил на ноги и, не сказав ни единого слова, пнул Фэнь Дай. После того, как он ударил ее ногой, он хотел ударить свою наложницу, но, уже подняв ногу и нацелившись на живот Хань Ши, он вынужден был поставить ее на пол.

Но это означало, что Фэнь Дай не повезло. Ее отец пребывал в ярости, и ему некуда было выплеснуть ее, поэтому все это оказалось направленным на нее. Девушку уже избивали в течение дня, она и так уже походила на свиную отбивную. Когда Фэн Цзинь Юань снова ударил ее, и она сразу же потеряла сознание.

Хань Ши плакала и не знала, что делать. Она хотела пойти вперед, чтобы прекратить избиение, но Чэн Цзюнь Мань приказала служанкам остановить ее. Когда Фэн Цзинь Юань, наконец, устал, он остановился; но Хань Ши, не зная, что для нее хорошо, а что — плохо, сказала:

— Муж, последняя воля старейшей госпожи состояла в том, чтобы продвинуть меня до должности высокопоставленной наложницы. Это было то, что старейшая госпожа сказала сама!

Ан Ши, тоже бдевшая у гроба, потеряла дар речи. Она чувствовала, что если ничего не скажет, Хань Ши действительно подумает, что она мертва, и громко произнесла:

— Прямо перед тем, как старейшая госпожа скончалась, эта наложница была рядом с ней. Почему я не слышала такого рода окончательного завещания? — договорив, она посмотрела на Фэн Цзинь Юаня: — По правде говоря, старейшая госпожа не могла сказать ни единого слова. Сразу после того, как она выпила лекарство, то испустила свой последний вздох. Когда она могла высказать свою волю?

Цзинь Цзен, стоявшая в стороне, тоже согласилась:

— Сестра Ан говорит правду.

Хань Ши не смирилась:

— Это было то, что старейшая госпожа сказала четвертой молодой госпоже раньше. Это все правда! Муж, ее слова нельзя игнорировать! В противном случае старейшая госпожа станет призраком и никогда не простит вас!

Все присутствующие в комнате люди потеряли дар речи. Неужели Хань Ши сошла с ума? Кого она проклинала?

Фэн Цзинь Юань уже был на грани обморока от гнева. Он просто проигнорировал всех и опустился на колени перед основательницей. Он так и не сказал ни слова.

Чэн Цзюнь Мань посмотрела на Хань Ши, затем взглянула на валявшуюся в обмороке Фэнь Дай. Гнев на ее лице, наконец, достиг пика. Она просто сделала несколько шагов вперед и громко сказала:

— В настоящее время наша семья Фэн — просто семья чиновника пятого ранга. Кто именно дал тебе смелость стать наложницей высокого ранга? Кто разрешил чиновнику всего лишь пятого ранга иметь наложницу высокого 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 459. Эта окружная принцесса может отправить тебя к старейшей госпоже**

Эта окружная принцесса может отправить тебя к старейшей госпоже

В законах Да Шунь четко указывалось, что только чиновникам стандартного третьего ранга и выше разрешается иметь или продвигать наложниц до высокого ранга. Чиновники со стандартным третьим рангом могут принять столько наложниц, сколько они пожелают, и при этом не имеет значения, если они будут относиться к ним немного лучше, но они определенно не могли иметь высокопоставленных наложниц.

Такой человек, как Хань Ши, чей разум был наполнен только мыслями о романтике, думала только о том, как будет бороться, чтобы завоевать расположение в поместье. Она раздумывала о том, как улучшить их с Фэнь Дай положение в усадьбе. Разве у нее было время, чтобы понять законы Да Шунь? Когда Чэн Цзюнь Мань высказалась, то Хань Ши сразу же стала недовольной:

— На каком основании мы не можем? Кто сказал, что у нас не может быть одной? Они, что, контролируют небо и землю и даже хотят знать у кого, какая наложница?

Как только это было сказано, Фэн Цзинь Юаня сразу побледнел. Он рухнул на колени — так дрожали его ноги. Чэн Цзюнь Мэй не сказала ни слова, прежде чем сделать пару шагов вперед и дважды ударить Хань Ши по лицу. У той даже звездочки вспыхнули перед глазами.

В конце концов, Фэн Цзинь Юань все еще волновался за ребенка в ее животе. Услышав звуки пощечин, он хотел остановить Чэн Цзюнь Мэй; однако та сказала:

— Муж, эти пощечины спасут ей жизнь.

Фэн Цзинь Юань закрыл уже открывшийся рот. Все верно, они спасут жизнь Хань Ши. Он посмотрел с разочарованием на эту свою беременную наложницу, она не оправдала его ожиданий:

— У чиновников со стандартным третьим рангом и ниже не может быть высокопоставленных наложниц. Это закон Да Шунь. Он был установлен императором. Хань Ши, сколько у тебя голов?

Хань Ши была потрясена этими словами. Затем ее накрыло волнами ужаса. Она осмелилась оскорбить императора! У нее была всего одна голова, если бы эти слова дошли до чужих ушей, то смогла бы она выжить?

Когда эти мысли возникли в ее голове, она подсознательно повернулась к Фэн Юй Хэн. Которая подняла бровь и спросила:

— Наложница-мать, что ты смотришь на эту принцессу округа? Это ты оскорбила императора. Твои слова слышали столь многие, ты хочешь подставить эту окружную принцессу?

Хань Ши в ужасе закачала головой:

— Я не собиралась, не собиралась, — затем склонила голову, не решаясь сказать ни слова.

Фэн Юй Хэн, однако, настойчиво спросила ее снова:

— Тогда у тебя есть что-нибудь еще, что можно было бы добавить к этому вопросу о наложницах высокого ранга?

Хань Ши чуть прикусила губу. Она не могла с этим смириться, но вновь покачала головой:

— Нет, — затем она пробормотала: — Как могла старейшая госпожа не знать об этом?

Фэн Юй Хэн пожала плечами и тихо фыркнула:

— Независимо от того, знала бабушка или нет, тебе нужно спросить ее саму. Если ты действительно чувствуешь, что пострадала от несправедливости, эта окружная принцесса может отправить тебя к ней.

— Нет, нет, нет! — Хань Ши отчаянно покачала головой. — Я не хочу. Я…

— Хватит! — сердито закричал Фэн Цзинь Юань. — Никому не разрешено поднимать этот вопрос снова. Хань Ши, ты беременна. Тебе не нужно бдеть у гроба. Возвращайся! — он махнул рукой, и несколько служанок немедленно вышли, чтобы вывести Хань Ши.

Фэн Юй Хэн и сестры Чэн так напугали Хань Ши, что она не посмела оставаться в этой комнате. Но когда ее выводили, она все же вскричала:

— Муж, вы должны вызвать доктора для четвертой молодой госпожи!

Как мог Фэн Цзинь Юань беспокоиться о таких вещах. Вместо этого именно Чэн Цзюнь Мань приказала служанкам унести Фэнь Дай. Затем она договорилась, чтобы кто-нибудь привел доктора.

Сразу после того, как об этой парочке матери и дочери позаботились, вбежал слуга-мужчина и закричал:

— Вторая молодая госпожа! Молодой мастер вернулся в усадьбу!

Услышав эти слова, весь траурный зал шокировано застыл. Даже Фэн Юй Хэн была потрясена. Почему Цзы Жуй внезапно вернулся?

Озадаченная этими словами, она увидела юношу, быстро идущего в их направлении. Он был одет в синее и казался полным энергии. Брови вразлет и осанка придавали ему вид великого молодого господина.

Если это был не Фэн Цзы Жуй, то кто еще это мог быть?

Она шагнула к нему, чтобы поприветствовать. Когда юноша увидел свою старшую сестру, то его острый взгляд, похожий на взгляд молодого лорда, немедленно затуманился. Ни о чем не думая, он нырнул прямо в объятия Фэн Юй Хэн и очень грустным и обиженным тоном сказал:

— Старшая сестра не скучает по Цзы Жую?

Сердце Фэн Юй Хэн мгновенно растаяло.

Надо было сказать, что в этой жизни, кроме Сюань Тянь Мина, единственным человеком, который мог заставить ее почувствовать ответственность, от которой она не могла уйти, был Фэн Цзы Жуй. Но именно из-за этого она не смела слишком часто контактировать с этим ребенком. У нее слишком много врагов. Если бы они охотились только за ней, Фэн Юй Хэн не боялась бы ничего. То, чего она боялась, так это врагов, которые нацелятся на Цзы Жуя. Яо Ши уже однажды отравили. Кухня академии тоже уже горела. Хотя Цзы Жуй был в порядке, если бы этот ребенок пострадал из-за нее, то она действительно не хотела думать о том, что могла бы сделать.

Фэн Юй Хэн успокоилась и обняла своего младшего брата, мягко говоря:

— Как я могу не скучать по тебе? Старшая сестра скучает по Цзы Жую каждый день, но ты должен посещать школу. Только приобретя реальные способности, ты сможешь защитить себя.

Цзы Жуй поднял взгляд на нее, так и оставаясь у нее в объятиях и добавил:

— Не только себя, я буду защищать и старшую сестру, — после того, как это было сказано, казалось, он понял, что Фэн Юй Хэн хотела что-то спросить, так что он понизил голос: — Обратно меня доставил старший брат Бан Цзу, — затем он сказа чуть громче: — Поскольку по всей стране наводнения, семьи многих одноклассников столкнулись с этой катастрофой. Директор школы решил, что Академия будет закрыта на месяц, — договорив, он сбежал из объятий Фэн Юй Хэн и повернулся к Фэн Цзинь Юаню. С очень серьезным выражением он поклонился: — Цзы Жуй приветствует отца, — он был вежлив, но в его голосе не хватало родственной теплоты. Как будто он имел дело с незнакомцем. Слово «отец» для него было понятием, которое он не мог понять.

Фэн Цзинь Юань смотрел на этого сына, которого не видел больше полугода, и не смог сделать эмоций. Со смерти Фэн Цзы Хао он чувствовал себя все более и более довольным этим сыном. Он также чувствовал к нему все больший интерес. Однако он был личным учеником императорского наставника Е Жуна. Он был младшим учеником нынешнего императора. Он проводил большую часть своего времени в Академии Юнь Лу. Не говоря уже о желании проявить к нему интерес, даже увидеть его однажды было трудно.

На эмоциях он подсознательно потянулся к нему. Он хотел обнять этого сына, но тут Цзы Жуй сказал:

— Цзы Жуй вернулся в спешке и услышал о смерти бабушки только по прибытии. Я очень опечален, — произнеся это, он повернулся и встал на колени перед гробом. Он трижды поклонился, а затем сказал: — Этот непочтительный внук, Цзы Жуй, кланяется бабушке. Я уехал в школу и не мог быть близок с ней. Это вина Цзы Жуя. Надеюсь, бабушка не обвинит меня в подземном мире.

Руки, которые Фэн Цзинь Юань протянул, опустился. Он был немного смущен, но Цзы Жуй поклонился основательнице. Он ничего не мог поделать, мог лишь мрачно сказать:

— Ты только что вернулся. Сначала отдохни.

Цзы Жуй не встал. Он просто повернулся и сказал Фэн Цзинь Юаню:

— Цзы Жуй не устал. Я буду бдеть сегодня вечером около бабушки. Проводить время в тюрьме сложно. Отец только вышел и, должно быть, чувствует себя измотанным.

В сердце Фэн Цзинь Юаня вспыхнул гнев, и он резко спросил:

— Кто сказал тебе, что отец в тюрьме?

Цзы Жуй покачал головой:

— Никто. Отец носит тюремную одежду. Я просто догадался, очень легко понять, что вы только что вернулись в усадьбу.

Только тогда Фэн Цзинь Юань вспомнил, что после возвращения он не имел возможности переодеться, и расстроился. Его больше ничего не беспокоило, так что он быстро ушел.

Увидев уход Фэн Цзинь Юаня, Цзинь Цзен слегка задумалась, а потом, сжав зубы, последовала за ним. Ан Ши беспомощно вздохнула:

— Я действительно не знаю, что происходит у них в голове.

Фэн Юй Хэн тихо засмеялась:

— Кого это волнует. Они могут думать обо всем, что хотят. Пока они не навязывают нам свои идеалы, это нормально, — договорив, она помогла Цзы Жую подняться. Указывая на сестер Чэн Ши, она сказала: — Цзы Жуй, познакомься с нашими двумя матерями.

Цзы Жуй не стал расспрашивать. Он сделает все, что ему скажет старшая сестра. Он просто почтительно поклонился обеим женщинам. Чэн Цзюнь Мань очень понравился Цзы Жуй. Поскольку это были похороны основательницы, у нее не было ничего подготовлено, поэтому она могла только сказать:

— Какой хороший ребенок. Мать даст тебе подарок позже.

Фэн Цзы Жуй видел, что ее старшая сестра близка с этими двумя матерями, поэтому не стал вести себя слишком уж вежливо и сразу кивнул:

— Большое спасибо, мама.

Фэн Юй Хэн посоветовала сестрам Чэн Ши и Ан Ши:

— Вы должны уйти. Сегодня первая ночь. Молодое поколение должно бодрствовать. Я лично буду бдеть с Цзы Жуем и Сян Жун. Просто возвращайтесь завтра утром, чтобы заняться делами.

У них не было никаких возражений по этому вопросу. В конце концов, это были правила, но Чэн Цзюнь Мань сказала:

— Принцесса округа все еще должна пойти во дворец завтра. Вы должны отдохнуть сегодня вечером. Неважно, будете ли вы бдеть… все хорошо.

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Нет, я очень рада бдению. В конце концов, это моя бабушка, — сказав это, она махнула рукой и снова попыталась отправить эту троицу восвояси. Больше ничего не говоря, она еще раз встала на колени с Цзы Жуем и Сян Жун.

Когда они увидели, что девушка так настойчива, они не стали останавливать ее. Они просто дали еще несколько советов, а затем покинули траурный зал. Сян Жун давно не видела Цзы Жуя и, жестом привлекши его внимание, тихо сказала:

— Ты стал выше.

Без присутствия взрослых Цзы Жуй, наконец, восстановил свою детскую живость. В конце концов, основательница не очень хорошо относилась к нему и его старшей сестре. Он, может, и хотел бы выжать из себя несколько слезинок, но так и не смог, так что откровенно сдался. Взяв Сян Жун за руку, он очень ласково сказал:

— Третья сестра становится все более и более красивой.

Сян Жун ущипнула его улыбающееся лицо:

— Ты действительно умеешь говорить!

Той ночью брат и сестры не пострадали от бдения, но Цзы Жуй устал от поездки и заснул во второй половине ночи. Опираясь на тело Фэн Юй Хэн, он спал, пока на следующий день не взошло солнце.

Сестры Чэн Ши пришли очень рано. Они прибыли как раз тогда, когда Цзи Жуй проснулся. Прибыв, они в четыре руки быстро выгнали их:

— Солнце взошло. Вы должны вернуться и поспать. Пока мы здесь, все будет хорошо.

Ан Ши тоже прибыла очень быстро. Фэн Юй Хэн увидела, что в этом не так уж много неправильного, поэтому увела обоих детей обратно в павильон Единого благоденствия.

Цзы Жуй и Сян Жун были истощены, и, как только они прибыли, то сразу же заснули. Фэн Юй Хэн, однако, просто вздремнула четыре часа, прежде чем снова встать. Она не успела выспаться. Сегодня она должна была посетить дворец Золотых солнечных бликов. Ей также придется пойти во дворец, чтобы вылечить императорскую наложницу Юнь. Она также получила подарок от императорской наложницы Гу Сянь, поэтому ей нужно хотя бы навестить ее. Она боялась, что с этими поездками она разберется только к позднему вечеру.

Она оставила Ван Чуань, чтобы позаботиться о Цзы Жуе, а Хуан Цюань ушла с ней. Бан Цзу ждал за пределами поместья принцессы округа, собираясь лично править императорской каретой. Видя, как она подходит, он безо всякого выражения сказал:

— Я вернул для вас этого ребенка. Как вы меня поблагодарите?

Фэн Юй Хэн закатила глаза:

— Какого еще ребенка. Это мой младший брат. Что касается благодарности, как насчет того, чтобы я позволила тебе взять несколько выходных?

Бан Цзу покачал головой:

— Тогда вы можете не благодарить меня, — затем он указал на императорскую карету позади себя: — Садитесь!

Фэн Юй Хэн собирался сесть в имперскую карету. В это время она услышала из поместья Фэн внезапный выкрик Фэн Цзинь Юаня:

— Я хочу, чтобы вы все свалили 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 460. Человек из низшего класса, почему ты говоришь с этой принцессой округа?**

Человек из низшего класса, почему ты говоришь с этой принцессой округа?

Фэн Цзинь Юань кричал громко, его голос даже охрип. Нога, которую Фэн Юй Хэн только что подняла, не опустилась на подножку кареты, потому что девушка была поражена. Она похлопала себя по груди и спросила:

— Их волк, что ли, преследует?

Хуан Цюань с презрением сказала:

— Почему это похоже на вопли Чэнь Ши? Ругается как базарная баба!\

Такое описание крика-оскорбления — ругань базарной бабы, подстегнуло любовь Фэн Юй Хэн к сплетням. Она потянула Хуан Цюань за рукав:

— Пойдем, пойдем, посмотрим.

Бан Цзу потерял дар речи, наблюдая, как две девушки уходят. Он ненавидел это так сильно, что у него зубы зачесались, но ему все еще было немного любопытно, почему Фэн Цзинь Юань издал такой крик. Так сто он быстро сошел с кареты и передал ее императорским стражам на входе перед тем, как последовать за Фэн Юй Хэн.

Когда Фэн Юй Хэн прибыла ко входу в поместье Фэн, там стояла группа людей, которых выгнали. Их не просто выгнали, выбросили даже принесенные ими подарки. Она присмотрелась. Ха! Были люди, которые отправили выпечку, чайные листья, яйца, кто-то даже принес салат. Выброшенных на улицу людей — хотя они были одеты в чистую одежду — даже отдаленно нельзя было посчитать изящными. Хотя некоторые носили официальную одежду, все они были чиновниками ниже стандартного пятого ранга. Фактически, некоторые были просто людьми, которых эти чиновники послали в качестве представителя. Она сразу заметила несколько помощников губернатора. Какой-то человек поднял выброшенную коробку чайных листьев и громко сказал:

— Старейшая госпожа семьи чиновника Фэн скончалась, поэтому мы пришли, чтобы выразить свое уважение. Если вы не принимаете наши чувства, это нормально, но вы на самом деле выбросили вещи, которые мы принесли, и выгнали нас из поместья. Вам действительно не хватает вежливости!

Как только эти слова были сказаны, другой человек начал кричать:

— Это он смотрит сверху вниз на дары, которые мы принесли, считая их убогими, но мы прислали немного денег. Да, я принес только десять таэлей, что не так уж и много, но я всего лишь стандартный чиновник восьмого ранга. Моя месячная зарплата составляет всего двадцать таэлей, и чай был подарком, который получил я сам. Сколько же вы хотите?

— Правильно! — подхватил следующий. — Я всего лишь чиновник девятого ранга. Хотя я принес только восемь таэлей, у меня осталось только два таэля на месяц. У меня есть еще семья с пожилыми и детьми, которые ждут свою еду, но вы думаете, что это слишком мало?

Некая пожилая госпожа дрожащим голосом добавила:

— Старый приятель Фэн, это ваша усадьба отправила приглашения. Проще говоря, наши семьи не живут полной чашей. Мы пришли сегодня не для того, чтобы разыгрывать из себя богачей и пускать пыль в глаза\*. Если бы мы не получили приглашение, мы бы вообще не пришли.

— Правильно, верно.

Все больше и больше людей соглашались с этим, и тут Фэн Цзинь Юань еще раз крикнул:

— Кто тут старый приятель? Вы достаточно знакомы со мной, чтобы называть приятелем? Семья Фэн не приветствует вас. Катитесь! Вон!

Наконец, из-за его настойчивого требования все люди, пришедшие выразить соболезнования его утрате, покинули поместье Фэн. Уходя, они с грустью сказали:

— Какой мусор! Он все еще считает себя премьер-министром? Если бы не поддержка окружной принцессы Цзи Ан, то только из-за покушения Цянь Чжоу на императора вся семья Фэн была бы уничтожена.

Пока они переговаривались в таком духе, кто-то успел отреагировать:

— Стойте! Мы не можем просто так уйти. Фэн Цзинь Юань забрал наши деньги и выгнал нас. Мы пришли сюда из добрых побуждений, чтобы зажечь благовония для старейшей госпожи, но были прокляты. Из-за чего? Даже если мы собираемся уходить, мы должны вернуть наши деньги!

— Правильно! Мы должны вернуть наши деньги!

После этих слов все немедленно отреагировали, повернули свои стопы назад к усадьбе Фэн и громко закричали:

— Верните наши деньги! Фэн Цзинь Юань, верни нам наши деньги!

— Этот Фэн Цзинь Юань действительно что-то с чем-то, — смеялась над этим зрелищем Хуан Цюань. — Присланные деньги он возьмет и примет. В любом случае, кроме этой группы низших должностных лиц, никто из высокопоставленных чиновников не придет. Было бы лучше дать им хоть какое-то лицо.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Прямо сейчас он, должно быть, в ярости от стыда. Как он мог подумать о таких вещах. Вот почему говорят, что легко перейти от бережливости к экстравагантности, но трудно перейти от экстравагантности к бережливости. Его за одно мгновение понизили в должности со стандартного первого ранга до пятого. Вполне нормально, что он не сумел адаптироваться к этому.

Они стояли недалеко от входа и смотрели, как слуги семьи Фэн возвращают подарки в соответствии с квитанциями. Маленькая корзина, которая с большим трудом была заполнена, снова опустела. Выражение лица Фэн Цзинь Юаня стало еще более безобразным.

Наконец группа разошлась, и вход в усадьбу Фэн снова затих.

Фэн Юй Хэн не собиралась продолжать смотреть. Когда она уже собралась уходить, Фэн Цзинь Юань увидел ее и громко закричал:

— Злобное создание! Стой там!

Фэн Юй Хэн остановилась и повернулась, чтобы спросить его:

— Зверь, ты смеешь оскорблять меня, когда зовешь?

Фэн Цзинь Юань чуть не ударил себя по лицу. Почему у него опять отключилась память, и он в итоге опять назвал эту девочку ублюдочной? Он уже проиграл в прошлый раз. То, что она сказала, было правильно. Он оскорбил ее, назвав ее ублюдочной, это ведь то же самое, что назвать зверем себя.

Он, посинев лицом, не стал спорить по поводу оскорбления, которое было ему с успехом возвращено. Он просто указал на нос Фэн Юй Хэн и спросил:

— Это ты сказала эконому разослать эти приглашения людям из низшего класса?

Фэн Юй Хэн недоверчиво посмотрела на человека перед собой. Ей действительно хотелось измерить, насколько толстой была кожа на лице Фэн Цзинь Юаня. Люди из низшего класса? Очень хорошо!

— Человек стандартного пятого, низшего класса, кто дал смелость говорить с этой принцессой округа? — она подняла бровь и мгновенно окутала себя почти видимой гнетущей аурой.

Фэн Цзинь Юань пораженно округлил глаза. Он указал на нее и сказал:

— Я твой отец!

— И что из этого? — ее глаза были полны презрения. — Я просто использую собственную логику отца, чтобы говорить с вами. В ваших глазах любой человек более низкого ранга, чем вы, — низшая каста. Если это так, я — принцесса округа стандартного второго ранга, а вы — чиновник стандартного пятого ранга. Какое вы имеете право говорить со мной? — сказав это, она продолжала, не дожидаясь, пока Фэн Цзинь Юань отреагирует: — Не говоря уже о том, что я получила этот титул окружной принцессы далеко не просто так. Я, Фэн Юй Хэн, подготовила войска для Да Шунь. Я изготовила сталь для страны. Исходя только из этих двух пунктов, ранг стандартной принцессы округа второго ранга — мало мне соответствует, слишком низок. Давайте не будем упоминать, как я рисковала своей жизнью, чтобы выехать из города и заботиться о беженцах во время бедствия. Человек низшего класса, какое вы имеете право критиковать меня!

Фэн Цзинь Юань не смог понять этого рассуждения:

— Даже если бы ты стала императрицей, я все равно был бы твоим отцом!

— Правда что ли? — сразу же засмеялась Фэн Юй Хэн. — Похоже, отец-император правильно сделал, понизив вас до стандартного пятого ранга. Столько лет были премьер-министром, но, похоже, даже не представляете, как работают правила. Считает ли отец, что императорским наложницам все еще нужно кланяться, когда они посещают свои материнские семьи? Независимо от того, какие чиновники, независимо от того, как высок их ранг, пока дочери отправлены во дворец, не нужно ли им становиться на колени, чтобы приветствовать их? Фэн Цзинь Юань, что за мысли вы скрываете?

Фэн Цзинь Юань потерял дар речи от ее тирады, потому что все, что сказала его дочь, было правильным.

Затем Фэн Юй Хэн спросила:

— Когда вы еще были премьер-министром, когда чиновники более низкого ранга отправляли приглашения, вы когда-нибудь ходили?

Эти слова заставили Фэн Цзинь Юаня застыть. Прямо реинкарнация: после того, как все было обобщено, стало понятно, что это возмездием. Все это было возмездием!

Он издал пару раз смешков, потом развернулся и вошел в усадьбу. Когда он проходил через ворота, то сказал Хэ Чжуну:

— Неважно, кто придет, отнесись к ним с вежливостью.

Хэ Чжун с горьким выражением лица кивнул. Только после того, как Фэн Цзинь Юань ушел, он беспомощно покачал головой и тихо сказал:

— После такой масштабной утренней сцены разве могут появиться еще люди!

Фэн Юй Хэн вернулась в императорскую карету, и Бан Цзу лично направил ее ко дворцу Ясных солнечных бликов. Фэн Юй Хэн, однако, вспомнила еще один важный вопрос и спросила Хуан Цюань:

— Что бы ни говорили, я в настоящее время нахожусь в глубоком трауре. Для меня будет хорошо просто приехать к ним в гости? Есть ли какие-то правила, запрещающие это? Как насчет того, чтобы мы сначала вошли во дворец? Мы посетим их, когда закончатся похороны старейшей госпожи!

Когда она подумала об этом, императорская карета была почти у ворот дворца Ясных солнечных бликов. Бан Цзу хоть и был снаружи, но обладал острым слухом, так что, услышав это, громко сказал:

— Слишком поздно спрашивать. Поднимите занавеси и посмотрите. Его высочество Светлейший принц уже ждет вас за пределами дворца!

Фэн Юй Хэн на секунду застыла, а потом быстро встала, чтобы выйти из кареты. Хуан Цюань подняла занавеску. Конечно же, они увидели, что счастливого Сюань Тянь Ци, стоявшего у ворот дворца Ясных солнечных бликов.

Императорская карета ускорилась и остановилась перед дворцом. Прежде чем она смогла заговорить, Сюань Тянь Ци сказал:

— Младшая сестра! Этот принц долгое время ждал здесь, — проговорив это, он лично подошел и протянул руку: — Позволь старшему брату помочь тебе выйти из кареты.

Фэн Юй Хэн немного смутилась:

— Старший брат, в таких любезностях нет нужды, — но она все же протянула руку и приняла его помощь; но не сдвинулась с места: — Я только что спросила свою служанку кое о чем. В настоящее время усадьба Фэн в глубоком трауре. Я боюсь, что мой визит это плохо. Если это навлечет беды, это будет плохо. Старший брат, лучше я вернусь через несколько дней!

— Ха! — Сюань Тянь Ци махнул рукой: — О чем тут говорить? У моего дворца Ясных солнечных бликов нет такого рода правил. Более того, кто ты! Ты благодетель этого принца. В какое место ты не могла бы пойти? Давай, давай, давай, быстро следуй за старшим братом во дворец.

Старший принц высказался, и Фэн Юй Хэн повела бы себя слишком нелогично, если бы не последовала за ним, так что она не стала и дальше ссылаться на похороны. В любом случае у нее не было сыновнего пояса. Она просто носила простую одежду, так что понять все было очень тяжело.

Сюань Тянь Ци привел ее в главный зал дворца Ясных солнечных бликов. Его дворец, если сравнивать с другими дворцами принцев, был самым лучшим, ведь он был старшим императорским сыном Да Шунь. Кроме того Сюань Тянь Ци прекрасно разбирался в бизнесе. Весь дворец был забит приятными мелочами. Любая вещь, случайно взятая со стены, будет иметь определенную ценность. Фэн Юй Хэн была крайне удивлена этим зрелищем, и не могла не сокрушаться:

— Старший брат, ты действительно богат!

Сюань Тянь Ци был действительно очень богат, настолько, что ему практически не нужно было ни о чем заботиться. Он вообще не ценил императорский трон. Он просто надеялся, что после смерти императора на трон взойдет надежный брат. Так, положение страны будет стабильным. Если бы страна и люди процветали, жили в мире, то он смог бы продолжать заниматься бизнесом и зарабатывать деньги. Его нынешняя второстепенная принцесса была беременна. Независимо от того, сын это или дочь, ему было к чему стремиться. По крайней мере, он мог бы потратить деньги, которые заработал. Что может быть лучше этого?

Сюань Тянь Ци сиял от радости. Он очень великодушно сказал:

— Младшая сестра, если хочешь, не говоря уже о деньгах, даже если бы ты пожелала этот дворец Ясных солнечных бликов, этот принц отдал бы его тебе, не моргнув и глазом.

— Старший брат, насколько же я жадная в твоих глазах? — спросила Фэн Юй Хэн, несколько обреченно шлепнув себя по лбу.

Сюань Тянь Ци засмеялся и махнул рукой:

— Как это может быть? Младшая сестра — божественный доктор. Даже если бы старший брат дал тебе лучшее из лучшего, этого было бы недостаточно, чтобы отплатить за твою милость, — его тон был искренним, и Фэн Юй Хэн испытала эмоциональный подъем.

— Вещи, отправленные вчера, уже были достаточны для того, чтобы изумить А-Хэн, — она горько улыбнулась и покачала головой: — Возможно, подобное нельзя найти даже в национальной сокровищнице Да Шунь.

Сюань Тянь Ци рассмеялся и ничего не сказал. Он просто махнул рукой евнуху:

— Иди скорее и приведи трех второстепенных принцесс, — сказав это, он быстро объяснил Фэн Юй Хэн: — Я послушался твоего совета. Две новые наложницы, недавно привезенные во дворец, тоже забеременели. Этот принц повысил их до второстепенных принцесс. Это также и намерение императорской наложницы-матери.

— Это то, что должно быть сделано, — кивнула Фэн Юй Хэн, а затем взяла чашку чая и сделала глоток.

Кто знал, что такое было в чае дворца Ясных солнечных бликов. Он был очень вкусным. Она залпом выпила две чашки, прежде чем отставить ее в сторону. В это время евнух Лю привел в зал трех второстепенных принцесс.

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

\* тут задействована идиома, буквально означающая «набить себе морду, чтобы выглядеть толстяком», но более гладко все же ложится на речь иные значения, которые я и использовала.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 461. Красный абрикос пророс через стену\***

Красный абрикос пророс через стену

Причиной сегодняшнего визита Фэн Юй Хэн был осмотр трех беременных женщин. Она не стала медлить с этим делом, приступила к процедуре сразу же, как только они появились.

После столичных катаклизмов все знали, что окружная принцесса Цзи Ан — божественный врач, она уже стала более известной, чем ее дед по материнской линии, Яо Сянь. Когда эти три второстепенные принцессы забеременели от Светлейшего принца, они стали еще более осторожны. Просто чтобы проверить, беременны ли они, были вызваны пять или шесть императорских врачей, но они все еще не могли почувствовать себя более непринужденно. Только после того, как они услышали, что придет принцесса округа Цзи Ан, они, наконец, чуть подуспокоились.

Фэн Юй Хэн осмотрела всех трех, и все в зале смотрели на нее, затаив дыхание. Люди в комнате выдохнули только после того, как она отняла руку и кивнула:

— Они действительно в положении.

Сюань Тянь Ци засмеялся и быстро расспросил о том, на что ему стоит обратить внимание. Фэн Юй Хэн неохотно рассказала ему целую кучу вещей, которую слуги тщательно записали. Только тогда три второстепенные принцессы были отправлены обратно.

Фэн Юй Хэн сказал Сюань Тянь Ци:

— В последнее время в усадьбе Фэн полно дел, и императорская наложница Юнь немного простудилась. Старший брат, я боюсь, что не смогу часто посещать тебя, но это нормально. Дворец Ясных солнечных бликов находится недалеко от моего поместья окружной принцессы. Если у старшего брата появятся какие-либо вопросы, просто приходи ко мне.

Сюань Тянь Ци еще раз поблагодарил ее, а затем попытался договориться найти что-то хорошее для нее, но Фэн Юй Хэн с большим трудом остановила его. Он чувствовал себя беспомощным, но мог только сидеть, сложа руки. Потирая ладони друг о друга, он сказал:

— Я просто не знаю, как мне поблагодарить тебя. Если бы не ты, я боюсь, что этот принц никогда бы не смог испытать отцовские чувства. Изначально мы с императорской наложницей-матерью уже сдались. Мы вызывали бесчисленное количество знаменитых врачей и много раз терпели неудачи; но, кто же знал, что чудесные руки младшей сестры действительно излечат меня.

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Я никогда не преувеличиваю. Если болезнь лечится, то я могу вылечить ее. Если она не поддается лечению, я не смогу этого сделать. Если я решаюсь на лечение, значит, существует шанс на выздоровление. Это мой принцип.

— Угу, — кивнул Сюань Тянь Ци, — я знаю, — затем он нахмурился и некоторое время размышлял. Когда он снова заговорил, то сменил тему: — Младшая сестра, ты ведь знаешь, что этот принц посвятил бизнесу половину своей жизни. Лучшие места для его ведения — государственные границы. Когда речь идет о торговле между двумя странами, независимо от того, открыты они или закрыты, это выгодно. Я тоже не нормальный бизнесмен. Я принц страны. У меня довольно много шпионов в тех местах, где я занимался бизнесом. Несколько дней назад, когда ты все еще заботилась о бедствии за городом, один из моих шпионов прорвался сквозь дождь, чтобы доставить письмо. Там говорилось, что одна из принцесс Цзун Суй покинула семью и, похоже, сбежала в Да Шунь.

— Цзун Суй? — внезапно в голове у Фэн Юй Хэн промелькнуло что-то. Кое-что случилось несколько дней назад в дождливую ночь, это произошло вскоре после того, как она покинула город. Той ночью Сюань Тянь Хуа навестил ее и взял с собой Юй Цянь Инь. В то время она почувствовала, что манера держаться уходящей Юй Цянь Инь показалась ей немного знакомой, но она не смогла понять, где она видела подобное раньше. Размышляя об этом сейчас, она, казалось, нашла источник этого чувства. Этим источником была Сюань Тянь Гэ. Когда Юй Цянь Инь уходила, она, естественно, источала гордое высокомерие и бесстрашие, которые были в точности как аура, излучаемая великой княжной Да Шунь. Такая гордость и аура благородства не были чем-то, что можно было бы подделать или научить. Может быть… это была она?

— Спасибо, старший брат, — искренне сказала Фэн Юй Хэн. Она не упомянула причину; однако Сюань Тянь Ци повел себя так, как будто все понял. Он просто мягко улыбнулся.

Покинув дворец Ясных солнечных бликов, императорская карета Фэн Юй Хэн поехала прямо к императорскому дворцу. Войдя во дворец, она сначала отправилась с визитом вежливости к императорской наложнице Гу Сянь. Императорская наложница Гу Сянь больше не думала о Фэн Юй Хэн, как раньше. Теперь к ней она испытывала только благодарность.

Когда она, наконец, добралась до дворца Зимней Луны, был уже почти полдень. Хуан Цюань держалась за свой живот и непрерывно жаловалась на голод. Фэн Юй Хэн тоже чувствовала себя довольно голодной, поэтому она ускорила шаг и поманила служанку за собой:

— Когда мы доберемся дворца Зимней Луны, у нас будет еда.

Однако реальность оказалась непредсказуемой. Она не думала, она действительно не рассчитывала, что, прежде чем они доберутся до дворца Зимней Луны, она услышит чрезвычайно громкий поющий голос:

— Ты на той стороне горы! Я на этой стороне горы! Ты стоишь на той стороне широкой реки! Я на этой стороне широкой реки! Девушка, дорогая, почему ты больше не смотришь на меня!

Эта полная мистики песня ошеломила Хуан Цюань:

— Кто это? Кто это такой наглый? Хотя взгляды на обычаи Да Шунь довольно широки, они не должны быть широки до такой степени, верно? Кроме того это императорский дворец. У кого нашлась смелость бегать в императорском дворце и петь песни о любви?

Фэн Юй Хэн обреченно прикрыла ладонью лицо:

— Внутри императорского дворца, особенно перед входом во дворец Зимней Луны… кто, кроме нашего императора, будет петь песни о любви? — самое главное, если вы хотите петь, просто пойте, но почему из-за этой песни так больно слуху? Что именно происходило?

Пока она думала, раздался другой голос, почти такой же пронзительный, как и женский, и он тоже пел:

— Моя любовь, о, любовь моя, если ты перепрыгнешь через гору, ты сможешь увидеть меня. Если ты сможешь пересечь реку, ты сможешь взять меня замуж. Моя любовь, о, моя любовь, почему ты быстро не придешь ко мне?

Фэн Юй Хэн закрыла уши и развернулась, желая уйти. Кто же знал, что себя проявит желание Хуан Цюань посплетничать. Схватив ее за руку, она взмолилась:

— Молодая госпожа, давайте подойдем и посмотрим! Люди могу понаблюдать за пением императора не чаще одного раза в тысячу лет. А еще разве молодой госпоже не интересно, кто поет женскую партию?

Фэн Юй Хэн закатила глаза:

— Не можешь сказать, кто поет женскую партию? Помимо его партнера в… подожди-ка, кроме евнуха Чжан Юаня, который всегда остается на его стороне в боях, кто еще это может быть?

— Ой! Евнух Чжан поет намного лучше, чем император. Молодая госпожа, пойдемте, посмотрим!

Фэн Юй Хэн не могла убежать от Хуан Цюань, кроме того было задето и ее собственное любопытство. Так что девушки на цыпочках прокрались поближе и склонились вперед. Они даже постарались успокоить свое дыхание. Тайком они проползли вперед, но прежде чем они смогли приблизиться, им преградили путь два императорских стражника. Один из них, как преступник, понизил голос и спросил:

— Кто это?

Фэн Юй Хэн помахала им ладошкой:

— Это я, принцесса округа Цзи Ан.

Ее знали практически все во дворце. Увидев ее, императорская гвардия быстро убрала свои копья, и тот, кто только что говорил, сказал:

— Принцесса округа, это вы? Приказ его величества — никому не разрешено прерывать песню, которую он поет для императорской наложницы Юнь. Еще раньше пришла ее величество императрица и тоже была отвергнута.

Фэн Юй Хэн кивнула и заговорщицки ответила:

— Я не буду перебивать. Я просто хочу посмотреть представление.

— Хорошо! — сказал солдат. — Окружная принцесса, будьте осторожны. Вы не должны быть обнаружены.

Вот так, прорвав эту линию обороны, они с Хуан Цюань сделали несколько шагов вперед. Выйдя по небольшой тропинке, они увидела императора, стоящего у входа. Он пел, вытягивая шею. Чжан Юань стоял не слишком далеко от него и тоже пел во все легкие. Он даже время от времени напоминал императору:

— Предыдущий кусочек был невпопад.

На этот раз император не стал спорить с Чжан Юанем. Если говорили, что он спел невпопад, он вернется и споет снова. Было ясно, что он делал все возможное, чтобы хорошо спеть песню; однако, прямо скажем, эта песня была довольно странной. Ее было очень трудно понять, чем-то она напоминала народную песню. Но по сравнению с народными песнями, которые Фэн Юй Хэн слышала в прошлой жизни, эта была во много раз страннее.

Фэн Юй Хэн тихо спросила Хуан Цюань:

— Что это за песня?

Та покачала головой:

— Я никогда не слышала ее раньше. Скорее всего, ее придумал его величество.

Фэн Юй Хэн не верилв в это:

— Как он мог придумать такие вещи. Возможно… ее придумал Чжан Юань.

Один из императорских стражей позади них услышал это и наклонился, чтобы разрешить их сомнения:

— Когда его величество впервые встретил императорскую наложницу Юнь снаружи, такую песню довольно часто пело ее материнское племя.

Вот оно что.

Император продолжил петь, а потом почувствовал, что его горло охрипло, и помахал евнуху, чтобы он позаботился о нем:

— Нужна вода!

Тот быстро принес поднос с чаем.

Император не смог дождаться, когда слуга позаботится о нем, — сам взял чайник и налил себе воды. Он пришел в себя только после того, как выпил три чашки подряд. Затем он налил чашку Чжан Юаню:

— Быстро утоли жажду. В этот раз ты не смог взять ту высокую ноту.

Чжан Юань взял чашку и выпил ее. Наливая себе вторую чашку, он сказал:

— Ваше величество, если вы действительно расстроены из-за этого слуги, давайте прекратим петь. Вы пели почти час, но внутри не было никакого движения. Вернемся в другое время!

— Какой смысл возвращаться в другое время? Там нет движения сейчас, но если мы вернемся в другое время, оно будет? В любом случае, мы верим, что она может это услышать. Независимо от того, выйдет она или нет, решать ей. Будем ли мы петь или нет, зависит только от нас. Мы решили, что останемся здесь. Сердце человека состоит из плоти. Рано или поздно это ее тронет.

Он так много сказал, что мог сделать Чжан Юань? Он быстро опрокинул в себя еще две чашки, затем вернулся на свое первоначальное место и начал еще одну песню.

Фэн Юй Хэн действительно не могла продолжать на это смотреть, но император блокировал ворота. Она не могла войти; но и не могла отложить лечение императорской наложницы Юнь. Что ей делать?

Она рассматривала дворец Зимней Луны и уперлась взглядом в стены дворца. Затем она вытащила Хуан Цюань и тихо сказала:

— Отступаем!

Они осторожно обошли дворец Зимней Луны. Под пристальным взором императорских стражей они, наконец, добрались до дворца Зимней Луны, прибыв в относительно тихое место.

Хотя это и было относительно тихое местечко, тут просто было меньше людей. Они все еще могли слышать пение императора, но громкость была не такой высокой. Хуан Цюань не понимала, почему они пришли на эту сторону. Фэн Юй Хэн указала на высокие стены дворца и спросила ее:

— Можешь прыгнуть туда?

Хуан Цюань была озадачена:

— Могу, но зачем нам прыгать через стену?

Фэн Юй Хэн только глаза закатила:

— Болезнь императорской наложницы-матери должна лечиться, но император блокирует вход. Даже если это черный ход, боковая или запасная двери, у него все еще есть помощники, следящие за ними! Если мы хотим войти, есть только один путь. Прыжок через стену.

Хуан Цюань понимала, что она права, но чувствовала себя немного беспомощно:

— Цингун этой слуги немного хуже, чем у Ван Чуань. Стена такая высокая, если бы Ван Чуань была здесь, она смогла бы взять с собой молодую госпожу, но эта слуга не способна. Я могу подняться сама и бросить молодой госпоже веревку.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн кивнула и потянулась в рукав, чтобы вытащить веревку. Хуан Цюань уже привыкла к ее способности доставать все, что ей нужно. Она даже не спросила. Забрав ее, она взвилась в воздух и воспользовалась парой точек опоры по пути, прежде чем достичь вершины дворцовой стены.

Веревка была сброшена вниз. Хотя у Фэн Юй Хэн не было удивительных способностей древних людей, она была не намного хуже, чем Хуан Цюань. Веревка была только дополнительной опорой. Она схватила ее и плавно поднялась.

Когда они наконец-то уселись на стену, Фэн Юй Хэн почувствовала растерянность:

— Разве во дворце Зимней Луны нет скрытых стражниц? Почему нет реакции, когда люди перепрыгнули через стену?

Сразу после ее слов она внезапно услышала, как император громко пропел у входа:

— Там было видно красный абрикос, проросший через стену.

Фэн Юй Хэн вздрогнула от страха. Потеряв равновесие, она сверзилась со стены.

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

\* Красный абрикос пророс через стену — это идиома, означающая, что у жены есть любовник.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 462. Вы поете, я играю**

Вы поете, я играю

Фэн Юй Хэн завопила. В конце концов, ее способности цингун не достигли вершины совершенства. На таком коротком расстоянии у нее не было времени, собрать энергию в даньтяне. Она могла только принять свою судьбу и закрыть глаза, чтобы дождаться посадки. Она даже начала задумываться, приземлится ли она на левую или правую ягодицу.

К счастью, ожидаемого удара, как и боли, не последовало. Вместо этого она упала кому-то на руки, и до ее ушей донесся смешок.

Фэн Юй Хэн сразу поняла. Даже не открыв глаза, она сказала:

— Мне было интересно, почему никто не помешал нам перепрыгнуть через эту стену. Оказалось, что Сюань Тянь Мин ждет меня внизу? — она открыла глаза; однако, ее внимание было приковано к человеку, стоявшему позади того, кто ее поймал: — Седьмой брат, ты тоже пришел с ним, чтобы поиздеваться?

Конечно же, там стоял Сюань Тянь Хуа, облаченный в свой традиционный белый. Обмахиваясь веером, он качал головой и горько улыбался.

Руки, держащие ее, сжались крепче, и Сюань Тянь Мин сказал:

— Дорогая жена, ты стала довольно смелой. Ты даже осмелилась перепрыгнуть через стены дворца Зимней Луны.

Фэн Юй Хэн почувствовала легкую горечь:

— Я хотела пройти через парадные ворота, но самое главное, я не могла этого сделать! Желание отца-императора войти бесконечно, — она вздохнула и вскочила с Сюань Тянь Мина, затем махнула рукой вверх: — Хуан Цюань, спускайся.

Хуан Цюань наклонилась и слетела вниз, прежде чем поприветствовать обоих принцев. Сюань Тянь Мин схватил свою жену и сказал:

— Пойдем, нам нужно быстро войти. Императорская наложница-мать очень раздражена этим пением, поэтому она позвала седьмого брата прийти и сыграть для нее на цитре.

Фэн Юй Хэн посмотрела на слуг позади Сюань Тянь Хуа и увидела, что они держат цитру. Мысленно она начала задаваться вопросом, смогут ли звуки цитры заглушить пение императора.

В это время императорская наложница Юнь откинулась на подушки в своей постели. Она выглядела немного здоровее, чем раньше. Увидев их, она быстро помахала рукой, но сказала Сюань Тянь Хуа:

— Хуа Эр, быстрее, быстрее сыграй песню для этой. Если этот старик продолжит так петь, жизнь этой исчезнет.

Сюань Тянь Хуа засмеялся и больше ничего не сказал. Слуги положили цитру на заранее приготовленный стол. Он сел и нежно коснулся инструмента.

Фэн Юй Хэн отправилась обследовать императорскую наложницу Юнь и делать внутривенное вливание.

Надо сказать, что игровые способности Сюань Тянь Хуа были слишком не от мира сего, они задевали саму душу. Его музыка напоминала перестук жемчужин по нефритовому блюду, неуловимую падающую звезду. Звук, исходящий из струн, значительно ослабил раздражение, которое испытывала императорская наложница Юнь.

Не впервые Фэн Юй Хэн слышала, как Сюань Тянь Хуа играет на цитре, но тон мелодии каждый раз был иным. Она могла изменяться вместе с окружающей средой, могла направлять настроение людей. Фэн Юй Хэн вспомнила один слух, который когда-то слышала. По-видимому, в древние времена существовали музыканты, игравшие на цитре не ради развития своего чувства прекрасного и не для чьего-то другого удовольствия, а также не для того, чтобы привлечь дам. Вместо этого они использовали цитру как оружие. Всего лишь несколько песенных пассажей на цитре и мелодия будет обладать огромным количеством энергии. Эта музыка была способна стать острым оружием, мощным, как десять тысяч солдат.

Страны тратили колоссальные деньги, чтобы нанять такого музыканта, и часто одерживали победу. К сожалению, таких людей было очень мало. Уже благословением было найти одного или двух таких музыкантов.

Это была легенда, о которой она читала в прошлой жизни. Первоначально она думала об этом как о простой сказке, но теперь, когда она услышала цитру Сюань Тянь Хуа, по какой-то причине это заставило ее задуматься об этом слухе. Она почувствовала, что этот слух может не быть ложью. Сюань Тянь Хуа действительно мог быть на это способен.

Когда она подумала об этом, звуки музыки стали еще более опьяняющими. Но в это время пение императора, казалось, начало соревноваться со звуками цитры. Когда цитра играла громче, император тоже пел громче. Когда цитра играла тише, он продолжал петь громко. На самом деле он даже не стеснялся кричать.

Мелодия была той же самой. Пока он пел, кто знал, сделал ли Сюань Тянь Хуа это нарочно, но звуки цитры постепенно начали гармонировать с пением снаружи. Таким образом, никто не заметил, что Сюань Тянь Хуа начал аккомпанировать пению императора. Отец и сын очень хорошо дополняли друг друга, и его песня звучала менее ужасно.

Из-за этого императорская наложница Юнь была на грани истерики. Она быстро взмахнула рукой, не связанной с капельницей, и крикнула Сюань Тянь Хуа остановиться. Она беспомощно спросила его:

— Что именно ты делаешь?

Сюань Тянь Хуа пожал плечами и улыбнулся, положив руку на струны и заставив мелодию остановиться.

Фэн Юй Хэн посчитала, что если вдруг наступит день, когда Да Шунь отправится на войну, то положиться можно будет не на солдат Сюань Тянь Мина и цитру Сюань Тянь Хуа. А на пение императора! Это будет считаться экспедицией во главе с самим императором, верно?

В это время, кажется, суматоха снаружи прекратилась. Вошла дворцовая служанка и сообщила:

— Его величество сказал, что он остановится здесь на сегодня. Он… придет завтра снова.

Лицо императорской наложницы Юнь побагровело и она крикнула во всю мощь своих легких:

— Кто бы ни прогнал его, эта наградит его миллионом таэлей!

Как только это было сказано, Фэн Юй Хэн немедленно подняла руку:

— Я!

Сюань Тянь Мин шлепнул себя по лицу. Это было слишком постыдно!

Однако императорская наложница Юнь не слишком задумывалась над этим. Она просто сказала Фэн Юй Хэн:

— А-Хэн самая послушная. Этот вопрос будет оставлен на твое усмотрение. Если сможешь позаботиться об этом должным образом, эта наградит тебя миллионом таэлей. Затем я сделаю так, чтобы Мин Эр наградил тебя еще одним миллионом.

Сюань Тянь Мин с горьким выражением взглянул на императорскую наложницу Юнь:

— Если хочешь обанкротиться, то банкроться сама. Почему ты хочешь, чтобы я заплатил?

Императорская наложница Юнь закатила глаза:

— Ты даже чувствуешь недовольство, давая что-то своей жене. У тебя действительно нет светлого будущего.

Сюань Тянь Хуа, слегка улыбнувшись, сказал:

— Тогда посчитай и меня!

Глаза Фэн Юй Хэн стали такими изогнутыми, что напоминали улыбки. Три миллиона таэлей! В одно мгновение она получит три миллиона. Эта сделка того стоила.

Когда они вышли из дворца, Сюань Тянь Мин спросил ее:

— Какой такой трюк у тебя есть, что ты можешь гарантировать, что отец-император не придет завтра?

Фэн Юй Хэн криво улыбнулась:

— Очень просто, завтра я приду с дедушкой во дворец.

Сюань Тянь Мин был ошеломлен:

— Да ты умняшка!

Поскольку в поместье Фэн в настоящее время проводились похороны, Сюань Тянь Мину не пришлось провожать ее. Эта пара разошлась на очередной развилке дороги. Фэн Юй Хэн села в свою императорскую карету и вернулась домой.

Хуан Цюань удрученно держалась за свой живот. Она была очень голодная. К счастью, Фэн Юй Хэн вытащила печенье, чтобы помочь ей. Это позволило ей продержаться до тех пор, пока они не вернулись к воротам в поместье Фэн.

Фэн Юй Хэн покинула поместье рано утром и вернулась только тогда, когда было почти обеденное время. Несмотря ни на что, она должна была сначала зажечь благовония для основательницы в траурном зале. Она повела Хуан Цюань за собой и вошла в усадьбу. Вялые слуги-мужчины были сонными и унылыми. Кроме того, они все носили траурную одежду, это выглядело… так печально, что Хуан Цюань не удержалась от вопроса-комментария:

— Молодая госпожа, почему поместье Фэн выглядит таким мрачным?

Фэн Юй Хэн кивнула. Оно было не просто мрачным. Оно выглядело прямо как кладбище, но она этого не сказала. Она только ускорила шаг и направилась к траурному залу.

Когда они прибыли, все семья Фэн была в сборе. Даже Цзы Жуй и Сян Жун пришли. Единственной отсутствующей была избитая Фэн Фэнь Дай.

Увидев, что Фэн Юй Хэн вернулась, и без того уродливое выражение лица Фэн Цзинь Юаня стало еще хуже. Он просто спросил ее:

— Семья проводит похороны, но ты берешь и покидаешь поместье, не возвращаясь целый день. Как семья Фэн может иметь такую дочь, как ты?

Фэн Юй Хэн не спорила с ним. Она просто спокойно ответила правду:

— Императорская наложница-мать заболела. Я пошла во дворец, чтобы вылечить ее.

— Но твоя собственная бабушка умерла! Ты знаешь, что важно, а что нет? — Фэн Цзинь Юаня не заботила какая-то императорская наложница-мать. Он просто знал, что почувствовал раздражение, когда увидел эту дочь, и на этот раз он был тем, кто был прав, поэтому обличающе ткнул в Фэн Юй Хэн пальцем и начал ругаться: — Ты, маленькая шлюха, твоя бабушка так много сделала для тебя. Теперь, когда она скончалась, ты даже не бодрствуешь! Ты действительно пошла, чтобы кого-то вылечить. Как мог я, Фэн Цзинь Юань, родить такую дочь! Ты действительно позор семьи! Позор! — чем больше он говорил, тем энергичнее становился: — Я покажу тебе, как лечить людей! Каждый человек, которого ты вылечишь, умрет!

Как только это было сказано, Хэ Чжун, оказавшийся в траурном зале, вышел вперед и прикрыл Фэн Цзинь Юаню рот:

— Мастер! Быстро перестаньте говорить! Если слухи об этом распространяться, даже если бы у каждого члена семьи Фэн было по девять голов, этого было бы недостаточно для палача!

В конце концов, у Фэн Цзинь Юаня имелись кое-какие силы. Немного поднапрягшись, он оттолкнул Хэ Чжуна и сердито сказал:

— Что ты делаешь?

Другие члены семьи Фэн тоже смогли отреагировать. Лицо Хань Ши побелело от страха. Придерживая свой живот, она пронзительно сказала:

— Муж! Быстрее, перестаньте говорить! Не продолжайте!

Фэн Цзинь Юань сердито топнул ногой:

— Вас всех купила эта маленькая шлюшка? Семья Фэн проводит похороны, но кто-то попросил ее вылечить их болезнь. Это действительно слишком бесстыдно! Полное отсутствие образования! Они все должны умереть! Каждый из них должен умереть!

Выражения лиц сестер Чэн Ши тоже безобразно исказились. Чэн Цзюнь Мань стояла на коленях, но в этот момент она встала и уставилась на Фэн Цзинь Юаня, громко говоря:

— Муж, не вредите всем, кто находится в поместье!

Ан Ши сказала откровенно и прямо:

— Вторая молодая госпожа уже сказала, что пошла лечить свою императорскую наложницу-мать. Императорская наложница-мать второй юной госпожи — это императорская наложница Юнь!

Фэн Цзинь Юань почти поперхнулся своими проклятиями, готовыми уже сорваться с его губ. Затем его накрыло волной страха, а спина взмокла холодным потом. Его одежда стала насквозь мокрой.

Как он мог забыть об этом? Как он вообще начал проклинать и в конечном итоге проклял императорскую наложницу Юнь?

Снежно-белый Фэн Цзинь Юань смотрел на Фэн Юй Хэн. Он знал, что эта дочь определенно будет недовольна. Как ситуация будет развиваться на этот раз?

Неожиданно, Фэн Юй Хэн не расстроилась, и при этом она не вцепилась в этот вопрос, отказываясь его прощать, как он полагал. Напротив, она казалась очень равнодушной, но слова, которые она произнесла, заставили Фэн Цзинь Юаня почувствовать озноб с головы до пят:

— Хуан Цюань, сообщи во дворец. Из-за возражений чиновника Фэн, эта окружная принцесса больше не может входить во дворец, чтобы лечить императорскую наложницу-мать, начиная с завтрашнего дня, — сказав это, она быстро зажгла три палочки благовоний для основательница и поклонилась, прежде чем потянуть Цзы Жуя и Сян Жун за руки и продолжить: — Я голодна. Мы вернемся в павильон Единого благоденствия, чтобы поесть, — затем она обратилась к сестрам Чэн Ши: — Молодое поколение должно бодрствовать всю ночь. Я использовала время, которое у меня было на сон, чтобы лечить императорскую наложницу-мать. Я побеспокою матерей, чтобы вы объяснили эти правила и логику чиновнику Фэн. Если он хочет вызывать суету в собственном доме, то пусть делает, как хочет, но не должен выходить наружу и терять лицо.

У Фэн Цзинь Юаня все поджилки тряслись. Видя, что Фэн Юй Хэн собирается уходить, он пошатнулся и сказал дрожащим голосом:

— Ты должна продолжать лечить болезнь императорской наложницы Юнь!

Фэн Юй Хэн проигнорировала его, но Хуан Цюань обернулась:

— Разве лорд Фэн не был против нашей молодой госпожи? Разве вы не говорили, что она не знает, что важно? Что же, теперь, когда молодая госпожа действует в соответствии с вашими желаниями, вы все еще не удовлетворены?

Фэн Цзинь Юань проигнорировал Хуан Цюань. Он просто крикнул Фэн Юй Хэн, которая уже пересекла двор:

— Я не это имел в виду. Болезнь императорской наложницы Юнь — это не то, чем можно пренебречь. Если ты не пойдешь, то тебе не хватает родственного благочестия! Фэн Юй Хэн, ты должна лучше знать, что хорошо для тебя.

Маленькая ладонь в левой руке Фэн Юй Хэн дрожала. Она повернула голову и увидела, что Цзы Жуй хмурится, а на лице его отражается непритворный гнев. Она нежно сжала его ручку и сказала:

— Все хорошо. Игнорируй его.

Цзы Жуй хотел сказать что-то еще. В это время мужчина-слуга поспешно вбежал во двор. Подойдя ко входу в траурный зал, он обратился к Фэн Цзинь Юаню:

— Мастер, пришел какой-то человек из частного банка и сказал… они пришли требовать выплаты по кредиту!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 463. Необеспеченный кредит**

Необеспеченный кредит

Теперь, когда Фэн Цзинь Юань услышал, что вопрос связан с деньгами, у него начала болеть голова. Как только слуга произнес слова: «требовать выплаты по кредиту», у него закружилась голова. Мысли его были какими-то отчаянными. Когда он занимал деньги в частном банке? Да еще и целых двести тысяч талей? Это было невозможно! Он не помнил!

Фэн Цзинь Юань почувствовал себя как-то странно. Другие члены семьи Фэн тоже думали в том же ключе. Чэн Цзюнь Мэй спросила его:

— Это муж взял этот кредит?

Слуга подхватил:

— На этот раз взявший действительно не был мастером. Пришедший сказал, что деньги были одолжены старейшей госпожой, прежде чем она скончалась. Есть также документ с ее отпечатком пальца.

Услышав, что это основательница, Фэн Цзинь Юань вздохнул с облегчением. Хотя он все еще нервничал из-за финансов, в любом случае ему удалось сохранить какое-то лицо в этом вопросе. Он сказал слуге:

— Иди, приведи этого человека.

Слуга немного встревожился и оглядел траурный зал:

— Этот зал… не очень подходит, верно?

Чэн Цзюнь Мань беспомощно покачала головой и приняла решение:

— Пойдем во двор!

Траурный зал был оставлен на слуг, а мастера поместья Фэн пошли на передний двор. Цзы Жуй сжал руку Фэн Юй Хэн:

— Сестренка, мы вернемся поесть или пойдем посмотреть представление?

— Конечно, мы должны пойти посмотреть представление, — сказала Фэн Юй Хэн, но она все еще была озадачена: — Как старейшей госпоже удалось одолжить такую сумму денег? У семьи Фэн даже нет дела. Что она использовала в качестве залога?

Обдумывая этот вопрос, люди вышли на передний двор. Банк Динь Фэн был крупнейшим частным банком в столице. Говорили, что одним из главных акционеров является некий принц, но неясно, кто именно. За эти годы было много догадок, но никто не смог узнать правду.

Человек, который пришел сегодня, был мужчиной за сорок. Одетый в синие одежды, он выглядел довольно элегантно, но его глаза показывали, что это был очень умный человек. Когда он увидел, как выходит семья Фэн, он быстро пошел вперед и отдал честь. Сначала он сложил руки и поприветствовал Фэн Цзинь Юаня и сестер Чэн Ши. Затем он чуть повернулся и встал на колени, чтобы громко прокричать:

— Этот скромный гражданин приветствует принцессу округа Цзи Ан!

Фэн Юй Хэн же просто подняла руку и сказала:

— Вы можете подняться.

Этот человек встал и кивнул Фэн Юй Хэн. Только тогда он столкнулся с Фэн Цзинь Юань лицом к лицу и сунул руку в рукав, вытаскивая листок бумаги:

— Лорд Фэн, это контракт, который старейшая госпожа вашего уважаемого поместья подписала, чтобы занять деньги перед своей кончиной. В то время было сделано три копии. Обе стороны взяли по одному экземпляру, а третий был отправлен в правительственный офис. Хотя срок заимствования еще не закончился, старейшая госпожа уже скончалась. Согласно правилам, этот контракт должен быть немедленно оплачен людьми семьи Фэн, а бумага возвращена.

Фэн Цзинь Юань нахмурился и взял контракт. Конечно же, он увидел четко прописанную сумму. Отпечаток пальца и личная печать основательницы тоже были там. Он был немного раздражен. Это целых двести тысяч таэлей. Почему основательница одолжила столько денег?

В это время заговорила Ан Ши:

— На второй день после того, как дожди прекратились, старейшая госпожа отослала второго и третьего двоюродных дедушек из округа Фэн Тонг. Когда они уходили, эта наложница тоже провожала их. Кажется, я слышала, как второй двоюродный дедушка поблагодарил старейшую госпожу за деньги, которые она дала им, чтобы позволить им переселить семью. В то время эта наложница подумала, что старейшая госпожа использовала свои собственные деньги, чтобы помочь им. Теперь же, кажется… что те деньги и были этой суммой?

— Идите, посмотрите, сколько денег осталось во дворе Изящного спокойствия, — немедленно приказала слугам Чэн Цзюнь Мань, а затем обратилась к Фэн Цзинь Юаню: — То, что сказала сестра Ан, разумно. В то время мне тоже было любопытно, почему они были отправлены в такой спешке, но, учитывая такое количество денег, можно было бы без проблем пойти куда-нибудь еще и обосноваться на новом месте.

Услышав это, Хань Ши взорвалась:

— Неудивительно, что она так счастливо ушла. Оказывается, что они взяли такую большую сумму наших денег! — она в панике схватила Фэн Цзинь Юаня: — Муж, вы должны преследовать их. Должно быть, они угрожали старейшей госпоже. Если бы старейшая госпожа не дала им денег, они бы просто отказались уходить. Старейшая, должно быть, думала о том, что поместье уже не так великолепно, как раньше, и мы в спешке вынуждены сами переезжать. В приступе беспомощности она могла только одолжить немного денег для них. Как это называется? Это вымогательство! Бедной старейшей госпоже угрожали, и она пошла за деньгами. От одной лишь мысли об этом люди чувствуют удушье, — высказав все это, она утерла слезы. К сожалению, она просто играла на публику.

Человек, пришедший из банка, не мог продолжать наблюдать со стороны:

— Лорд Фэн, почему старейшая госпожа одолжила эти деньги и куда они ушли, это все дело вашей семьи Фэн. Пожалуйста, в первую очередь предоставьте деньги. Что касается всего остального, пожалуйста, обсудите это между собой!

Фэн Цзинь Юань холодно фыркнул и сказал что-то, что даже преступник не сказал бы:

— Идите, попросите того, кто одолжил эти деньги, вернуть их! — произнеся это, он бросил контракт человеку из банка и махнул рукой: — Проводить гостя!

— Подождите! — громко закричал этот человек и вырвался на свободу из лап слуг, которые уже начали его выпроваживать. Затем он с недоверием посмотрел на Фэн Цзинь Юаня и сказал: — Лорд Фэн, как вы могли сказать такое? Хотя вы в настоящее время являетесь чиновником пятого ранга, ранее вы не были премьер-министром! Над вами, как над премьер-министром, стоял только один человек, а под вами ходило бесчисленное множество. Может ли подобное сказать кто-то вашего статуса? В этом контракте четко указано, что срок заимствования составляет один год; однако, если заемщик скончался, долг будет передан их родственникам. У правительства есть копия. Вы не можете отказаться признать это!

Сначала польстил Фэн Цзинь Юаню, а затем добил законами Да Шунь. В результате тот, совершенно сломленный, потерял дар речи. Эту большую яму выкопала основательница, даже если у него было сердце, чтобы заполнить ее, у него не было для этого почвы!

Он с обеспокоенным выражением лица взглянул на Чэн Цзюнь Мань, надеясь, что она сможет что-то придумать, но та тоже не смогла бы найти такую большую сумму денег. Она могла только покачать головой — она ничего не могла сделать.

На какое-то время все застыли. Никто не знал, что им делать.

Вскоре вернулись слуги, которые отправились во двор Изящного спокойствия. Подойдя к Чэн Цзюнь Мань, они сообщили ей:

— Сообщаем старшей госпоже, кроме некоторых вещей, которые хранились в сокровищнице в течение многих лет, на складе во дворе Изящного спокойствия было найдено немного расколотого серебра — сумма не превышает пятьдесят таэлей. Там не было ни одной банкноты.

Сердце Фэн Цзинь Юаня похолодело. Про себя он проклинал основательницу за глупость. Нужно ли было столько денег, чтобы избавиться от этой группы нищих из старой семьи? Но основательница уже умерла. Не было смысла продолжать жаловаться. Он оглядел членов своей семьи, собравшихся во дворе. После предыдущего дела с документацией на поместье он снова почувствовал себя беспомощным.

В это время произошло то, чего никто не ожидал. Фэн Юй Хэн на самом деле заговорила, спрашивая человека из банка:

— В настоящее время семья Фэн — всего лишь семья чиновника пятого ранга, и даже его резиденция была возвращена его величеству. Эта окружная принцесса спрашивает вас, что старейшая госпожа использовала в качестве залога, чтобы одолжить эти деньги?

— Отвечаю окружной принцессе, залога не было, — ответил банковский служащий.

— Что? — пронзительно вскричала Хань Ши: — Без залога? И вы еще осмелились одолжить эту сумму денег? Когда банк Дин Фэн стал таким великодушным? В прошлом наша Танцевальная праздничная башенка использовала мастерскую в качестве залога, чтобы одолжить сто тысяч таэлей, но вы не захотели пойти нам на встречу. Как вы смогли теперь расстаться с такими большими деньгами? — она рассказала то, что происходило до того, как она вошла в поместье Фэн, совершенно не контролируя себя.

Эти произнесенные слова стали настоящей пощечиной Фэн Цзинь Юаню. Кто в столице не знал, что это за здание — Танцевальная праздничная башенка? Хотя он тайно угнетал это заведение, пока оно постепенно не исчезло, оно все же процветало в течение многих лет. Если кто-нибудь спросит, все равно многие вспомнят.

Теперь, когда наложница Фэн Цзинь Юаня сказала: «наша Танцевальная праздничная башенка» перед таким большим количеством людей, разве это не раскрывало ее собственный фон для всех? Фэн Цзинь Юань больше не мог этого выносить и отвесил Хань Ши пощечину. У той перед глазами заплясали звезды. Если бы не служанка, своевременно поддержавшая ее, возможно, она бы упала на землю.

Но она не смела больше открывать рот. Она поняла, что сделала ошибку. Такая ошибка была опасна для жизни. Она действительно задавалась вопросом, мог бы Фэн Цзинь Юань убить ее на месте, если бы она не была беременна.

Хань Ши была ранена, но никто не сказал ни слова и не подошел, чтобы остановить его. Еще меньше людей чувствовали к ней симпатию. Чэн Цзюнь Мань с холодным выражением лица сказала ей:

— Ты должна помнить о своем положении. Если ты действительно хочешь жить так, как жила раньше, то, когда ребенок родится, я позабочусь о том, чтобы кто-то выпроводил тебя из поместья. После этого ты не будешь иметь никакого отношения к семье Фэн.

Хань Ши побледнела от страха. Она больше ничего не сказала, из-за дрожи ее поддерживали две служанки.

Фэн Юй Хэн не собиралась продолжать смотреть эту драму и спросила банковского служащего:

— Поскольку залога не было, зачем вы выдали эти деньги?

Человек из банка говорил так, как будто это было естественно:

— Потому что она бабушка принцессы округа! Когда старейшая госпожа семьи Фэн пришла в банк, она использовала свой статус бабушки принцессы Цзи Ан. Окружная принцесса, в то время вы заботились о беженцах за пределами города. Семья Фэн встретилась с трудностями, поэтому мы не могли не помочь.

Этот человек продолжал смотреть на Фэн Юй Хэна во время разговора. Он не скрывался и не уворачивался. Тон его голоса был стабильным, он не торопился. Он был очень уверен в каждом сказанном слове. Фэн Юй Хэн видела, что все сказанное было правдой.

Она беспомощно и горько улыбнулась. Кажется, ее репутация стоила немало денег. Похоже, основательница семьи Фэн ни в малейшей степени не была глупа.

Как только Фэн Цзинь Юань услышал это, то немного пришел в себя. Посмотрев на Фэн Юй Хэн, он спросил ее:

— А-Хэн, что ты думаешь об этом?

Фэн Юй Хэн подняла уголки губ и сказала:

— Что еще можно подумать об этом? С древних времен денежные долги погашались деньгами. Может быть, отец не хочет платить этот долг? Бабушка умерла, и основной кормилец семьи это отец; однако отец больше не может быть кормильцем. Как дочь семьи от первой жены я должна буду обеспечить семью. Более того, эти деньги были использованы для обустройства семейств второго и третьего двоюродных дедушек. Они проделали долгий путь, чтобы доставить мемориальные таблички семьи сюда. Это небольшая сумма денег, семья Фэн немногое потеряла, — она сунула руку в рукав и вытащила из своего пространства банкноту на двести тысяч таэлей. Она передала ее Хуан Цюань: — Сопроводи этого джентльмена в правительственный офис и верни контракт. Но… — она сделала паузу, затем посмотрела на банковского служащего и надела мрачное выражение лица: — это в первый и последний раз. Если во второй раз кто-то осмелится использовать имя этой принцессы округа, чтобы украсть или мошенничать, и ваш банк осмелится им одолжить, то эта принцесса округа обязательно подожжет ваше замечательное учреждение. Как я сказала, так и будет. Если вы мне не верите, то просто попробуйте что-то сделать.

Банковский служащий побелел от страха. Он ни в малейшей степени не сомневался, что слова Фэн Юй Хэн — ложь. Эта окружная принцесса была будущей принцессой девятого принца. Не говоря уже о банке, даже если она скажет, что сожжет половину столицы, возможно, девятый принц не моргнет даже глазом.

Он быстро поклонился Фэн Юй Хэн и ушел с Хуан Цюань.

Фэн Цзинь Юань облегченно вздохнул. Прежде чем он успел сказать что-нибудь приятное, он услышал, как Чэн Цзюнь Мань громко сказала:

— Слуга! Иди, принеси немного чернил. Пусть муж выпишет квитанцию о кредите для второй 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 464. Отец, вы просто мерзавец**

Отец, вы просто мерзавец

Слова Чэн Цзюнь Мань ошеломили Фэн Цзинь Юаня. Он безучастно спросил:

— Какой смысл в кредите? Где он нужен?

— Естественно, квитанция на двести тысяч талей, причитающихся второй молодой госпоже, — торжественно сказала Чэн Цзюнь Мань, моргнув: — Деньги были одолжены старейшей госпожой и потрачены на семью Фэн. В настоящее время второй молодой госпоже всего тринадцать лет, она еще не достигла совершеннолетия. Она не обязана платить долги семьи Фэн. Более того, даже если бы она была совершеннолетней, она бы вышла замуж в чужой дом. Она бы вошла в реестр императорской семьи, и у нее было бы еще меньше оснований брать на себя долги нашей семьи Фэн. Сегодня вторая молодая госпожа отдала двести тысяч таэлей, чтобы помочь семье Фэн в чрезвычайной ситуации. Мы должны быть благодарны, но мы определенно не можем принять это так, как будто это естественно. Вот почему муж должен подготовить квитанцию на кредит. Следует установить период, когда эти деньги должны быть возвращены.

Ее слова заставили лицо Фэн Цзинь Юаня то алеть, то бледнеть. Он ненавидел то, что не мог найти дыру, в которую можно было бы втиснуться, но в этот самый момент заговорил Цзы Жуй:

— Цзы Жуя в течение полугода не было в столице. Разве эта семья разрушена отцом до такой степени, что даже двести тысяч таэлей не могут быть отданы?

Фэн Цзинь Юань открыл рот и хотел опровергнуть это, но Цзы Жуй продолжил:

— Я помню, что до свадьбы с той старшей принцессой из Цянь Чжоу, отец потратил большую сумму денег, чтобы купить для нее что-то новое, — он покачал головой: — Отец, вы — глава семьи, но почему вы думаете только о себе, когда что-то делаете? Почему вы не можете думать о своих детях?

Цзы Жуй был молод и невысок; но слова, которые он говорил, были словами взрослого. У Фэн Цзинь Юаня, которого ругал такой маленький ребенок, не было лица. Он задрожал и хотел уже указать на Цзы Жуя и начать проклинать его; но Чэн Цзюнь Мэй высказалась первой:

— Молодой мастер — младший брат его величества по мастеру. Муж должен тщательно подумать, прежде чем что-то говорить.

Фэн Цзинь Юань чувствовал, что его жизнь действительно неудачна. Одна дочь стала принцессой округа, а сын — младшим учеником императора, это заставляло его чувствовать себя еще более беспомощным. Его две главные жены были племянницами императрицы, и он мог говорить с ними только с более низкой позиции. Основательница была единственной, с кем он мог говорить, но теперь она умерла.

Его сердце пронзила боль, и он, наконец, задохнулся и начал плакать.

Это был первый раз, когда он действительно плакал после смерти основательницы. Плача, он пошел к траурному залу. После того, как он встал на колени перед гробом, его плач превратился в вопли.

Другие люди тоже вернулись с ним в зал и смотрели, как он плачет. Когда он, наконец, устал и затих, наконец, заговорила Чэн Цзюнь Мань:

— Если муж не хочет нести этот долг, мы можем использовать две деревни, оставленные старейшей госпожой, чтобы расплатиться по нему.

Фэн Цзинь Юань не возражал и, не задумываясь, кивнул, принимая договоренность.

Фэн Юй Хэн оглянулась на людей в комнате, у которых были свои мысли. Она усмехнулась про себя и сказала:

— Из двух деревушек одна будет отдана Сян Жун, а другая — Фэнь Дай. Это станет дополнением к их приданому, когда они будут выходить замуж, — договорив, она снова потянула Цзы Жуя и Сян Жун за руки, чтобы вернуться в павильон Единого благоденствия.

По пути Сян Жун решила обозначить свою позицию:

— Вторая сестра, ты заплатила деньги за эту деревню. Сян Жун не примет это.

У нее не было никаких грандиозных намерений. Она просто сжала ладонь Сян Жун и сказала:

— Я отдала ее тебе, просто прими это. В будущем, независимо от того, за кого ты выйдешь замуж, будет лучше иметь приданое большего размера, и над тобой не станут издеваться люди из семьи мужа. Если бы старейшая госпожа одолжила деньги для себя, я бы ничего не сделала, чтобы помочь; но она сделала это из доброй воли. Она одолжила деньги, чтобы помочь двоюродным дедушкам поселиться в новых домах. Когда мы вернулись в округ Фэн Тонг, старейшина клана довольно хорошо относился ко мне. Трата этих денег — не потеря.

Было сказано так много всего, Сян Жун больше не могла отказаться, не выглядя при этом спорщицей, поэтому она кивнула и искренне сказала:

— Спасибо, вторая сестра.

Группа вернулась в павильон Единого благоденствия, и Цзы Жуй бросился вперед, войдя в поместье. Фэн Юй Хэн подняла голову и увидела Яо Сяня, стоящего с распростертыми объятиями и ждущего, когда этот ребенок окажется в его руках.

Увидев, что Яо Сянь подхватил Цзы Жуя, она как будто вернулась в детство. Ее дедушка точно также подхватывал ее и кружил. Она вспомнила, как тянула его бороду и называла божественным стариком. Все это как будто вчера было, но мир изменился в мгновение ока. К счастью, небеса проявили сочувствие, и она смогла воссоединиться в Да Шунь со своим дедом. Настоящая удача среди всех несчастий.

Она вышла вперед и похлопала Цзы Жуя по спине:

— Дедушка по материнской линии стареет, а ты стал довольно тяжелым. В конце концов, ты утомишь деда по материнской линии.

Цзы Жуй обнял Яо Сяня за шею и отказывался отпускать его, серьезно сказав:

— Тогда Цзы Жуй, начиная с сегодняшнего дня, будет меньше есть. Я сделаю свое тело легче. Так дед по материнской линии сможет продолжать удерживать Цзы Жуя на руках.

Яо Сянь громко рассмеялся и унес ребенка во двор Яо Ши. Идя, он говорил:

— Просто ешь столько, сколько хочешь. Неважно, насколько ты станешь тяжелым, дедушка сможет взять тебя на руки. Но тебе нужно сейчас пойти к маме. Она очень по тебе скучала!

Фэн Юй Хэн смотрела, как старик и мальчишка уходят, и улыбка не сходила с ее лица. Сян Жун потянула ее за рукав:

— Вторая сестра, я действительно голодна.

Фэн Юй Хэн тоже была очень голодной. Она хотела есть, когда только вернулась в усадьбу. Кто же знал, что в поместье Фэн будет так много проблем. Из-ха этой задержки небо уже потемнело.

Она быстро приказала слугам приготовить еду. Затем она привела Сян Жун обратно в свой собственный двор.

Когда еду подали, пришел и Яо Сянь. Они собрались вместе и начали трапезу. Сян Жун ела, уставившись на Яо Сяня, и это заставило его почувствовать себя немного скованно. Он поставил миску и пощупал свое лицо, а затем беспомощно сказал:

— Третья девочка, если ты продолжишь так пялиться, дед по материнской линии не сможет продолжать есть.

Сян Жун фыркнула и начала смеяться. Она быстро помогла Яо Сяню взять палочки, а затем со смехом сказала:

— Было бы плохо, если бы дед по материнской линии не смог поесть. Сян Жун просто скучала. Когда вы забрали дядюшек и двоюродных братьев, госпожа Яо и вторая сестра уехали практически сразу после вас. Все это время Сян Жун ждала в усадьбе вашего возвращения. Теперь, когда вы, наконец, вернулись, я очень счастлива.

После упоминаний вопросов из прошлого, люди немного расчувствовались. Яо Сянь погладил Сян Жун по голове и беспомощно сказал:

— Вину можно возложить только на вашего отца за то, что он не достаточно хорош. Он не заботится о том, чтобы любить своих детей, вместо этого он сосредоточился на том, чтобы заискивать перед теми, кто стоит у власти. Даже сейчас, когда он пал до такой степени, он, похоже, не сдался.

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Он не тот, кто может вот так отказаться от вещей. Просто у него больше нет Фэн Чэнь Ю, которая могла бы занять пост императрицы, поэтому я не знаю, какие у него планы на будущее, — сказав это, она перевела взгляд на помрачневшую Сян Жун. Девочка поняла, что имела в виду ее старшая сестра. — Не волнуйся, — она похлопала Сян Жун по тыльной стороне. — Ты все еще молода. Даже если у Фэн Цзинь Юаня есть такая идея, кто знает, что может произойти за эти четыре года.

— Именно так, — Яо Сянь был согласен с этими словами: — Мы не знаем, что может случиться завтра. Третья девочка, ты не должна слишком много думать об этом.

Сян Жун кивнула и улыбнулась.

Фэн Юй Хэн не собиралась заниматься этим вопросом дальше. В любом случае, было еще четыре года. Эту девушку нужно было немного успокоить, но прежде всего нужно было позаботиться о делах первостепенной важности. Она начала обсуждать с Яо Сянем:

— Дедушка по отцовской линии, ты не мог бы вы завтра пойти со мной во дворец?

— Что? Войти во дворец? — Яо Сянь пораженно замер и махнул рукой: — Ничего хорошего, тут нет ничего хорошего! Не то, чтобы ты не знала, я… — он сделал паузу и посмотрел на Сян Жун. Затем изменил тон: — Не то, чтобы ты не знала, мое возвращение на этот раз противоречит императорскому указу. Император до сих пор не разрешил мне вернуться.

Сян Жун была понимающим ребенком. Она ясно видела ситуацию, поэтому быстро закончила есть и отложила палочки:

— Дедушка по материнской линии, вторая сестра, вы двое можете продолжать болтать. Я пойду, поиграю с Цзы Жуем некоторое время. Этот маленький парень долгое время не возвращался, и я скучала по нему, — сказав это, она встала и убежала.

Яо Сянь наблюдал за уходящей фигуркой Сян Жун и беспомощно покачал головой:

— Эта третья девочка, кажется, была очень близка с Яо Сянем. К сожалению, я не смог найти слишком много вещей, касающихся ее, в воспоминаниях Яо Сяня.

Фэн Юй Хэн сказала ему:

— Это потому, что настоящий Яо Сянь ненавидел наложниц Фэн Цзинь Юаня. Даже если Ан Ши была приведена в поместье по решению Яо Ши, он все еще чувствовал себя неловко. У семьи Яо есть правило. Мужчина не должен брать наложницу, а женщина никогда не должна быть наложницей; однако Фэн Цзинь Юань продолжал приводить наложниц в усадьбу. Скажи, какие хорошие воспоминания мог иметь старый Яо Сянь о ребенке наложницы?

Старик кивнул:

— Это верно. Давай поговорим, А-Хэн, ты четко знаешь, что я не настоящий Яо Сянь. Почему ты все еще хочешь, чтобы я пошел во дворец? У старого Яо Сяня много воспоминаний об этом старом императоре. Эти двое были очень близки. Если бы я допустил ошибку и что-то раскрыл, разве это не вызвало бы проблемы?

Фэн Юй Хэн смеялась:

— Дедушка, ох, дедушка, какие ошибки можно совершить? Твоя душа обитает в этом теле. Это не так просто заменить. Даже если кто-то тыкнет тебя в ошибки носом, ты определенно настоящий Яо Сянь!

Но он все же тряхнул рукой:

— Ничего хорошего, тут нет ничего хорошего. Я все еще не подготовился мысленно, чтобы войти во дворец.

— Какая подготовка тебе нужна? — Фэн Юй Хэн чувствовала себя беспомощной. — Хотя нынешний император имеет взрывной характер, на самом деле он ценит товарищество. Более того, я надеюсь, что дедушка завтра может пойти во дворец, чтобы остановить императора, чтобы он не пошел и не доставил неприятностей императорской наложнице Юнь.

— Императорская наложница Юнь? — Яо Сянь поразился и начал искать о ней хоть что-то в своих воспоминаниях. Кажется, у него было какое-то впечатление о ней, но не слишком обширное.

Фэн Юй Хэн увидела выражение его лица и поняла, что настоящей драмы там не было, но она все еще не смирилась:

— Неужели воспоминаний нет? Императорская наложница Юнь — мать его высочества девятого принца. Дедушка, императорская наложница Юнь испытывает к Яо Сяню какие-то странные чувства!

Старик некоторое время размышлял, но потом беспомощно покачал головой:

— Я не помню. Память старого Яо Сяня показывает только то время, когда он был молод и некоторое время жил в горах. Тогда он постоянно кого-то лечил. Это была женщина лет двадцати. Я не могу вспомнить подробности той ситуации и не могу вспомнить, как выглядела та женщина.

Фэн Юй Хэн нахмурилась и обдумала эту информацию — молодой Яо Сянь лечил болезнь двадцатилетней женщины. Эта женщина определенно не могла быть императорской наложницей Юнь. Возраст был исключен. Кто бы это мог быть?

Она не могла понять ситуацию и чувствовала легкое раздражение, но все же не смирилась и вновь спросила его:

— Неужели ты не можешь пойти во дворец? По правде говоря, даже если дедушка не придет завтра, тебе все равно придется идти туда рано или поздно.

Яо Сянь был очень решителен:

— Если я могу отложить это на один день, я сделаю это. Когда семья Яо покинула столицу, он сказал ему, чтобы он заботился о вас троих, но Фэн Цзинь Юань отправил вас в такое место, где вам пришлось выживать самостоятельно, практически на смерть. Я злюсь, когда просто думаю об этом. Я не пойду во дворец! Даже если я умру, я не пойду во дворец!

Фэн Юй Хэн знала, насколько упрямым может быть ее дедушка, поэтому не стала настаивать дальше. Вместо этого она протянула ему несколько ребрышек:

— Ешь немного больше. Это было сделано шеф-поваром из Изысканного божественного здания. Ты до сих пор не знаешь об Изысканном божественном здании, верно? Когда семья Фэн закончит с похоронами, я приведу дедушку туда на обед.

Пока дедушка и внучка разговаривали, в комнату быстро вбежала Хуан Цюань:

— Молодая госпожа, — она встала перед Фэн Юй Хэн и торопливо сказала: — когда эта слуга возвращалась из правительственного учреждения, я увидела каретное шествие Дуань Му Цина. Я слышала, что они собираются вернуться на север. Ветер поднял одну из штор, и я увидела, что внутри сидел человек… кажется, это был его высочество третий принц!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 465. Выманить тигра с гор\***

Выманить тигра с гор

Фэн Юй Хэн взяла Ван Чуань и Хуан Цюань и быстро покинула поместье. Яо Сянь остался заботиться о Цзы Жуе. Ее переполняло плохое предчувствие. Чтобы увеличить скорость, группа из трех человек вместе с Фэн Юй Хэн не села в императорскую карету, вместо этого они решили взять лошадей.

Хуан Цюань с беспокойством сказала:

— Я видела это только издалека. Я только почувствовала, что человек, сидящий в карете, был немного похож на третьего принца. Кроме того это была каретная процессия Дуань Му Цина, уезжавшая после того, как стемнело. С какой стороны ни посмотри, это немного странно.

Ван Чуань тоже хмурилась. Хлестнув лошадь кнутом, она сказала:

— После дела старшей юной госпожи Фэн, дворец Сян ничего не предпринимал. Эта слуга задавалась вопросом, почему они так тихо себя вели. Кто же знал, что сегодня произойдут такого рода вещи, — но ей все равно было любопытно: — Его высочество третий принц уехал с Дуань Му Цином, может ли быть, что он планирует вернуться на север?

Фэн Юй Хэн тоже беспокоилась об этом. Хотя она не ответила, она крепко обхватила лошадь ногами и поторопила ее своим кнутом.

На севере власть была у материнской семьи Сюань Тянь Е. Он решил не жить послушно в столице. Вместо этого он решил последовать за Дуань Му Цином обратно на север. Это могло означать только одно: Север намеревался вызвать беспорядки. Сюань Тянь Е должен быть изъят из своего окружения. Придется использовать обходную тактику.

Она считала, что, основываясь на северных войсках, Север не сможет вызвать беспорядков. Если семья Дуань Му Цина хотела восстать, единственным выходом было вовлечь в конфликт Цянь Чжоу. Этот сценарий она не хотела видеть. Она ждала завершения производства стального оружия и его передачи армии. Приспешники старины третьего не были глупцами. Они тоже понимали, что должны действовать до того, как стальное оружие будет завершено, поэтому обе стороны гнали изо всех сил, надеясь опередить противника.

Троица не разговаривала по пути. Только после того, как они успешно выехали из города, внезапно появился Бан Цзу, который до этого прятался в тени. Он приземлился прямо за Фэн Юй Хэн на ее лошадь. Фэн Юй Хэн не удивилась. В конце концов, они увеличили бы скорость после того, как покинули город, и Бан Цзу не мог продолжать преследовать лошадь, используя свой цингун. Но слова, которые он сказал после того, как сел, заставили ее задуматься. Бан Цзу сказал:

— Учитывая, что третий принц до такой степени изранен, сможет ли он добиться престола со своим искалеченным телом?

Она крепко нахмурилась и почувствовала, что что-то не так. Хуан Цюань тоже начала беспокоиться:

— Молодая госпожа, давайте вернемся!

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Мы уже вышли. Давай погоняемся за ними немного, лучше взглянуть.

Сказав это, Бан Цзу ударил лошадь, и их скорость снова возросла. Но в это время раздался перестук копыт. Она внимательно вслушалась и поняла, что это всего лишь одна лошадь.

Бан Цзу обернулся первым, и Фэн Юй Хэн смогла ясно почувствовать, как его тело задрожало. Она не могла не спросить:

— Кто это?

— Его высочество седьмой принц.

Пока он говорил, лошадь позади них уже догнала и начала двигаться параллельно. Фэн Юй Хэн повернула голову. Конечно же, это определенно был Сюань Тянь Хуа. У нее упало сердце, ее снова переполнило плохое предчувствие.

— Седьмой брат, зачем ты пришел сюда? — с тревогой спросила она.

— Почему ты здесь? — Сюань Тянь Хуа немного волновался. Редко можно было увидеть изменение в выражении его лица; однако прямо сейчас оно было немного мрачным.

— Ты тоже заметил, что что-то не так, верно? — быстро спросила Фэн Юй Хэн. — Я не спрашиваю, почему ты выехал за город. Вместо этого я спрошу, почему мы все оказались здесь. Моя служанка увидела процессию Дуань Му Цина и заметила, что в экипаже был третий принц. Только тогда мы поспешили за город, чтобы взглянуть на ситуацию. У тебя так же?

Конечно же, Сюань Тянь Хуа кивнул:

— Я вышел из дворца за покупками и увидел, как он смешался с группой.

Она чуть прикрыла глаза, и ее сердце начало стучать:

— Седьмой брат, — их лошади некоторое время бежали вперед, прежде чем она продолжила: — придумай идею. Должны ли мы продолжать погоню или вернуться в город?

Прежде чем Сюань Тянь Хуа успел заговорить, высказался Бан Цзу:

— Мы больше не можем вернуться в город, — он глянул вперед. — Мы уже догнали.

Все посмотрели вперед. И, действительно, увидели там процессию.

Хуан Цюань и Сюань Тянь Хуа одновременно сказали:

— Это та самая!

— Тогда давайте догоним их и посмотрим! — сквозь стиснутые зубы сказала Фэн Юй Хэн. После этих слов они пришпорили своих лошадей и помчались вперед.

Сюань Тянь Хуа ехал за ними, но не забыл напомнить ей:

— Будь осторожна!

Независимо от того, насколько она была осторожна, ей все равно приходилось атаковать. Фэн Юй Хэн почувствовала, что процессия впереди, похоже, замедлилась, как будто она намеренно ждала их. Люди и их лошади тоже постепенно замедлились, чтобы сохранить определенное безопасное расстояние от процессии. Фэн Юй Хэн спросила Хуан Цюань:

— Какая это была карета? Ты все еще можешь ее узнать?

Та оглядывала процессию некоторое время и указала вперед, говоря:

— Вот та. Та, с желтой занавеской. Тогда я запомнила цвет занавеса, но больше ничего не заметила. Теперь, кажется, что есть только одна карета с желтыми занавесками.

Ван Чуань начала нервничать:

— Молодая госпожа, что-то не так.

Фэн Юй Хэн тоже понимала, что что-то не так. Почему только у одного экипажа занавеска другого цвета? Почему Хуан Цюань сразу узнала его? Это привлекало внимание окружающих и фокусировало это внимание на одной карете. Они уже слишком далеко зашли. Могут ли они сдаться?

— Независимо от того, правильно это или нет, нам нужно сохранять спокойствие, — сказав это, она спросила Бан Цзу: — Можно ли исследовать ситуацию?

Бан Цзу нахмурился. Он не смел говорить слишком уверенно, только произнес:

— Я постараюсь, — затем он взлетел в воздух и быстро исчез в темноте.

Сюань Тянь Хуа посоветовал Фэн Юй Хэн:

— Что бы ни случилось, сражайся, если сможешь сражаться, и беги, если сможешь бежать. Не беспокойся ни о чем другом. Просто убедись, что сохранишь свою собственную жизнь. Ты меня поняла?

Она упорно отказывалась отвечать.

Сюань Тянь Хуа беспомощно вздохнул:

— Послушай, если ты неожиданно попадешь в беду, как я буду объясняться с Мин Эром?

Фэн Юй Хэн посмотрела на него:

— Седьмой брат, даже если бы сегодня сам Сюань Тянь Мин был здесь, я все равно сказала бы то же самое. Если мы хотим победить, мы победим вместе. Если умрем, то и костлявую встретим вместе. Неважно, он или ты, я не могу волноваться только о себе и оставить тебя позади.

— Хэн Хэн! — голос Сюань Тянь Хуа звучал умоляюще, но было ясно, что девушка на лошади слишком упряма. Было понятно, что его просьбы не смогут поколебать ее. Он мог только сдаться, но про себя решил, что он защитит ее, даже если ему придется пожертвовать своей собственной жизнью.

Бан Цзу очень быстро вернулся, но выглядел он печальным. Приземлившись на лошадь Фэн Юй Хэн, он сказал:

— Невозможно близко подобраться. Оборона вокруг процессии очень крепкая, и есть противодействующие скрытые охранники.

— Противодействующие скрытые охранники? — Фэн Юй Хэн помрачнела.

Сюань Тянь Хуа объяснил ей:

— Есть несколько видов скрытых охранников. Кто-то владеет скрытым оружием, кто-то умеет сражаться, кто-то искусен в цингун, и есть те, кто искусен в убийстве. Конечно, самая основная способность скрытых стражей — оставаться скрытым. Но как бы они ни умели прятаться, они не смогут сравниться со скрытым охранником, специализирующимся на сокрытии. За свою жизнь они больше ничего не изучают. Они только учатся скрываться и находить тех, кто прячется. Они могут не только интегрироваться в свое окружение, но и мгновенно ощущать любую опасность.

Фэн Юй Хэн уже догадалась об этом. Противодействие сокрытию, атакам и разведке — вот все, чему обучался спецназ из ее предыдущей жизни; но это не было чем-то, что мог изучить каждый. Была бы лишь небольшая часть группы, которая действительно могла стать элитой, подавляющее большинство сосредотачивалось на своих силах.

Совершенно очевидно, что она не принадлежала к этой маленькой группе супер-экспертов. Что касается противодействующих скрытых охранников в процессии впереди, то она почувствовала, как у нее начинает болеть голова. Не то чтобы она не думала об использовании своего пространства, чтобы продвинуться вперед, но когда все наблюдали за ней, последующие объяснения дались бы ей нелегко. Во-вторых, процессия продолжала двигаться. Хотя он уже снизили скорость, они все еще ехали очень быстро. Она не могла полагаться на свой темп езды, чтобы наверстать упущенное. Но если ничего не работало, что ей делать?

Пока она размышляла, Сюань Тянь Хуа сказал:

— Я пойду и посмотрю, — затем он взлетел в воздух даже быстрее, чем Бан Цзу, и в мгновение ока исчез.

Фэн Юй Хэн была немного обеспокоена. Человек позади нее мягко похлопал ее по плечу и тихо сказал:

— Боевые способности Чистосердечного принца не ниже, чем у августейшего. Не волнуйтесь.

Как она могла действительно не волноваться; однако она могла только вытянуть шею, чтобы смотреть вперед. В то же время она подстегнула лошадь своими ногами, еще раз увеличив скорость.

К счастью, Сюань Тянь Хуа вернулся очень быстро, но первыми же его словами после возвращения стали:

— Хэн Хэн, послушай меня. Возвращайся первой. Прямо сейчас, в столице определенно начались беспорядки. Мин Эр все еще во дворце. Я боюсь, что что-то случилось.

Фэн Юй Хэн ошеломленно замерла, а затем покачала головой:

— Если в столице в настоящее время начались беспорядки, то, заставляя меня вернуться, ты толкаешь меня в огненную яму. Седьмой брат, я доверяю Сюань Тянь Мину. У него есть своя гордость. Он не надеется, что его женщина прямо сейчас вернется в столицу, чтобы спасти его. Поскольку в опасности оба, я действительно должна увидеть, какой план разработал Дуань Му Цин!

Сказав это, она не дала времени для ответной реакции. Она внезапно пришпорила лошадь и кинулась вперед. Сюань Тянь Хуа испугался и быстро последовал за ней.

Бан Цзу придерживал ее за талию, и скрипел зубами. Склонившись к ее уху, он сердито сказал:

— Вы сошли с ума?

— Да нет, — пожала плечами Фэн Юй Хэн.

— Если нет, то куда вы несетесь?

— К экипажам впереди, — Фэн Юй Хэн протянула руку и указала в ту сторону: — Мы проскачем мимо. Я внимательно посмотрю на эту карету, а потом подумаю.

Бан Цзу был так зол, что ему захотелось отшлепать ее:

— Мы уже говорили вам, что там есть скрытые противодействующие охранники. Почему вы не слушаете никаких советов?

Фэн Юй Хэн преувеличенно вздохнула. Она сказала разочарованным тоном:

— Вы все сказали, что там есть противодействующие скрытые охранники. Пока мы исследовали ситуацию, ты действительно веришь, что они не заметили? Бан Цзу, ох, Бан Цзу, впереди явно ловушка. Они наверняка заметили все, что мы делали.

— И вы все равно пошли! — Бан Цзу хотелось схватить ее и потрясти; но Фэн Юй Хэн сумела вырваться на свободу.

— Не шебуршись! Мы уже так далеко зашли, если бы вернулись сейчас, то, какими бы испуганными выглядели со стороны? Не нужно бояться ловушки. Нам просто нужно проехать мимо. Я действительно должна увидеть, как сильно Дуань Му Цин с севера, может взбаламутить воду за пределами столицы!

Пока она говорила, ее лошадь уже начала бежать рядом с каретой, но на расстоянии, поэтому это было не слишком очевидно. Но даже так, все понимали, что другая сторона будет готовиться. В противном случае, не говоря уже о противодействующих скрытых охранниках, даже кто-то вроде Бан Цзу заметил бы их движения.

Но процессия продолжала двигаться. Они не собирались останавливаться.

Фэн Юй Хэн указала на карету с желтой занавеской и сказала:

— Это она, правильно? Раз мы не можем провести расследование, давайте просто перевернем эту карету и заставим человека внутри вылезти самостоятельно, чтобы мы смогли ясно его разглядеть!

Произнеся это, она сунула руку в рукав, под пристальным вниманием окружающих. Она вытащила транквилизатор и зажала его в ладони. Все видели, как она вытянула руку и согнула палец по направлению к карете. В мгновение ока что-то неизвестное вылетело из нее со скоростью молнии. После этого раздался грохот — две лошади, тянувший карету с желтой занавеской, рухнули на землю и не встали…

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

\* Думаю, многие читатели китайских новелл уже встречались с подобной фразой, но я приведу расширенное ее толкование.

Источник информации: «Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать». ТТ. 1, 2: Стратагема № 15. Сманить тигра с горы на равнину

Сущность:

а) Сманить тигра с горы на равнину, чтобы обезвредить его.

б) Сманить тигра с горы, чтобы затем без усилий занять гору (и таким образом также победить тигра).

в) Ослабить тигра, отдалив его от важнейшего помощника.

г) Отрезать тигра от тех, кого он защищает, чтобы затем легко обезвредить их. Стратагема изоляции.

Уже в книге «Гуань-цзы», приписываемой политическому философу Гуань Чжуну (VII в. до н. з.), говорится:

«Когда тигр или леопард покидают свое логово и приближаются к людям, они становятся добычей людей. Пока тигр или леопард полагаются на свое логово, им удается сохранять свою силу».

До сих пор сохранившая употребительность китайская пословица гласит: «Ху ло пин ян бэй цюань ци», что означает в переводе: «Если тигр спускается на равнину, на него тут же набрасываются собаки».

Хан Фэю (III в. до н. э.), известнейшему представителю древнекитайской Школы законников, основателем которой считается Гуань-цзы, приписывается следующее высказывание:

«Тигр побеждает собаку с помощью своих когтей и зубов. Если отнять у тигра зубы и когти и отдать их собаке, то тигр должен будет подчиниться собаке».

В формулировке Стратагемы № 15 «тигр» — образное наименование противника, а «гора» — образное же обозначение наиболее привычного и подходящего для противника поля сражений. Цель Стратагемы № 15 состоит в том, чтобы выманить «тигра» с его «горы». Это необходимо прежде всего, если имеешь дело с сильным «тигром». Ведь если допустить, чтобы сильный «тигр» пользовался еще и преимуществом своего положения на «горе», ситуацию можно будет описать с помощью другой китайской поговорки: «Вэй ху фу и» — «Снабдить тигра крыльями», то есть сделать сильного противника еще сильнее.

Имеются, конечно, примеры «тигров», отличающихся не только грубой силой и дерзостью. Их не так-то легко сманить с их «горы». Вспомним Одиссея, проплывавшего мимо острова сирен, которые завлекали моряков обольстительным пением и убивали их. Одиссей заткнул своим спутникам уши воском, а себя приказал привязать к мачте — и корабль остался на правильном курсе!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 466. Аномальные изменения в столице**

Аномальные изменения в столице

Сюань Тянь Хуа и другие не смогли понять, как упали две лошади; но, когда лошади падают, карета, естественно, не будет избавлена от той же участи. Закончилось все тем, что человек внутри выпал из нее, как и ожидалось.

Группа смотрела вперед широко раскрытыми глазами. К сожалению, луны в эту ночь было практически не видно. Было уже темно, а сами они находились довольно далеко. Даже для человека с определенными способностями, такого как Сюань Тянь Хуа, было невозможно получить четкое представление об этом человеке.

Но тут внезапный луч света был направлен туда, где упала карета. Луч оказался не таким широким, как лунный, но он как будто специально был создан для освещения людей. Он имел форму колонны и был направлен прямо на цель.

Сюань Тянь Хуа не успел подумать об этом свете. Он просто посмотрел на то место, куда этот свет падал, и увидел, что выпавший человек тоже повернулся, чтобы оглянуться на них.

Это был мужчина с усталым взглядом, но в тот момент, когда он поднял глаза, усталость исчезла, заменившись хитрой улыбкой.

И лицо, и тело очень напоминали третьего принца, Сюань Тянь Е; однако взгляд в его глазах был другим. Хотя Сюань Тянь Е и тайно, и открыто строил всевозможные планы и постоянно пытался узурпировать трон, в его глазах было больше ярости. В нем не было такого коварного лукавства.

Они застыли и увидели, как этот человек поднял руку и вытер лицо. В этот момент лицо, очень похожее на Сюань Тянь Е, внезапно превратилось в лицо какого-то незнакомца.

Сюань Тянь Хуа неосознанно пробормотал:

— Сменщик внешности.

— Такие вещи, правда, существуют? — шлепнула себя по лицу Фэн Юй Хэн, но она немедленно стала серьезной. Они обменялись взглядами, и их глаза говорили одно и то же: конечно же, нас обманули!

Сюань Тянь Хуа дернул Фэн Юй Хэн за руку и спешно сказал:

— Быстро беги!

Как только он договорил, он услышал голос, исходящий из головы процессии:

— Вы хотите бежать? Это не так просто!

В одно мгновение скрывавшиеся наблюдатели вылетели со всех сторон и окружили пятерых человек. У всех в этой процессии были холодно сверкнувшие при обнажении мечи. Похоже, что в любой момент могло начаться противостояние.

В это время в усадьбе окружной принцессы, в столице, Фэн Цзы Жуй вел себя крайне испорчено, изо всех сил цепляясь за свою третью сестру:

— Через некоторое время нам нужно будет пойти и бдеть. Третья сестра, выведи меня на прогулку! Давай сходим и быстро вернемся. Нас не заметят.

Сян Жун надулась, ущипнула его пухлые и круглые щеки и покачала головой:

— Если ты настаиваешь на том, чтобы съесть пирог с красной фасолью из этого магазина, я попрошу служанку пойти и купить его. Нам нужно уйти на бдение менее чем через час. Если мы вернемся поздно, отец будет еще злее. Зачем злить его еще больше?

— Третья сестра! — этот ребенок действительно умел смягчать людей. Он знал, что Сян Жун была менее всего способна вынести, поэтому он отчаянно ткнулся лицом в ее объятия. Он был как пухлый шарик, очень милый. — Третья сестра, ты знаешь, что мы просто хотим прогуляться. Я умоляю тебя взять меня. Это же нормально? Смотри, мама отдыхает. Дед по материнской линии тоже отдыхает. Если мы тихо выйдем, мы можем просто сказать слугам, что идем в поместье Фэн. Как насчет этого?

Сян Жун больше всего любила этого младшего брата. Держа его в своих объятиях, ей еще больше хотелось любить его. Цзы Жуй использовал такую уловку, чтобы попросить ее — маленькая девочка не смогла отказаться. Она могла только кивнуть.

Парочка, как воры, выскользнула из усадьбы и села в карету. Возница с горьким выражением лица сказал:

— Молодой мастер, третья молодая госпожа, если об этом узнает принцесса округа, этот старый слуга будет проклят.

Цзы Жуй похлопал его по плечу:

— Не беспокойся! Если старшая сестра тебя обвинит, я тебя обязательно поддержу. Поехали. Пойдем, купим пирожные!

Возница беспомощно хлестнул лошадей, и карета начала двигаться по основным дорогам столицы.

Цзы Жуй давно не был в городе и очень хотел посмотреть, изменился ли он. Подняв занавес своей маленькой и пухлой ручкой, он не хотел опускать ее. Сян Жун могла только смотреть наружу вместе с ним.

Но когда экипаж покинул дорогу перед усадьбой Фэн и прибыл на главную дорогу спустя несколько минут, она обнаружила, что что-то не так. Казалось, что сегодня вечером столица какая-то другая. Для стражей было нормально патрулировать город ночью, но раньше она встречала патрульных. Они носили фонари и мечи в ножнах на талиях, а одевались они в тканевую одежду. Однако сегодня вечером стражи носили тяжелые доспехи, а их мечи были обнажены. Фонари, которые они держали, тоже казались намного ярче, чем раньше, и… она припомнила еще кое-что. Фонари, которые губернатор давал стражам, обычно были длиннее, так почему же эти круглые?

Это странное чувство сопровождало ее, пока экипаж продолжал двигаться к западной части города. Чем дальше они ехали на запад, тем сильнее оно становилось, и тем больше она замечала таких стражей в тяжелой броне. Даже Цзы Жуй это заметил и из любопытства спросил:

— Может быть, потому, что наводнение только что закончилось, и, следовательно, столица не слишком безопасна, и существует необходимость в таком строгом патрулировании?

Сян Жун в глубине души знала, что все не так. Наводнение случилось за пределами города. В столице наводнения не было. Беженцев расселили, поэтому не могло возникнуть никаких проблем. Но с этими тяжело бронированными солдатами была проблема.

Было еще не слишком поздно, и по улицам еще гуляли люди. Рестораны и чайные магазины продолжали работать. Кондитерская, которую они собирались посетить, тоже закрывалась довольно поздно. Им удалось купить последние пять пирогов с красной фасолью, которые Цзы Жуй хотел съесть.

Цзы Жуй хотел остаться подольше, но Сян Жун отказалась. Она использовала похороны семьи Фэн как предлог, чтобы сказать ему:

— В конце концов, это похороны бабушки. Мы уже выбрались, чтобы купить выпечку. Если мы пойдем куда-нибудь еще, и нас увидят, будет плохо, если по столице поползут слухи.

Цзы Жуй был понимающим ребенком. Раз Сян Жун сказала это, он не стал настаивать. Он первым сказал вознице:

— Поедем обратно в усадьбу!

На обратном пути Цзы Жуй почувствовал себя немного уставшим и не стал смотреть на столичные виды. Но Сян Жун, напротив, воспряла духом. И подняла занавес, чтобы выглянуть наружу. Но она осмелилась лишь слегка приподнять занавеску и открыть глаза. Но даже так, ей все же удалось увидеть кое-кого знакомого.

Она прищурилась и посмотрела в переулок напротив. Хотя экипаж двигался быстро, она все же смогла довольно четко увидеть, как круглый фонарь внезапно упал на землю. Затем появился более длинный фонарь, освещая знакомое лицо… Бу Конга.

Она увидела Бу Конга лишь на мгновение, и за это время карета уже отъехала довольно далеко, но она все еще могла ясно видеть лицо Бу Конга. Там были зажжены два фонаря. Человек, который держал круглый фонарь, внезапно умер. Кто-то вонзил меч в его грудь. Он упал, и фонарь погас. Затем его кто-то заменил.

У Сян Жун бешено забилось сердце, и она сразу же опустила занавес. Ее рука слегка дрожала.

Цзы Жуй увидел, что она немного не в себе, и спросил ее с некоторым смущением:

— Третья сестра, что с тобой случилось? Твой цвет лица не очень хорош.

Сян Жун покачала головой:

— Я в порядке. Давай вернемся как можно быстрее. Мы не должны пропустить бдение.

Цзы Жуй кивнул и поторопил возницу:

— Пусть лошади ускорятся!

Возница был очень рад, что молодой мастер захотел быстро вернуться домой, поэтому он хлестнул кнутом и увеличил скорость передвижения.

Когда они наконец прибыли ко входу в усадьбу Фэн, Сян Жун привела Цзы Жуя к воротам и передала его Хэ Чжуну, сказав:

— Отправьте молодого мастера в траурный зал.

— Третья сестра, а ты? Ты не собираешься войти? — озадаченно спросил ее Цзы Жуй.

Сян Жун решила солгать ему:

— Старшая сестра хочет вернуться в поместье окружной принцессы, чтобы переодеться. Ты должен пойти первым. Третья сестра сейчас подойдет, — сказав это, она подтолкнула его: — Иди скорее!

Увидев, что Хэ Чжун провел Цзы Жуй через передний двор и начал идти к двору Пионов, Сян Жун быстро покинула поместье и побежала к усадьбе окружной принцессы. Придя к воротам, она спросила императорских стражей:

— Вторая сестра не покинула поместье, верно?

Солдаты, стоявшие на страже, были ошеломлены и сказали:

— Она вышла. Она уехала давным-давно. Принцесса округа покинула поместье вместе со своими двумя служанками до того, как вышла третья молодая госпожа и молодой мастер. Она уехала верхом на лошади.

— Она не в поместье? — девочка почувствовала панику. Топнув ногой, она просто забралась обратно в карету.

Возница был ошеломлен:

— Третья молодая госпожа, куда вы хотите поехать сейчас?

Сян Жун понизила голос и сказала:

— Быстрее, мы едем в Чистосердечный дворец, — возница поразился, он явно был шокирован, но Сян Жун внезапно резко предупредила его: — Давай поедем быстрее. Не спрашивай слишком много.

Возницу зазнобило, и он внезапно почувствовал, что третья молодая госпожа немного напоминает вторую молодую госпожу, поэтому он не стал задавать вопросов и быстро поехал в направлении Чистосердечного дворца.

Сян Жун понадеялась про себя, что ничего не произойдет. В любом случае, карета успешно прибыла к воротам в Чистосердечный дворец. Она подняла занавес и посмотрела, следил ли кто-нибудь за ними. Затем она быстро вышла из кареты.

Стража перед Чистосердечным дворцом узнала Сян Жун. В конце концов, она приезжала раньше. Кроме того, во время наводнения она бродила по городу в поисках одежды. Она обошла всю столицу. Хотя было уже поздно, она все еще была младшей сестрой принцессы Цзи Ан. Она пришла в такое время, что-то определенно произошло, но… но его высочества не было во дворце!

Прежде чем Сян Жун успела заговорить, охранник спросил ее:

— Третья молодая госпожа, вам для чего-то нужен его высочество?

Сян Жун кивнула:

— Да, я ищу его высочество. Быстрее, быстрее, передайте это его высочеству.

— Его высочество не во дворце! — охранник даже топнул ногой. — Как насчет того, чтобы третья молодая госпожа вошла во дворец и подождала его?

— Не здесь? — Сян Жун была на грани истерики. В столице явно что-то произошло, но ее вторая сестра и его высочество седьмой принц, пропали без вести. Разве это могло быть хорошо?

Она постояла перед Чистосердечным дворцом и немного подумала, а затем, наконец, приняла другое решение. Развернувшись, она забралась обратно в карету и приказала вознице:

— Поедем в августейший дворец!

Возница чувствовал, что третья молодая госпожа определенно сошла с ума. Хотя он не смел спрашивать, почему они должны были поехать в этот дворец, его интуиция подсказала ему, что что-то действительно произошло. В противном случае третья молодая госпожа не впала бы в такую панику. Так что он быстро хлестнул кнутом и поспешил к августейшему дворцу.

Сян Жун раньше ездила в Чистосердечный дворец, но это был ее первый визит в августейший дворец, и приехала она одна. К счастью, она провела много времени рядом с Фэн Юй Хэн. Они также ели вместе. Они не должно повести себя, как незнакомцы.

Наконец, карета остановилась перед входом в августейший дворец. Сян Жун выпрыгнула из кареты и посмотрела вверх; и почувствовала, что вход в этот дворец казался каким-то другим.

Оба они были дворцами, но охранников было в три раза больше, чем у Чистосердечного дворца. У всех стражей были строгие выражения лиц, и это позволило ей связать воедино все изменения в столице. Она немного нервничала. Девочка немного растерялась, стоя перед входом.

К счастью, кто-то узнал ее и подошел, чтобы спросить:

— Вы третья молодая госпожа семьи Фэн?

Только тогда Сян Жун сумела прийти в себя и вспомнить о цели поездки, поэтому она быстро сказала:

— Это я. Мне нужно срочно передать сообщение его высочеству девятому принцу. Он во дворце?

Слава небу и земле, слуга кивнул:

— Его высочество здесь. Третья молодая госпожа, пожалуйста, следуйте за этим слугой.

Она последовала за этим человеком в августейший дворец. У нее не было времени, чтобы смотреть по сторонам. Она не знала, как долго шла, прежде чем услышала откуда-то впереди пение и музыку. После этого раздался чей-то голос:

— Девятый брат, этот меч действительно антиквариат?

Этот голос заставил ее испугаться, и она внезапно остановилась…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 467. Звенья цепи соединились воедино**

Звенья цепи соединились воедино

— Третья молодая госпожа, что-то не так? — с любопытством спросил слуга, видя, что Сян Жун прекратила двигаться. — Его высочество в главном присутственном зале прямо впереди. Разве у третьей молодой госпожи не было какой-то срочной проблемы?

Сян Жун заколебалась, выражение ее лица стало еще хуже. Она нерешительно спросила:

— Главный присутственный зал? Это там, где принимают гостей и проводят банкеты? Гость… его высочество четвертый принц?

Слуга кивнул:

— У третьей молодой госпожи хороший слух. Его высочество четвертый принц получил древний меч и пришел к высочеству для оценки.

У Сян Жун застучали зубы. Она ясно помнила, что четвертый принц раньше был помолвлен с дочерью семьи Бу. Хотя этой дочери больше нет, отношения между двумя семьями не ухудшились. Вместо этого он всегда поддерживал определенную степень дружелюбия. Теперь, когда в столице произошли какие-то аномальные изменения, стало ясно, что они связаны с Бу Конгом. Четвертый принц также случайно оказался в августейшем дворце. Что это значит?

Ее сердце затрепетало. Может быть, это заговор?

— Третья молодая госпожа? — позвал слуга, и его замешательство стало еще глубже.

Сян Жун была немного взволнована, но она все еще смогла заставить себя оставаться относительно спокойной. В эту ночь дул холодный ветер, и на ней была тонкая верхняя одежда из хлопка. Ее внезапно озарило, она просто указала на свою верхнюю одежду и сказала слуге:

— Ты сильнее. Оторви кусок ткани с нижней части этого предмета одежды.

Слуга ошеломленно ахнул, он совершенно не понимал, какое безумие поразило третью молодую госпожи этой семьи Фэн. Но, видя, что Сян Жун настаивает, он не стал задавать вопросов и сделал так, как ему велели.

Уголок верхней одежды Сян Жун был оторван. Держа кусок ткани в руке, она поспешно сказала:

— Отведи меня к его высочеству.

Когда они вошли в главный присутственный зал, Сюань Тянь Мин держал ценный меч и внимательно осматривал его. Слуга подошел к нему и прошептал несколько слов ему на ухо. После этого оба принца перевели взгляда на Сян Жун.

Сян Жун никогда не была такой бесстрашной, как Фэн Юй Хэн. У нее был слабый характер, и ей не хватало смелости. Часто она в последний момент все равно убегала, несмотря на все умственные приготовления.

Однако сегодня все было иначе. Ее разум был заполнен образами тяжеловооруженных фальшивых патрульных на улицах. Те фонари, которые отличались от обычных своей формой. Ее вторая сестра, внезапно покинувшая поместье и уехавшая на лошади. Это дало понять, что она уехала куда-то далеко. Почему все это произошло одновременно?

Она стиснула зубы и пошла вперед. Потом опустилась на колени перед двумя принцами и сказала:

— Эта скромная девушка, Фэн Сян Жун, приветствует его высочества принца Пин и его высочество августейшего принца.

Прибытие Сян Жун заставило обоих принцев почувствовать себя немного удивленным, но удивление было более заметно на лице четвертого принца по сравнению с Сюань Тянь Мином, чье лицо прикрывала золотая маска. Он посмотрел на Сян Жун и с любопытством спросил ее:

— Третья молодая госпожа семьи Фэн? Зачем ты приехала сюда?

Говорили, что этой Сян Жун не хватало смелости; однако, она была немного вспыльчивой. В противном случае она не работала бы с Ан Ши, и не играла в пьесах, поставленных Фэн Юй Хэн перед семьей Фэн. Теперь, когда в столице что-то случилось, она знала, что это направлено против ее второй сестры и девятого принца. Она уже переполнена страхом, но теперь, услышав, как четвертый принц задал этот вопрос, явно пряча дурные намерения, ее гнев усилился. Она немедленно ответила несколько невежливо:

— Его высочество девятый принц зять этой скромной девушки. Принц Пин считает странным то, что эта скромная девушка приехала в августейший дворец?

Как только она сказала это, Сюань Тянь Мин фыркнул и засмеялся:

— Неплохо, твоя вторая сестра не зря тебя учила, — затем он посмотрел на Сюань Тянь Йи: — Это что-то, связанное с семьей этого принца. Есть ли у четвертого брата желание что-нибудь спросить?

Сюань Тянь Йи махнул рукой:

— О чем говорит девятый брат? Поскольку это семейный вопрос, этот принц больше ничего не будет спрашивать.

Сюань Тянь Мин поднял уголки губ в хитрой улыбке, но больше ничего не сказал. Подойдя вперед, он лично помог Сян Жун подняться и спросил ее:

— Приехала, чтобы найти этого принца, в чем дело?

Краем глаза Сян Жун посмотрела на четвертого принца, который все еще сидел в стороне. Успокоив свое сердце, она сказала:

— В настоящее время семья проводит похороны. Вторая сестра — дочь первой жены и не может уйти; однако, есть кое-что, что она должна была отправить вашему высочеству, поэтому она послала эту скромную девушку, — сказав это, она передала кусок ткани в его руки.

Сюань Тянь Йи, оставшийся позади, не смог сдержаться:

— Третья молодая госпожа пришла для того, чтобы передать потрепанный кусок ткани?

Сян Жун кивнула:

— Да, это просто ради передачи куска ткани! — она специально сделала акцент на слове «ткань»\*. Затем она посмотрела на Сюань Тянь Мина. Увидев, как в его глазах что-то мелькнуло, она немного успокоилась и сказала: — Вторая сестра сказала, что ей действительно нравится такая ткань. Она хотела, чтобы его высочество помог ей купить ее.

Сюань Тянь Йи холодно фыркнул:

— У поместья окружной принцессы что, нет слуг? Использовать принца для такого ничтожного дела, принцесса округа действительно смелая.

Сян Жун почувствовала, что этот четвертый принц очень раздражает, и не смогла сдержать еще одну свою реплику:

— Вторая сестра сказала, что-то, что человек, который ей нравится, купит ее, сделает эту ткань еще более замечательной.

Сюань Тянь Мину хотелось смеяться. Кто же знал, что его Хэн Хэн сможет превратить свою младшую сестру в такую острую на язык особу?

Но этот кусок ткани… он понял, что Сян Жун напоминала ему о Бу Конге.

Когда прибыл старина четвертый, он почувствовал, что это странно. Хотя он сказал, что пришел полюбоваться с ним старинным мечом, когда это старина четвертый был близок с ним? Похоже, именно по этой причине.

Он взял кусок ткани в руки и слегка кивнул Сян Жун. Затем он повысил голос и сказал:

— Раз третья сестра приехала, посиди некоторое время во дворце. Так случилось, что этот принц тоже приготовил несколько подарков для семьи Фэн, возьмешь их с собой.

Сян Жун поклонилась и подчинилась:

— Да.

Сюань Тянь Мин повернулся и посмотрел на четвертого принца:

— Четвертый брат, пожалуйста, посиди немного. Этот принц приготовит подарок для поместья Фэн.

Четвертый принц быстро встал и решил попрощаться:

— Время позднее. Этот принц больше не станет задерживаться.

— Ха! — Сюань Тянь Мин махнул рукой и сказал непререкаемым тоном: — В моем дворце все еще есть хорошее вино. Четвертый брат, ты не можешь просто так уйти! Слуга, — он повысил голос: — вынеси выдержанное вино. Пусть его высочество принц Пин попробует его.

Так ему удалось удержать Сюань Тянь Йи, он не стал спешить. Усаживаясь назад, он спокойно стал ждать, когда слуга принесет вино.

Сюань Тянь Мин поднял уголки губ и увел Сян Жун в передний двор. Только после того, как он покинул окрестности главного присутственного зала, Сян Жун с тревогой заговорила:

— Ваше высочество, в столице что-то не так. Похоже, что патрульную охрану кто-то сменил… — она очень быстро рассказала Сюань Тянь Мину обо всем, что видела. Она слишком торопилась и под конец начала задыхаться, но, даже задыхаясь, она договорила: — Вторая сестра оставила усадьбу на лошади. Я не знаю, куда она уехала.

Фиолетовый цветок лотоса на лбу Сюань Тянь Мина плотно сжался и потемнел.

В это время у входа во дворец послышались звуки чьих-то движений. Он пошел туда широкими шагами, и Сян Жун быстро последовала за ним. Очень быстро страж ворот кого-то привел. Сян Жун узнала этого человека. Это был капитан городских ворот Ван Чжо.

Ван Чжо, похоже, был ранен. При ходьбе он прихрамывал, но все еще быстро двигался. Бросившись к Сюань Тянь Мину, он собирался преклонить колени, но Сюань Тянь Мин остановил его:

— Не беспокойся о вежливости, говори быстрее. Что случилось?

— Ваше высочество, — Ван Чжо сделал несколько быстрых вздохов и заговорил: — в какое-то неизвестное время Бу Конг ввел в столицу другую армию. Сегодня вечером он внезапно начал передвигаться по городу и заменять патрулирующих охранников. Даже стражи у ворот… — когда он это сказал, ему было все равно, что Сюань Тянь Мин остановил его раньше, он упал на колени: — Этот подчиненный пренебрег своими обязанностями. Даже десять тысяч смертей не смогут искупить это преступление!

— Другая армия? — Сюань Тянь Мин плотно нахмурился. Их с лихвой хватило, чтобы заменить всех солдат в столице, и все еще было достаточно, чтобы начать исполнять потом какие-то планы. После оккупации столицы следующим шагом станет захват императорского дворца. Когда именно столько солдат вошло в столицу? Во время наводнения? Это неправильно, ворота столицы были плотно закрыты в то время. Многие тогда не могли войти. Более того, об этом заботился Сюань Тянь Хуа. Как он мог не заметить движения Бу Конга?

Если подумать, единственная возможность состояла в том, что они добились устойчивого прогресса и приходили постепенно, в течение многих лет. Как только эти люди оказывались в столице, они смешивались с населением. Солдат обучали тысячу дней, чтобы использовать в подходящее время.

Бесконечное раздражение наполнило его сердце; однако его губы скривились в усмешке. Этот вид был поистине ужасающим. Даже если его лицо было скрыто золотой маской, холодная аура все еще просачивалась наружу.

Дуань Му Цин покидает столицу, Бу Конг сеет хаос, и старина четвертый приезжает в его дворец, чтобы полюбоваться мечом. Что означали все эти действия? Он пожал плечами и засмеялся. Эти двое на самом деле решили работать вместе на этом этапе. Похоже, они завершили свои приготовления. Теперь пришло время посмотреть, чьи приготовления были более тщательными.

— Хорошо, очень хорошо, — сказал он, а затем поднял руку, и четыре скрытых охранника немедленно появились рядом. Сюань Тянь Мин указал на одного из них и сказал: — Иди во дворец Сян и проведи расследование.

Этот человек сразу исчез.

— Иди, посмотри на семью Бу, — указал он на другого.

Этот скрытый охранник тоже исчез.

Затем он приказал двум другим:

— Возьмите с собой еще трех человек и выйдите через северные городские ворота, чтобы встретиться с принцессой округа Цзи Ан.

Эти двое немедленно отправились исполнять приказ.

Он ничего не боялся. На протяжении многих лет он вел солдат в битвы и разрабатывал стратегии. Даже если в столице были скрытые изъяны, большинство из них были под контролем. Хотя Бу Конг ввел новые силы, это не было реальной угрозой. Его единственной заботой была Фэн Юй Хэн. Он не знал, почему она покинула поместье, но она явно уехала из города. Дуань Му Цин тоже покинул столицу. Если он не ошибся, Фэн Юй Хэн преследовала Дуань Му Цина, но почему она преследовала его?

Ван Чжо все еще стоял на коленях, и Сюань Тянь Мин поднял его. Повернувшись, он сказал Сян Жун:

— Оставайся во дворце и жди возвращения этого принца. Никуда не уходи и не возвращайся в главный присутственный зал, — он сделал паузу, немного подумал и приказал слуге: — Проведи третью молодую госпожу в гостевой двор, отдохнуть, — сказав это, он не остался и быстро покинул дворец с Ван Чжо.

Сян Жун знала, что в столице очень опасно. Если она выйдет сейчас, то только доставит неприятности, поэтому заставила себя успокоиться и остаться в августейшем дворце; однако она еще кое-что вспомнила и спешно добавила:

— Его высочества седьмого принца тоже нет в его дворце.

Сюань Тянь Мин кивнул и больше ничего не сказал. Покидая дворец верхом на лошади с Ван Чжо, он поднял руку. Разом появилось множество скрытых охранников и последовало за ним. Всего было человек сорок или пятьдесят.

Ван Чжо прищелкну языком, но услышал, как Сюань Тянь Мин решительно сказал:

— Пойдешь с этим принцем. Мы едем в императорский дворец.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

\* Слово «ткань» произносится так же, как Бу в Бу Конг.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 468. Что за чертовщина?**

Что за чертовщина?

На севере столицы разгорелась дикая борьба. Это было так ужасно, что Фэн Юй Хэн собиралась начать проклинать их матерей.

— Черт! Что именно эти люди ели, пока росли? — после того как она поразила очередного врага своим военным ножом, она сердито сказала: — Почему они такие сильные?

Фэн Юй Хэн нельзя было обвинить в вульгарности. Большое количество людей Дуань Му Цина — всего лишь один из аспектов. Самое главное, что они оказались чрезвычайно сильны. Их уровень подготовки и техника меча были идеальным сочетанием. До такой степени, что, если она хотела поразить одного, она вынуждена была нанести около дюжины ударов.

Военный нож в ее руке был тем, который она принесла в первый день Нового года, чтобы сломать оружие из железной сущности Цзун Суй. Из-за него атаки противников постепенно начали замедляться. Но только немного. У оппозиции было больше людей, а у них — меньше. Сюань Тянь Хуа и Бан Цзу оба могли справиться с одной стороной самостоятельно. Но Ван Чуань, которая была более искусна в использовании цингуна, страдала немного больше. Боевые искусства Хуан Цюань тоже нельзя было сравнить с мастерством Сюань Тянь Хуа и Бан Цзу. Эти двое начинали чувствовать усталость. В результате удара врага они упали на землю.

Сюань Тянь Хуа вовремя подтянул Хуан Цюань к себе. И тем самым спас ее жизнь.

Фэн Юй Хэн знала, что они не могут продолжать в том же духе. Во время боя она отступила к Сюань Тянь Хуа и услышала, как он сказал:

— Хэн Хэн, подумай о том, как сбежать. Найди место, чтобы спрятаться!

— Прячутся только трусы! — отвергла она его предложение.

Сюань Тянь Хуа сердито скрипнул зубами:

— Найди место, чтобы спрятаться. Мин Эр определенно послал кого-то, чтобы найти нас.

Фэн Юй Хэн сжала челюсти:

— Тогда давай вместе подождем подкрепление. Я не верю тому, что этот скромный Дуань Му Цин может заставить нас всех полечь здесь! — сказав это, она подошла к Хуан Цюань. Найдя момент, она схватила ее оружие и, даже не задумываясь, отбросила его. Затем она передала ей военный нож: — Используй это!

Хуан Цюань хотела отказаться, но эта ситуация не оставляла ей время на обдумывание. Враг наступал без пауз.

Со стальным ножом в руке ей не нужно было уворачиваться от мечей, которые накидывались на нее. Она могла встретиться с ними напрямую и порезать их, как будто они были из грязи. Не говоря уже о том, чтобы разрезать вражеский меч пополам, она смогла разрезать лоб человеку. Этот человек еще не оправился от шока из-за сломанного оружия. Его зрение помутнело, и он лишился жизни.

У Фэн Юй Хэн больше не было оружия, но в ее пространстве все еще было немало игл для анестезии. Были и транквилизаторы, поэтому она просто стояла на месте и поднимала руку, чтобы стрелять. Она, наконец, поняла. Эти враги были действительно слишком жестоки и сильны. Сильны, как быки. Если она продолжит бороться с ними должным образом, то из-за ее маленького тела она определенно умрет от истощения. К счастью, ее защищали четыре человека вокруг нее. Враги не могли приблизиться к ней, так что у нее была определенная свобода действий.

Она стояла там и, не переставая, поднимала руку, и люди вокруг них продолжали падать. Сюань Тянь Хуа изначально волновался, когда увидел, как она отдала свое оружие Хуан Цюань, но теперь он смог успокоиться. Вздохнув с облегчением, он подошел к ней и сказал:

— Эти люди были привезены Дуань Му Цином с севера, но он определенно не привел так много, когда впервые прибыл. Большинство из них, скорее всего, прятались к северу от города. Люди Севера в основном едят сырое мясо, причем большая его часть это говядина. Их тела намного сильнее, чем у людей из центрального региона, и у них также больше выносливости. Вот почему при столкновении с ними мы устанем сильнее. Это также главная причина, по которой Да Шунь никогда не посылала войска для борьбы с Цянь Чжоу.

Это момент Фэн Юй Хэн уже предвидела. После этого боя она еще острее ощутила, что им нужно подготовить стальное оружие, прежде чем что-то делать с Цянь Чжоу. Она чувствовала, что ей нужно быстро вернуться в военный лагерь после того, как этот вопрос будет решен.

Думая так, она начала двигаться немного более беспокойно. Она даже вытащила четыре транквилизатора, держа по два в каждой руке. Сюань Тянь Хуа увидел суетливость в ее действиях и быстро посоветовал ей:

— Терпи. Не расстраивайся.

Она кивнула, но сказала:

— Просто надеюсь, что Сюань Тянь Мин только послал людей, чтобы помочь нам. Сам он не должен приходить сюда. Дуань Му Цин устроил нам засаду, и я отказываюсь верить, что в столице мир. Сейчас самое важное — защитить столицу и императорский дворец. Только так наша борьба будет иметь хоть какое-то значение!

Еще один враг пал от транквилизатора. Постепенно противники начали нервничать. В конце концов, нечего было бояться — они сражались с мечами и копьями, и у них было больше людей. Довести дело до истощения Фэн Юй Хэн они смогли бы. Но никто не ожидал, что у это девчонки будет такое жестокое скрытое оружие. Они не могли его видеть и не могли увернуться. Как только их ударяли, они немедленно теряли свои жизни.

По правде говоря, они не знали, что это просто анестетик. Они думали, что их товарищи погибли, поэтому они напали на них, пройдясь прямо по телам своих союзников. Это привело к тому, что большинство потерявших сознание людей были растоптаны.

Дуань Му Цин не был идиотом. Увидев, что они не могут справиться с этой пятеркой мечами и копьями, он громко крикнул:

— Отступаем!

Когда северяне услышали это, они сразу же и без малейших колебаний отказались от нападения и начали отступать.

Сразу после этого они услышали новый крик Дуань Му Цина:

— Лучники, займите свои позиции!

Внезапно из леса, боги только знали откуда, появилась орда лучников. Все они окружили их, держа луки наизготовку и стрелы на тетиве. Они целились в них.

Побелевшая Ван Чуань стояла возле Бан Цзу. Она подсознательно двинулась и встала перед Фэн Юй Хэн, чтобы блокировать атаку, но обнаружила, что лучники были и сзади. Лучники были и с двух других сторон. Она не могла защитить ее ото всего, поэтому схватила Хуан Цюань и Бан Цзу, чтобы загородить ее; однако, одна сторона все еще оставалась открытой.

Сюань Тянь Хуа посмотрел на упрямую девушку, стоявшую посередине. Ничего не говоря, он двинулся, чтобы заполнить пустое место. Так все четверо окружили Фэн Юй Хэн. Бан Цзу сказал:

— Даже если мы падем здесь, превратившись в ежей, мы умрем первыми.

Сказать, что вся эта ситуация не трогала, было бы ложью, но Фэн Юй Хэн никогда не была претенциозной. Даже перед таким серьезным врагом она не хотела готовить куриный суп для своей души. Способность не показывать страха перед лицом опасности, которой ее обучали во время службы в армии, позволила ей высоко держать голову.

Она не боялась ни в малейшей степени. В худшем случае она бы просто схватила все четверых и закинула бы их в свое пространство, чтобы увернуться. Хотя они будут появляться перед своими врагами, когда выйдут, это было ничем. Они могли и выбрать просто не выходить. В любом случае в ее помещении имелась еда, вода и кровати. Пища тоже была неисчерпаема. Они могла бы просто противостоять этой группе с севера и узнать, кто сможет пережить другую.

Фэн Юй Хэн доверяла Сюань Тянь Мину. Независимо от того, какие беспорядки начались в столице, у него будет способ справиться с ними. У людей за пределами города была только одна цель — сохранить свои жизни.

Она обернулась и посмотрела прямо на Дуань Му Цина. Сбежать в ее пространство — худший, последний выбор. Кроме Сюань Тянь Мина и Яо Сяня, она не хотела раскрывать этот секрет кому-либо еще.

В это время Сюань Тянь Хуа понизил голос и сказал ей на ухо:

— Чтобы поймать воров, сначала нужно поймать их лидера, — хотя это и было сказано, он не мог двигаться, потому что любое движение могло спровоцировать лучников, а это в свою очередь повлечет за собой травмирование Фэн Юй Хэн. Но Сюань Тянь Хуа до сих пор вспоминал странное происшествие. Когда Фэн Юй Хэн тайно исследовала дворец Сян, он последовал за ней. Эта девушка внезапно исчезла из-за его спины, а затем также внезапно появилась снова. Хотя он никогда и никому не говорил об этом, для него это всегда было загадкой. Вот почему он ухватился за этот проблеск надежды и спросил Фэн Юй Хэн: — Ты можешь это сделать?

Фэн Юй Хэн закрыла глаза и скривила губы в злой улыбке, очень похожей на ту, что была у Сюань Тянь Мина. Затем она тихо сказала:

— Могу.

Как только это было сказано, она внезапно исчезла в воздухе. Она никак не предупредила, не было видно и самого процесса. Как будто ее вообще никогда и не было. Но Сюань Тянь Хуа все еще мог слабо чувствовать ее ауру. Затем он повернулся в сторону Дуань Му Цина.

За городом было темно, и никто не зажигал факелов. Четверка очень плотно окружила Фэн Юй Хэн. Поскольку та исчезла совершенно беззвучно, казалось, что враг этого не заметил.

Бан Цзу, Хуан Цюань и Ван Чуань почувствовали, как их кожа головы немеет. К счастью, однако, они в течение долгого времени находились рядом с Фэн Юй Хэн, поэтому уже привыкли ко всем ее странностям. Хотя им было любопытно, это не могло сравниться с беспокойством в их сердцах.

Они последовали примеру Сюань Тянь Хуа и тоже посмотрели на Дуань Му Цина. В этот момент между ними и Дуань Му Цином внезапно появилась белая фигура; однако, она снова в одно мгновение исчезла. Как призрак.

Поскольку семья Фэн проводила похороны, Фэн Юй Хэн была одета в белое платье. Белое сильно выделялось ночью. Это внезапное появление увидели многие, а некоторые не были уверены в том, что именно видели, и закричали:

— Что это было?

Но когда они присмотрелись, то не увидели никаких следов той фигуры.

Люди, которые видели, начали испытывать страх; но те, что не видели, не знали, о чем кричали остальные. На какое-то время враг впал в смятение.

Но беспорядки были очень быстро подавлены криком Дуань Му Цина:

— Тихо!

Все голоса мгновенно затихли.

Кто-то, похожий на генерала, сказал ему:

— Заместитель дутуна, нам показалось, что перед нами появилась какая-то белая фигура.

Дуань Му Цин поднял брови и огляделся; однако он ничего не видел. Ранее он не заметил белую фигуру. Он смотрел на лучников и не обращал внимания ни на что другое. Он слышал, что окружная принцесса Цзи Ан была искусна не только в боевых искусствах, но и обладала удивительными способностями к стрельбе из лука. Такие люди могли легко находить дыры во вражеской формации и использовать их, чтобы сбежать. Более того, их нынешним противником была не только Фэн Юй Хэн. Был тут и седьмой принц, Сюань Тянь Хуа, который тоже вызывал его зависть. Включая скрытого стража, ни один из них не был легкой целью.

Именно потому, что он отвлекся на эти мысли, он не заметил белую фигуру. Но так много людей сказали, что видели это, поэтому он не мог проигнорировать их слова. Он снова начал поднимать руку, и лучники, казалось, были готовы выпустить стрелы.

Именно в этот момент темная ночь внезапно стала чисто белой. Этот белый цвет перекрыл его поле зрения, появившись внезапно и без предупреждения.

Он подсознательно потянулся, чтобы схватить это; однако, прежде чем он сумел поднять руку до конца, основание его шеи обдало холодом. Пара холодных рук начала сдавливать ее, как железный обруч.

Дуань Му Цин был потрясен. Почти рефлекторно он закричал тоном, в котором смешались чудовищный ужас и паника:

— Призрак!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 469. Твоя жизнь ничего не стоит**

Твоя жизнь ничего не стоит

Крик Дуань Му Цина заставил войска шаг за шагом отступать. Люди широко раскрыли глаза и смотрели на белую фигуру, внезапно появившуюся перед ними. Некоторые из людей с более острым зрением заметили, что их атаковала девушка. Видимо, это была столичная окружная принцесса Цзи Ан, но…

Все вытянули шеи и посмотрели в сторону Сюань Тянь Хуа. Даже лучники устремили на них взгляды и обнаружили, что четверка людей уже распалась. Пустота посередине было видна всем. Войны отчаянно терли глаза, пытаясь осознать происходящее. Только тогда они обнаружили, что окружная принцесса, стоявшая между этими четырьмя людьми, уже исчезла.

— Дух! Это, правда, призрак! — крикнул кто-то встревоженным голосом, немедленно заставив всех резко вдохнуть. Даже лучники начали дрожать, постепенно поворачивая головы.

На мгновение среди войск с севера вспыхнуло яростное обсуждение. Четко было слышно, как они говорили:

— Она вообще не двигалась. Она вообще не выходила!

— Раньше эти белые одежды внезапно появились в воздухе!

— Может это высококлассный цингун?

— Невозможно! Это то, что не мог сделать даже скрытый страж.

Эти слова наполнили разум Дуань Му Цина и слились в одну-единственную фразу. Он с пепельно-белым лицом уставился на Фэн Юй Хэн и сказал:

— Ты… не человек!

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась и расхохоталась. Ее смех был высокомерен и ужасен. Она сказала Дуань Му Цину:

— Ты прав. Я вообще не человек. Я царица ада, которая пришла за твоей жизнью! — договорив, она зашла Дуань Му Цину за спину, но ее рука никогда не покидала его шею. Она вонзила свои острые ногти в его плоть, оставляя пять кровавых следов. — Если хотите, чтобы ваш заместитель дутуна продолжал жить, бросьте оружие на землю! — громко крикнула она. Ее чистый голос несколько раз эхом отозвался в лесу, и этого было достаточно, чтобы все это услышали.

Некоторые поддались страху и сразу же сделали так, как им было сказано; однако некоторые, из тех, что посмелее, не смирились с этим. Они хотели увидеть защиту Дуань Му Цина. Из лучников не было ни одного, кто сложил бы оружие. Они продолжали целиться своими стрелами на группу из четырех человек вместе с Сюань Тянь Хуа.

Призрачная атмосфера пости исчезла. В конце концов, когда она говорила, ее голос все еще был очень четким. Все эти солдаты выкатились из луж крови. Хотя они боялись, этого им было недостаточно, чтобы почувствовать себя полностью потрясенными. Более того, они уже чувствовали себя подавленными. Их было двести человек, но они не смогли победить пятерых! Если бы слухи об этом дошли до севера, что станет с их репутацией?

Думая так, те люди, которые бросили оружие, почувствовали, что их сердца снова воспряли. Кто-то ногами подбросил оружие, а кто-то откровенно громко крикнул:

— Маленькая девочка хочет задушить нашего заместителя дутуна одной рукой? В твоих мечтах!

Как только это было сказано, Дуань Му Цин задрожал, и Фэн Ю Хэн сразу же усмехнулась:

— Интересно, они сомневаются во мне или доверяют тебе? Дуань Му Цин, скажи мне, у тебя есть возможность сбежать из моих рук?

Лоб Дуань Му Цина взмок от пота. В глазах других Фэн Юй Хэн была маленькой девочкой-подростком. Она еще не достигла совершеннолетия, и была худой и маленькой. Что может случиться? Она ведь просто схватила своей маленькой рукой его за шею! Но он понимал, что ледяная штука, прижатая к его шее, не была ладонью. Это было что-то даже тяжелее, чем металл. Ее пять ногтей уже вонзились в его плоть. Он не сомневался, что, если он хотя бы дернется, эти ногти немедленно вонзятся в него, раздавив его горло и вытянув из него всю плоть и кровь.

Но он все еще был заместителем дутуна. Он все еще был смелым человеком, который вырос, питаясь сырой говядиной. Принятие своей судьбы? Он не хотел этого делать.

Дуань Му Цин понял, что в такой ситуации, независимо от того, решит ли он продвинуться или отступить, конечный результат все равно будет сражением на смерть. Более того, если он уступит маленькой девочке, как он сможет вести этих людей в будущем?

Он стиснул зубы, и в его глазах появилась решимость. Тогда все услышали, как Дуань Му Цин громко крикнул:

— Убейте! Не беспокойтесь обо мне, просто убейте их всех! Убейте их всех!

Этот внезапный крик был немного вне ожиданий Фэн Юй Хэн. В тот момент, когда он закричал, пальцы, обхватившие шею Дуань Му Цина, впились в его плоть. Когда треть первой фаланги уже была у него в шее, на лице Дуань Му Цина из-за боли проявились голубые вены. Кровь начала покрывать его одежду.

— У тебя действительно есть сила характера! — усмехнулась Фэн Юй Хэн.

Люди Севера были относительно примитивны. Они на самом деле не собирались отказываться от битвы, потому что умер их лидер. Более того, Дуань Му Цин уже сказал, чтобы они не беспокоились о нем, поэтому те, кто использовал холодное оружие, подняли его, а лучники снова оттянули тетиву и положили на нее стрелы; однако, как только битва почти началась снова, они услышали женский, призрачный голос. Это была Фэн Юй Хэн, которая сказала:

— Вы должны тщательно обдумать это. Если вас не заботит то, что жизнь генерала будет отнята мной, у вас осталась бы толика престижа, но после этого вы вынуждены были бы жить в позоре. Этот заместитель дутуна — родной внук дутуна. Он готов рисковать своей жизнью, но как насчет его деда? Как насчет лидера Севера? Сможет ли он принять это? Убить нас легко, но куда вы пойдете после этого дня? Вы больше не сможете вернуться на север, а центральный регион не примет вас. Ваш единственный выбор — постоянно передвигаться, не возвращаясь к своим семьям. Ах да, у вас же есть семьи. Когда Дуань Му Цин умрет, а вы, ребята, сбежите, ваши близкие станут единственными, кто смогут быть похоронен вместе с ним. Поверьте мне, семья Дуань Му не возложит этот долг на наши головы. Естественно, они не позволят вам жить свободно. Подумайте об этом хорошенько. Вы все еще хотите спустить в нас стрелы?

Эти слова были полны решимости и добрались до их сердец. Солдаты, раскрасневшиеся от боевых действий, наконец-то отреагировали на эти логичные рассуждения. Их прошиб холодный пот. На этот раз даже лучники были потрясены. Никто не понял, кто первым опустил свой лук, но когда это сделал один человек, за ним последовал второй, так продолжалось, пока оружие не опустили все. Нападавшие бросили свое оружие на землю. Фэн Юй Хэн, стоявшая позади Дуань Му Цина, хихикнула:

— Заместитель дутуна, будь судьей. Каков эффект у речи А-Хэн?

Дуань Му Цин был так зол, что чуть не дымился. Он несколько раз прокричал:

— Убейте их! Семья Дуань Му не будет мстить за меня!

Но в такое время кто бы его послушал? Люди шаг за шагом начали отступать. На самом деле был открыт даже путь к столице.

Фэн Юй Хэн усмехнулась и выпрыгнула из экипажа с Дуань Му Цином. Затем она подошла к Сюань Тянь Хуа. Во время прогулки она крутила пальцами, которые были вонзены в шею ее заложника. Адская боль почти заставила Дуань Му Цина взорваться. Он хотел кричать, но Фэн Юй Хэн двигалась очень быстро. Пара мгновений, и она перестала двигаться. Дуань Му Цин изо всех сил старался закричать, но обнаружил, что не может издать ни малейшего звука.

Фэн Юй Хэн прислонилась к его затылку и тихо сказала:

— Это очень больно. Не дергайся. Эта окружная принцесса схватила тебя за горло. Даже если ты приложишь все свои силы, ты не сможешь издать ни единого звука. Лучше принять свою судьбу, — наклонив голову, она обнаружила, что Дуань Му Цин смотрит на нее очень ядовитым взглядом. Она не смогла удержаться — захихикала и продолжила: — Не смотри на меня так. Это совсем не страшно. Если у тебя осталось так много энергии, лучше подумай о том, как далеко отсюда до северной части города. Мои пальцы будут проникать чуть глубже с каждым сделанным шагом, и ты будешь страдать от боли. А еще потеряешь очень много крови. Кто знает, сможешь ли ты продержаться, пока мы не доберемся до городских ворот.

Дуань Му Цин вздрогнул, и его сердце наполнилось отчаянием. Еще большее отчаяние пришло после того, как Фэн Юй Хэн сказала:

— Не волнуйся. Я обязательно позволю тебе жить, пока мы не достигнем городских ворот. В конце концов, ты мой заложник. Но не стоит радоваться раньше времени. Дуань Му Цин, я буду использовать тебя для защиты наших пяти жизней. Когда мы успешно войдем в город, ты думаешь, что сможешь выжить? Это смешно! Рано или поздно ты умрешь!

Договорив, она ускорила шаг. Она была всего в десяти шагах от Сюань Тянь Хуа, и тот уже протянул к ней руку.

Но в это время раздалось тренькание тетивы. Какая-то стрела с силой и свистом взрезала воздух.

Фэн Юй Хэн широко раскрыла глаза и посмотрела вперед. И увидела, что нашелся лучник, которого не заботила ни безопасность Дуань Му Цина, ни ее угрозы. Он выпустил стрелу, которая была нацелена прямо в сердце Хуан Цюань.

Не говоря ни слова, она внезапно бросила все свои физические силы только на одну задачу. Используя взрывную силу, которая позволяла ей поднимать лук Хоу И, она подняла над головой Дуань Му Цина и бросила его вперед.

Тот никогда не думал, что его, такую достойную личность, подберет маленькая девочка, такая как Фэн Юй Хэн, и просто бросит. Он был совершенно ошеломлен. Он лишился способности реагировать, когда его вот так швырнули. К тому времени, когда он пришел в себя, он уже был позади Хуан Цюань.

По счастливой случайности, когда он начал падать и, прежде чем упасть на землю, стрела попала ему в голову и пронзила сердце.

Стрела пронзила его сердце и тело насквозь, и Хуан Цюань оттащил в сторону Сюань Тянь Хуа. Только тогда она избежала участи быть раненой этой стрелой. Дуань Му Цин с грохотом упал на землю и поднял облако пыли.

Поскольку стрела пронзила его сердце, шансов на выживание не было. Он не понял, когда закрылись его глаза. Последняя мысль перед смертью была такой: я никогда не думал, что моя, Дуань Му Цина, смерть, на самом деле случится из-за стрелы, предназначенной попасть в служанку.

В то же время раздался призрачный голос Фэн Юй Хэн:

— Дуань Му Цин, твоя жизнь не стоит даже волоса на голове моей служанки.

После этого Дуань Му Цин не слышал ничего, он, наконец, испустил свой последний вздох.

Место этой драмы накрыло тишиной. Было так тихо, что можно было услышать чужое дыхание. Но так было только одно мгновение. Очень быстро кто-то крикнул, прежде чем сорваться с места и начать убегать:

— Я же сказал, что она не человек! Она дьявол! Вы не верили мне! Вы просто отказывались в это поверить!

Под его руководством все северные солдаты стали убегать.

Их лидер умер, им не выжить. Вместо того, чтобы продолжать бороться с Фэн Юй Хэн, лучше воспользоваться временем, чтобы убежать.

Так думали все, включая лучников. Это было особенно важно для того, кто выстрелил. Он был так напуган, что чуть нее отдал душу богам прямо на месте. Дуань Му Цин был довольно крупным мужчиной, но его отбросила девушка, которая доходила ему до пояса. Черт, эта маленькая девочка действительно была человеком? Всего пятеро сражались против двух сотен. Они так и не победили, а им действительно удалось убить лидера. Остаться? Только идиот не сбежит!

В мгновение ока хаотическое поле боя снова затихло. Остались только трупы и запах крови…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 470. Правда, смешанная с ложью**

Правда, смешанная с ложью

— Возьми с собой труп Дуань Му Цина, — приказал Сюань Тянь Хуа Бан Цзу, затем схватил Фэн Юй Хэн: — Не смотри больше. Давай вернемся в город.

Пять человек вместе с одним трупом быстро побежали в направлении северных городских ворот.

Столица была заполнена солдатами с более длинными фонарями. Граждане уже начали замечать, что что-то не так, поэтому они все вернулись в свои дома и плотно закрыли двери и окна. Даже в борделях и барах перестали петь и танцевать.

Сюань Тянь Мин ехал на лошади вместе с Ван Чжо. За ними следовали бесчисленные скрытые охранники, сливавшиеся с ночью. Они спешили. Никто не знал, сколько киосков было уже сбито и сколько длинных фонарей собрано. Время от времени можно было услышать предсмертные стоны людей. После этих стонов раздавались удары. Длинные фонари падали на землю и коротко вспыхивали, а затем быстро гасли. Как будто их вообще никогда не было.

Когда эта группа промчалась по улицам, Бу Конг позволил своим воинам в тяжелой броне взглянуть вдаль. Рядом стоящий высокопоставленный военный чиновник сказал:

— Генерал, направление, в котором мы смотрим, — это направление императорского дворца.

Бу Конг кивнул:

— В ходе этой ночной деятельности мы понесли потери, убивая. После этого самое время выйти на сцену у императорского дворца. Добьемся ли мы успеха или потерпим неудачу, но мы сможем увидеть важность его многолетнего планирования.

— Генерал прав, — ответил тот чиновник: — Согласно этим планам, мы должны идти в августейший дворец, чтобы встретиться с его высочеством четвертым принцем.

— К чему такая спешка? — Бу Конг чуть приподнял голову, и стало видно его сложное выражение лица: — Этот генерал не может быть уверен, удастся ли остановить девятого принца за воротами дворца. Если бы возникли какие-то неожиданные трудности, и его высочество четвертый принц должен был выйти сейчас, не будет ли это немного хлопотно? Этот генерал и его высочество четвертый принц — союзники. Я определенно не могу позволить ему подвергнуться опасности.

Чиновник кивнул и посмотрел на него с благодарностью и восхищением:

— Генерал предусмотрителен. Этот подчиненный восхищается вами.

— Достаточно, быстро иди и патрулируй местность. Собери наших людей. Мы не можем допустить новых жертв, — с нажимом сказал Бу Конг: — Разделимся и действуем самостоятельно. Собери всех на центральной площади города. Быстро иди!

— Слушаюсь и повинуюсь!

Бу Конг отдал приказ, и люди разбежались в разные стороны. Они думали так же, как и тот чиновник. Все они считали, что он думает о его высочестве четвертом принце; однако, никто не знал, что область, через которую только что прошел Сюань Тянь Мин, теперь была заполнена его войсками, а не их собственными. Теперь, когда они разделились и не представляли собой грозную силу, они просто дарили свои жизни.

Бу Конга не заботило то, что они отдали свои жизни. Видя, как эти люди уходят, он сжал губы в заговорщицкой улыбке.

Давайте же! Идите! Собачья грызня! Будет лучше, если они станут сражаться до смерти. Будет лучше, если все они умрут. Это был бы лучший конец.

Какой четвертый и третий принцы! Что еще за девятый принц? Он слишком сильно хотел, чтобы все они умерли. Он был старшим братом. Он не мог не мстить за Бу Ни Шан, но не мог отомстить Фэн Юй Хэн. Вот почему он ненавидел семью Фэн, Сюань Тянь Мина и четвертого принца, Сюань Тянь Йи, который относился к семье Бу как к инструменту. Ни один из этих принцев не был идеален. Было бы лучше, если бы все они погибли в этих беспорядках. В любом случае, этот мир не принадлежал его семье Бу. Кроме того он уже тайно перевез всех своих родственников. Прямо сейчас Бу Конг ничего не боялся. Он просто ждал, когда императорская семья Сюань тоже захочет провести похороны. Он хотел, чтобы старый император тоже почувствовал, каково это, потерять члена семьи.

Он развернулся и быстро свернул в небольшой переулок. Наконец он увидел человека с двумя лошадьми, ожидающего его.

— Быстрее, иди сюда! — его звала девушка. Ее голос был чистым и красивым. Он казался немного расслабленным, в нем не было никакой нервозности, которая возникала при подготовке к бою.

Бу Конг улыбнулся и подошел к ней. Прыгнув на лошадь, он искоса взглянул на эту девушку, и его одолела некоторая рассеянность.

Девушка похлопала его по плечу:

— На что ты смотришь? Возьми себя в руки! Интересно, какие ворота ты не захватил?

Бу Конг вздрогнул, пришел в себя и тихо ответил:

— Восточные.

Девушка хихикнула пару раз:

— Конечно, у тебя есть свои планы. Восток — это твоя территория. Если ты захочешь убежать, ты, естественно, сбежишь на восток.

Бу Конг больше ничего не сказал. Хлестнув лошадь, он поскакал первым. Девушка последовала за ним, махнув своим кнутом.

Наконец они подошли к восточным воротам города, и Бу Конг остановился, чтобы дождаться девушку позади него. Та продолжала понукать лошадь и бросилась прямо к воротам.

Стражи ворот испугались. Они заметили аномальные изменения в городе, и слышали, что стража трех других ворот уже была заменена. Они начали беспокоиться, когда же наступит их очередь; однако, в это время перед ними появились двое. Они окружили их, как врагов, и направили на них оружие.

Но, окружив их, охранники были ошеломлены. Враждебность немедленно пропала. Стража опустила оружие и встала на колени, громко говоря:

— Этот подчиненный приветствует принцессу округа Цзи Ан!

Девушка кивнула и громко сказала:

— Откройте ворота. Эта принцесса округа и генерал Бу должны покинуть город! Быстро!

Ее голос был резким, и стражи не посмели замешкаться. На самом деле они даже не посмели спросить, зачем ей нужно покинуть город! Они просто знали, что император обожал принцессу округа Цзи Ан, а девятый принц был помешан на ней. Не говоря уже о том, чтобы покинуть город посреди ночи, даже стражи императорского дворца позволили бы ей войти, приди она посреди ночи.

Стражи быстро открыли городские ворота, а затем увидели, как принцесса округа Цзи Ан выезжает с Бу Конгом верхом. Затем они быстро закрыли ворота. Один из людей почувствовал себя счастливым и сказал:

— Окружная принцесса не выглядит встревоженной. Похоже, столица не впадет в хаос.

Если бы Бу Конг не размешивал горшок под названием «столица», то все действительно не впало бы в хаос. Но за пределами императорского дворца все определенно отличалось.

Третий принц, Сюань Тянь Е, возглавил большую группу солдат и перекрыл вход. Императорские гвардейцы уже были захвачены. Он сидел в своем инвалидном кресле, и его толкал какой-то солдат. Он указал на ворота и сказал:

— Тараньте ворота.

Человек, который толкал его, был солдатом и немного походил на советника. Он не был похож ни на ученого, ни на мастера единоборств. Его глаза отчетливо и по-злодейски блестели. Услышав приказ протаранить ворота, он быстро напомнил ему:

— Ваше высочество, тщательно подумайте. Не подождать ли его высочество четвертого принца?

Сюань Тянь Е презрительно усмехнулся:

— Ты что, сложишь руки чашечкой и поделишься тем, что уже приобрел?

Советник тоже усмехнулся:

— Конечно, я бы не стал. Мы в течение многих лет ждали, что ваше высочество захватит императорский дворец.

— Так чего вы все еще ждете? Тараньте! — он махнул рукой, и люди позади него подняли деревянный кол и начали вбивать его в ворота. Ворота почти разрушились. Ночью этот грохот казался громом, слышным всей столице.

Никто не знал, были ли ворота слишком крепкими, или таран, который они принесли, оказался недостаточно тяжелым, но ворота не пробили и после десятка ударов.

Сюань Тянь Е нахмурился и застыл. Его сердце продолжало неистово биться в груди. Он чувствовал себя странно раздраженным, ему казалось, что что-то должно случиться. Было решено, что Бу Конг сменит охранников, патрулирующих город, а также стражей у четырех ворот. Было решено, что старина четвертый остановит девятого, они договорились, что Дуань Му Цин покинет город, чтобы выманить тигра с горы, забрав Фэн Юй Хэн и старину седьмого. Было решено, что он приведет солдат, чтобы начать переворот.

Все это было согласовано. После переворота он возвысится над всеми девятью принцами, он пообещал старине четвертому место короля присоединенной страны. Но в глубине души он знал, что Дуань Му Цин и его группа солдат-северян не уйдут. После того, как они позаботятся о Фэн Юй Хэн и старине седьмом, они вернутся. В то время, будь то Бу Конг или старина четвертый, они все отдали бы богам свои души под их мечами. Он ни с кем не поделится этим миром.

Но почему, почему даже сейчас, когда таран врезался в ворота дворца, он начал испытывать панику? Эта паника казалась странной. Она также сопровождалась легким чувством отчаяния. Казалось, они говорили ему, что все это закончится неудачей, но он явно не проигрывал!

Сюань Тянь Е нахмурился еще сильнее. Злобная аура, которая сопровождала его с детства, стала еще более яростной.

Советник, толкавший инвалидную коляску, почувствовал изменение в его настроении и шокировано застыл; но проявил должную осмотрительность, пытаясь утешить его:

— Ваше высочество, не беспокойтесь. Мы контролируем всю ситуацию.

К сожалению, как только эти слова были сказаны, сзади послышался стук копыт.

Сюань Тянь Е внезапно повернул голову и посмотрел назад сердитыми глазами. В ночи он увидел двух больших лошадей, бегущих к ним. На спине одной лошади был кто-то, кого он узнавал всегда, Сюань Тянь Мин. Это был девятый сын семьи Сюань.

Он сердито стиснул зубы:

— Черт, четвертый потерпел неудачу!

Советник задрожал и подсознательно потянул коляску назад; однако Сюань Тянь Е его отругал:

— Чего тут бояться! — затем он поднял глаза на двух атакующих людей и закричал: — Окружите их!

Получив приказ, солдаты начали двигаться, чтобы перекрыть дорогу, но кто бы мог подумать, что две лошади, которые атаковали, не покажут никаких признаков замедления? Они как будто даже не замечали людей впереди. Они просто мчались вперед и растоптали этих людей.

Солдаты испугалась и разбежалась в стороны, открыв дорогу Сюань Тянь Мину.

К тому времени, когда Сюань Тянь Мин оказался перед третьим принцем, он еще не осознал, что ему удалось атаковать. Но он все еще был Сюань Тянь Е. Он в течение многих лет был третьим принцем. После того, как первоначальный шок прошел, он восстановил свою решимость. Таран продолжал бить по воротам, казалось, что в шаге от победы. Он посмотрел на Сюань Тянь Мина и вдруг начал смеяться:

— Девятый брат, ты опоздал.

— Это так? — Сюань Тянь Мин не чувствовал, что это так. Сидя верхом на лошади, он посмотрел на своего, так называемого третьего брата, затем скривил губы в злой улыбке.

Сюань Тянь Е больше всего не нравилось видеть такой его вид. Это всегда заставляло его чувствовать, что у того была стратегия, но преимущество было у Сюань Тянь Е!

— Ты умрешь, но все еще можешь смеяться? — гнев Сюань Тянь Е стал еще более глубоким. Он поднял руку и указал на Сюань Тянь Мина: — Скрытые стражи? Ты привел так много скрытых стражей, но какой в этом смысл? Девятый, старина, к твоему сведению у меня тоже есть скрытые стражи. А солдат у меня еще больше. За этими воротами двадцать тысяч солдат. Они не только перекроют ворота, но и полностью окружат императорский дворец. Не говоря уже о людях, даже муха не пролетит. Никто не сможет войти, и никто не сможет выйти. Было бы лучше, если бы ты ни на что не надеялся.

Сюань Тянь Мину просто хотелось посмотреть на идиота под своей лошадью:

— Я просто не понимаю. Ты уже до такой степени были избит Хэн Хэн. Ты когда-нибудь слышал о каком-либо императоре, который находился бы в ситуации, подобной твоей? Также, третий брат, этот принц должен напомнить тебе, что эти ворота не могут быть открыты грубой силой. Если ты хочешь окружить этот императорский дворец, это тоже не совсем возможно. Двадцать тысяч солдат? Очень хорошо, этот принц только что привел двадцать тысяч солдат. Как насчет того, чтобы посоревноваться? Двадцать тысяч твоих против двадцати тысяч моих. Посмотрим, кто лучше!

После того, как он сказал это, он внезапно поднял руку, и скрытый страж выстрелил сигнальной вспышкой в ночное небо. После этого в небе расцвел фейерверк. Двадцать тысяч солдат, которые получили приказы от Сюань Тянь Е, неожиданно обратили свое оружие против своего хозяина.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 471. Слишком великодушный**

Слишком великодушный

Такое изменение оказалось слишком неожиданным для Сюань Тянь Е. Внезапный бунт был чем-то, что он не мог принять. Рука, которая удерживала его инвалидную коляску, исчезла, и та поехала назад; однако, сзади никого не было, никто не остановил ее.

В конце концов, он все еще был Сюань Тянь Е. Когда некому было остановить инвалидную коляску, и двадцать тысяч солдат внезапно восстали, он мгновенно осознал главную проблему и ключевую личность. Он неожиданно обернулся и обнаружил, что его советник, находившийся рядом с ним более десяти лет, исчез. Даже протаранивание ворот остановилось. Деревянный кол был поставлен на землю, и они направили на него оружие. Они смотрели на него так же, как гепард смотрит на добычу.

Только тогда Сюань Тянь Е понял, что ему пора бояться. Этот страх отличался от беспокойства, которое он чувствовал ранее. То ощущение было только догадками. Пока не был озвучен приговор, всегда существовал шанс. Но теперь страх был удушающим. Не было и шанса на изменение ситуации.

Правильно, шанса не было. Он слишком хорошо понимал своего девятого брата. Сюань Тянь Мин никогда ничего не делал, не понимая ситуации. Пока он был полон решимости, он определенно мог достичь того, что ему было нужно. Он целых три года постепенно увеличивал эту армию до двадцати тысяч человек. Его расходы были огромны. Все было готово к тому, что он использует этих солдат. Однако никто не знал, что прежде чем он сможет использовать их, они перестанут принадлежать ему.

Сюань Тянь Е не смирился и сердито поднял голову, чтобы спросить:

— Когда именно ты подкупил моих солдат?

Сюань Тянь Мин презрительно усмехнулся:

— Подкупил? Сколько денег придется заплатить, чтобы выкупить так много солдат? Наша Хэн Хэн сказала, что деньги нельзя тратить впустую. Вот почему этот принц не подкупал твоих солдат. Это солдаты, которых выгнали! — он улыбнулся еще более злобно: — Этот принц чувствовал, что смена патрульной охраны Бу Конгом, не очень интересна. Если мы собираемся поиграть, мы должны сделать что-то грандиознее. Вот почему этот принц обменял твои двадцать тысяч солдат. Третий брат, этот принц должен поблагодарить тебя. Ты на протяжении многих лет использовал свои припасы для поддержки стольких солдат этого принца. Ты действительно много работал!

Сюань Тянь Е позеленел. Он практически сразу понял, что имел в виду Сюань Тянь Мин. Оказалось, что эти люди не были теми, кого он завербовал изначально. В последние несколько лет он приводил людей, и они заменяли его солдат. К концу не осталось ни одного человека.

Нет, не так. Лидерами были люди, которых привел он. Он их знал. Но он также понимал, что они не были обменены. Лидеры были подкуплены. Сюань Тянь Мину нужно было подкупить чуть более десяти человек, чтобы достичь своих целей. Что касается его самого, он потратил много энергии, чтобы найти способы их взрастить. Он привез их из Ган Чжоу в столицу, но оказалось, что он на самом деле привел свору неблагодарных!

Чем больше он думал, тем холоднее становилось у него на сердце. Солдаты в столице заменены. Что могло остаться в Ган Чжоу? Неудивительно, что Сюань Тянь Мин не боялся. На самом деле, он надеялся, что сможет вызвать еще больше неприятностей. В любом случае, все оказалось напрасно.

Сюань Тянь Е подумал обо всем этом и понял, что оказался в тупике. За секунды его лицо посерело. Оно в сочетании с сердитой аурой, которую он источал, делало его похожим на живой труп, зомби. Это было очень пугающее зрелище.

Внезапно он вскочил с кресла-коляски с мечом в руке и нанес удар прямо в сторону Сюань Тянь Мина.

Ван Чжо крикнул:

— Ваше высочество, будьте осторожны!

Но Сюань Тянь Мин даже не двинулся с места. Он, не спеша, наблюдал за борьбой этого умирающего человека, считая про себя: раз, два, три…

Когда он досчитал до трех, человек, который парил в воздухе, внезапно упал на землю. Меч все еще лежал в его руке, но он не мог остановить падение своего тела. Он напоминал рыбу без костей. Его ноги прогнулись, а бедро вывихнулось. Даже его позвоночник, казалось, сломался.

Сюань Тянь Е почувствовал себя разбитым на куски. Ни одна из костей в его теле ему не подчинялась. В тот момент, когда он упал на землю, ему было трудно даже поднять глаза.

В одно мгновение он внезапно осознал, что ущерб, нанесенный ему Фэн Юй Хэн, был гораздо более серьезным, чем он предполагал. Он также осознал, что, когда эта девушка взяла на себя инициативу по лечению его травм, он определенно мог не просто сидеть в инвалидной коляске на своей свадьбе с Фэн Чэнь Ю. Она лечила его травмы ради этого. Она сделала это только для того, чтобы создать у него впечатление, что он может двигаться; однако, приложи он силу, чтобы рвануть вперед или атаковать, все его кости рассыпались бы, и он стал бы мягким, как грязь, прямо, как сейчас.

Сюань Тянь Е всегда верил, что он самый разумный и предусмотрительный из всех принцев. Он также считал себя самым терпеливым и полагал, что был одним из самых достойных и амбициозных. Но в этот момент вся уверенность, которую он имел при жизни, стала как его кости и рассеялась.

Какие у него остались амбиции? В конце концов, он даже не смог сравниться с юной девушкой-подростком. Он не смог победить ее в бою! Он не смог победить ее, когда дело дошло до планирования! После всех этих соревнований, он не только заплатил деньгами, но оказался полностью разбитым.

В его глазах постепенно появились отчаяние и смирение. Неохотно взглянув на Сюань Тянь Мина, он внезапно подумал кое о чем. Он не мог ни стоять, ни двигаться, но у него все еще был язык, и он все еще мог говорить. Он мог использовать самые отвратительные и гнусные слова, которые ни один мужчина не смог бы вынести, чтобы продолжать атаковать.

Внезапно он рассмеялся, глядя на Сюань Тянь Мина, и, проклиная, заговорил:

— Девятый принц Да Шунь? Уважаемый девятый владыка? Августейший принц? Ха-ха-ха! Ты просто трус, который полагается на женщину! Это твоя женщина снова и снова заслуживала благосклонность отца-императора, спасала ли она жизни людей, производила сталь или помогала с наводнением, но что насчет тебя? Ты просто стоишь за ее спиной и собираешь дешевые победы. Старина девятый, ох, старина девятый! Ты все еще мужчина?

Используя такие вульгарные и невыносимые слова, чтобы оскорбить добродетель другого, Сюань Тянь Е верил, что ни один мужчина не сможет вынести такого. Более того, это был гордый и своевольный девятый принц! Исходя из его воспоминаний, старина девятый расстроился бы, если бы было сказано, что он полагается на императора или императорскую наложницу Юнь, не говоря уже о его жене. Он все еще помнил, когда этому парню было десять лет, он потерял самообладание и выбил старине четвертому передние зубы, потому что тот сказал: «Если бы отец-император не благоволил твоей императорской наложнице-матери, то как бы ты смог заиметь столько славы?» Сегодня он унизил его, поставив под сомнение его мужественность. Даже если он был избит почти до смерти, он был готов принять это. Он просто хотел, чтобы Сюань Тянь Мин вышел из себя.

Думая об этом, гнев в глазах Сюань Тянь Е стал еще более глубоким. Он ждал, всем сердцем ждал гневного взрыва Сюань Тянь Мина. Он ждал, чтобы увидеть, готов ли он потерять лицо перед столькими людьми.

Вот чего он ждал. Прошло некоторое время; однако он услышал, как человек, сидящий на лошади, вдруг начал смеяться. Он не потерял самообладание. Как того ждал Сюань Тянь Е. На самом деле его смех казался очень искренним, а не ледяным. Наконец, Сюань Тянь Мин отсмеялся, и поверженный принц услышал:

— Большое спасибо, третий брат, за похвалу. Способности нашей Хэн Хэн были признаны третьим братом, это действительно невероятно! Этот принц обязательно должен поблагодарить третьего брата от ее имени. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Возможность иметь такую жестокую женщину, желающей стать моей принцессой, действительно основана на моих способностях.

Сюань Тянь Е был ошеломлен. Он с недоверием посмотрел на человека перед ним. Он не узнавал его. Неужели это все еще старина девятый? Почему он все еще изображает благодарность после всех этих оскорблений? Но когда он подумал об этом, то понял кое-что: верно, независимо от того, насколько яростной и свирепой была Фэн Юй Хэн, она все равно охотно следовала за ним. Это была величайшая способность Сюань Тянь Мина. В результате разве он действительно оскорбил его характер?

Сюань Тянь Е опустил голову в знак поражения. Его шея больше не позволяла ему смотреть вверх. Он не мог выжать и капли сил из своего тела. Что касается Сюань Тянь Мина, то он, наконец, слез с лошади, но не посмотрел на него. Он просто прошел рядом и сказал:

— Отнесите его и бросьте в горную тюрьму. Ван Чжо, следуй за этим принцем во дворец. Что касается всех остальных, вы должны оставаться здесь и ждать.

Как только он сказал это, несколько людей сразу же вышли вперед и подняли Сюань Тянь Е. Ворота, которые он мечтал выбить, наконец, открылись; но он больше не мог осуществить свою мечту.

Сюань Тянь Мин вошел во дворец, а Бай Цзе взял под контроль скрытых стражей снаружи. Вместе с двадцатью тысячами солдат они стояли и ждали возвращения и приказов Сюань Тянь Мина.

Ворота открылись, а затем закрылись; внутренняя часть дворца выглядела как совершенно другой мир. Ван Чжо придерживал свою поврежденную ногу и следовал за Сюань Тянь Мином. Он видел, что люди внутри императорского дворца двигались как обычно, все было в порядке. Он внезапно почувствовал легкое волнение, как будто хаос снаружи совсем не затронул дворец. Все императорские гвардейцы стояли на страже и патрулировали ночью, как обычно. Даже евнухи и дворцовые служанки передвигались и бдели. Он даже увидел какую-то служанку с тарелкой еды. Она приветствовала Сюань Тянь Мина и сказала:

— Императорская наложница Хуа вдруг захотела выпить голубиного супа. Эта слуга только что попросила шеф-повара приготовить его, — аромат, исходивший от еды, заставил Ван Чжо ощутить голод.

Сюань Тянь Мин махнул рукой и позволил служанке уйти, затем повел Ван Чжо в зал Чжао Хэ.

С тех пор как Ван Чжо повысили в должности, он часто входил в императорский дворец, но в основном он бывал в Небесном зале. Зал Чжао Хэ был личной спальней императора. Обыватели не имели сюда доступа. Первоначально он думал, что из-за ночного хаоса он будет помогать Сюань Тянь Мину, направляя императорских гвардейцев для защиты людей. Затем он пойдет во внтруенние дворцы, чтобы арестовать всех, кто имел отношение к третьему и четвертому принцам. Только это можно было посчитать хаосом, и именно так должен был выглядеть дворец.

Но после входа в императорский дворец внутреннее спокойствие полностью разрушило все его ожидания. На самом деле, чем ближе они подходили к залу Чжао Хэ, тем больше он задавался вопросом, не было ли все, что произошло снаружи, просто сном? Но когда он посмотрел на свою травмированную ногу и в очередной раз ощутил боль, то понял, что все было реально.

Он задавался вопросом, не слишком ли великодушны люди во дворце? Снаружи такой жуткий хаос, почему они все еще вели себя так, как будто ничего не происходило? Или они этого не слышали? Это невозможно, ворота таранили, пока они не оказались практически на грани разрушения. Было столько шума, что это могли услышать даже мертвые. Не говоря уже о спящих.

Он немного неуверенно спросил:

— Ваше высочество, ничего же не случилось с его величеством, верно?

Сюань Тянь Мин пожал плечами:

— Что с ним может случиться? Если он не спит, он ест.

Во время разговора они подошли к залу Чжао Хэ. Дворцовый страж снаружи увидел Сюань Тянь Мина и быстро отдал честь. Тот просто махнул рукой и спросил:

— Спал ли отец-император?

Прежде чем страж смог ответить, он вдруг услышал, беспомощный крик Чжан Юаня:

— Ваше величество! Вы снова сбежали!

Лицо Сюань Тянь Мина потемнело. Черт, он угадал.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 472. Неразумный старик**

Неразумный старик

Увидев ошеломленное выражение лица Ван Чжо, Сюань Тянь Мин фыркнул и сказал:

— Он не спит и не ест. Кажется, он поет, — сказав это, он протянул руку и толкнул дверь, прежде чем войти самостоятельно.

Ван Чжо последовал за ним. Не прошло и нескольких секунд, как он услышал надтреснутый голос императора, поющий:

— Старший брат сорвал несколько веточек ивы для младшей сестры, а младшая сестра сделала корзину для сбора грибов. Старший брат поймал немного рыбы и отдал ее младшей сестре, а младшая выпустила их в ручей.

Ван Чжо был сбит с толку. Что вообще происходило? Снаружи был хаос, но внутри дворца люди заказывали голубиный суп и пели пьесы. Они все сошли с ума?

Конечно, он осмелился удивляться этому только про себя. Он не осмелился высказаться вслух. Он снова поглядел на Сюань Тянь Мина — девятый принц почти никак не отреагировал. Как будто все, что происходило, было совершенно нормальным. Он всего лишь обернулся и сказал ему:

— Раз с императорским дворцом все в порядке, иди, выведи людей на улицы, чтобы поймать Бу Конга и его солдат в тяжелой броне. Поймай столько, сколько сможешь. Если не сможете поймать, просто убейте их. Передай приказ Бай Цзе, чтобы немедленно отправил уведомление в военный лагерь. Пусть Цянь Ли возглавит группу и атакует остатки северных войск. Не оставлять в живых никого.

Ван Чжо, наконец, вздохнул с облегчением. Прямо сейчас он предпочел бы покинуть дворец, чтобы сражаться, чем продолжать испытывать на себе странную атмосферу императорского дворца! Так что он быстро сказал:

— Слушаюсь и повинуюсь!

Этот ответ был слишком громким и испугал императора. Песня оборвалась, и он взорвался от гнева:

— Кто там вызывает беспокойство?

Ван Чжо задрожал и упал на колени:

— Этот чиновник Ван Чжо, капитан охраны городских ворот, приветствует ваше величество!

Император поспешно вышел из внутреннего зала Чжао Хэ. Было ясно, что он немного раздражен. Он не спросил Сюань Тянь Мина и Ван Чжо, почему они пришли во дворец так поздно ночью. Он только начал обсуждать с Сюань Тянь Мином:

— Не мог бы ты уйти в Небесный зал? Там есть трон. Тебе просто нужно сесть на него и отдать приказы, какие пожелаешь. Ты можешь издать любой приказ, который только захочешь. Маленький Юань принесет императорскую нефритовую печать. Если ты почувствуешь, что тебе немного не хватает красноречия, просто прикажи кому-нибудь спланировать указ. После того, как его напишут, тебе просто нужно поставить на нем печать. Как насчет этого? Не доставляй здесь никаких хлопот. Мы заняты.

Ван Чжо чуть не упал, услышав это; однако Сюань Тянь Мин уже привык к подобному, но на этот раз он действительно злился. Даже золотая маска не могла скрыть его гнев. Аура гнева окутала его и заставила императора подсознательно отступить на пару шагов.

— Мин… Мин Эр, — императору немного не хватало уверенности: — кто тебя разозлил? Говори! Твой отец-император поддержит тебя. Это старина третий? Старина третий или старина четвертый? Или то, что старина третий работал со стариной четвертым? Просто арестуй их всех. Как насчет того, чтобы твоя жена пошла и избила обоих до смерти? Ха, как я и сказал в прошлый раз, твоя жена слишком легко победила старину третьего. По правде говоря, не было необходимости как-то сохранять нашу репутацию. Мы давно не хотели этого ублюдка. Она…

— Она все еще за городом! — Сюань Тянь Мин внезапно повысил голос и крикнул императору: — Хэн Хэн и седьмой брат из-за обмана Дуань Му Цина покинули город, и ни один из них еще не вернулся! — он сердито сжал кулаки. Хотя он знал, что у Фэн Юй Хэн есть пространство, в котором она может спрятаться, что, если она не уклонится вовремя? Что, если что-то пойдет не так с ее пространством в самый критический момент? Он не осмелился бы подвергнуть опасности жизнь Фэн Юй Хэн. Императорская невнимательность и дворцовая беззаботность разозлили его.

Император был потрясен. Фэн Юй Хэн покинула город? Ее обманул Дуань Му Цин? Старина седьмой тоже выехал? От шока его пробил холодный пот.

— Мы… не думали, что эти двое покинут город, — император был действительно взволнован. Первоначально он был довольно спокоен. Даже весь этот императорский дворец пребывал в мире. Даже если звук протараненных ворот был довольно громок и распространился по всем уголкам императорского дворца, он все же заставил Чжан Юаня послать весточку в каждый дворец, что бояться не следует. Армия девятого принца уже задерживала преступников. Люди во дворце действительно слушались его. Они ели и спали как должно. Фактически, императрица, которая не боялась того, что что-то выйдет из-под контроля, повела императорских наложниц в театр, чтобы посмотреть спектакль. Но он никогда не думал, что Фэн Юй Хэн попадется на хитрость.

Что нужно сделать? Будучи правителем страны, он тоже начал волноваться, потому что знал, что Фэн Юй Хэн значила для Сюань Тянь Мина. Он знал еще лучше, что Фэн Юй Хэн значила для Да Шунь. Эта девушка была национальным достоянием. Неважно, что и с кем случится, она никак не должна пострадать. В противном случае ему бы не хватило всей жизни на сожаления.

Видя, что император начинает беспокоиться и озабоченно хмурится, Чжан Юань быстро пошел вперед, чтобы поддержать и утешить его, сказав:

— Ваше величество, вы не должны беспокоиться и злиться. Ваше здоровье важно. Люди принцессы округа Цзи Ан находятся по небесным покровительством. Даже если бы его у них не было, разве у нас все еще нет его высочества девятого принца, который благоволит им? Кроме того, его высочество седьмой принц тоже покинул город. Способности его высочества седьмого принца определенно позволят ему защитить принцессу округа Цзи Ан.

Император топнул ногой:

— Что если Север подготовит больше людей?

— Никаких что если, — очень решительно сказал Чжан Юань. — Это то, что два принца могут определенно сделать! — договорив, он взглянул на Сюань Тянь Мина: — Ваше высочество, что вы такое говорите?

Сюань Тянь Мин беспомощно вздохнул. Что он мог сказать? Хорошо, что император так спокоен и настолько доверяет ему. Фэн Юй Хэн обманом заставили покинуть город, для всех это стало неожиданностью, но в этом нельзя было никого винить.

— Верно, — он кивнул императору и великодушно сказал: — раз там седьмой брат, то с Хэн Хэн ничего не случится, но… — он нахмурился и осознал, что Ван Чжо все еще никуда не делся, и быстро стукнул его: — Иди, занимайся своими делами, — тот, не сказав ни слова, сбежал.

Император смотрел, как он бежит, как кролик с поврежденной лапой, и не мог не спросить:

— Его рана же ненастоящая, верно?

— Она настоящая, — холодно сказал Сюань Тянь Мин, ему совершенно не хотелось шутить с отцом. Он кратко обрисовал то, что произошло на улицах. Затем отчитался, что Сюань Тянь Е уже брошен в горную тюрьму. Только тогда он продолжил то, что собирался сказать ранее: — Хотя ситуация под контролем, ты можешь проявить некоторую сознательность? Почему ты выражаешь свое спокойствие пением? Даже если ты поешь, то спой лучше военную песню. Какой еще старший брат и младшая сестра? Чем ты занимаешься?

Император расстроился:

— Разве я делаю это не для того, чтобы осчастливить твою императорскую наложницу-мать? Тогда она пела подобную этой песню, которая зацепила сердце этого старика! Захватив меня тогда, она просто оставила меня одного. Она отпустила меня? Это ужасно мило! Этот старик обязательно споет, чтобы вернуть ее!

Сюань Тянь Мин чувствовал, что этот старый императорский отец стал слишком неразумным. Он махнул рукой:

— Просто продолжай петь! Я пойду в Небесный зал.

Император стал беспокоиться:

— Ха! Как насчет того, чтобы остаться здесь? В любом случае, мы не можем спать. Не уходи! Это… мы дадим тебе императорскую нефритовую печать!

Сюань Тянь Мин был так зол, что у него искривился нос. Разве императорская нефритовая печать была чем-то, что могло быть просто случайно кому-то отдано? Может ли его отец вести себя разумно на этот раз? Он несколько беспомощно отмахнулся:

— Я не хочу этого!

— Тогда ты должен отправить кого-нибудь, чтобы найти Хэн Хэн! Как насчет того, чтобы пойти и поискать ее самостоятельно? В императорском дворце нет проблем!

Сюань Тянь Мин холодно сказал:

— Уйти? Мне? Если бы я ушел, что бы ты делал, если бы что-то случилось? Если бы императорский дворец погрузился в хаос, никто из нас не выжил бы!

Император хотел сказать еще что-то, но Чжан Юань потянул его назад:

— Достаточно, его высочество уже далеко ушел. Не притворяйтесь.

Император огляделся немного и спросил с некоторой неуверенностью:

— Он действительно уже далеко ушел?

— Да.

— Все в порядке. Давай продолжим петь. Где мы там остановились?

Когда Сюань Тянь Мин покинул окрестности зала Чжао Хэ, последним, что он услышал, стало вновь зазвучавшее ужасное пение императора. Это заставило его сердито закатить глаза. Он действительно задавался вопросом, как великая Да Шунь ежедневно могла процветать при этом несчастном императоре. Его жизненная сила была действительно неукротимой!

Этой ночью Сюань Тянь Мин остался в императорском дворце и командовал двадцатью тысячами солдат. Императорская гвардия императорского, августейшего, Чистосердечного дворцов, а также усадьбы окружной принцессы была разослана во все уголки столицы. Не прошло и двух часов, как все солдаты тяжелой броне были закованы в кандалы; однако Бу Конга найти не удалось.

Бай Цзе поспешно привел стража ворот в императорский дворец. Увидев Сюань Тянь Мина, он упал на колени, и дрожащим голосом сказал:

— Ваше высочество, примерно час назад принцесса округа Цзи Ан и генерал Бу Конг вместе покинули город. Они вышли через восточные ворота. Этот подчиненный видел, как они поехали на восток; однако я не знаю причин.

— Ты уверен в том, что видел?

— Полностью! — откликнулся страж, а потом добавил: — Этот подчиненный даже говорил с принцессой округа и может гарантировать, что это была она собственной персоной.

У Сюань Тянь Мина имелись кое-какие предположения; однако он не мог догадаться, почему Фэн Юй Хэн уехала с Бу Конгом на восток. Разве не сказано, что она отправилась на север, чтобы преследовать Дуань Му Цина?

Его мысли сместились, и вдруг к нему в голову пришла какая-то мысль. Он приказал Бай Цзе:

— Иди, позови кого-нибудь из тех, кто охраняет городские ворота.

Бай Цзе ушел и довольно быстро вернулся. С ним был весь покрытый ранами человек.

— Мастер, — сказал он Сюань Тянь Мину: — Бу Конг поменял охранников Северных ворот. Это единственный выживший.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Не волнуйся. Хотя твои раны серьезные, они не будут стоить тебе жизни. Все солдаты, которые получили ранения сегодня вечером, будут лечиться военными врачами.

Пришедший солдат с благодарностью поклонился, а затем услышал, как Сюань Тянь Мин спросил:

— Этот принц спрашивает тебя. До того, как на вас напали, вы видели, как принцесса округа Цзи Ан и его высочество седьмой принц покидали город?

Страж кивнул и сказал с большой уверенностью:

— Я видел их. Это были не просто окружная принцесса и его высочество седьмой принц. Были еще и две служанки, — этот солдат не знал, что в то время в тенях прятался Бан Цзу, которого нельзя было просто так обнаружить.

Озвученное потрясло стража восточных ворот. Он с тревогой спросил:

— Когда ты их видел? Принцесса округа вернулась после этого?

Этот человек немного подумал:

— Принцесса округа ушла, когда ночь только наступила. В столице еще не было беспорядков. Люди все еще находились на улицах. Что касается того, вернулась она или нет… — он с сожалением посмотрел на Сюань Тянь Мина и сказал: — После того, как городские ворота были потеряны, этот подчиненный не знает, что произошло.

Сюань Тянь Мин кивнул, кажется, он начал что-то понимать. Фэн Юй Хэн и его седьмой брат вышли через северные ворота. У них не было возможности вернуться за такой короткий промежуток времени. Вот почему человек, покинувший город с Бу Конгом через восточные ворота, не мог быть Фэн Юй Хэн. Но если это была не она, то кто?

Он нахмурился и приказал Бай Цзе:

— Продолжай отправлять людей на север, чтобы встретиться с принцессой округа и Чистосердечным принцем. Кроме того, отправь преследователей на восток. Независимо от того, Бу Конг ли это или так называемая окружная принцесса, захватить их живыми для этого 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 473. Настоящие и поддельные принцессы округа**

Настоящие и поддельные принцессы округа

К востоку от столицы у дороги имелась развилка на расстоянии двадцати ли от города. Пара остановила своих лошадей. Из них один был генералом Востока, Бу Конгом, а другой была девушка, выглядевшая в точности как Фэн Юй Хэн.

Девушка указала вниз по дороге, ведущей на восток, и с улыбкой сказала Бу Конгу:

— Генерал, если ты продолжишь ехать по этому пути, то достигнешь своего мира. Иди скорее, я провожаю тебя только до этого места.

Бу Конг повернулся, чтобы взглянуть на нее и спросил:

— А ты? Восток — это действительно мой мир, но это также и восточная часть Да Шунь. Если ты поедешь дальше в том же направлении, то окажешься там, где ты — владелица.

Девушка хихикнула:

— Эта земля не принадлежит мне. Она принадлежит моему отцу и братьям. Я просто злоупотребляю своей силой с их благословения, но кто знает, какой мой брат заменит моего отца? Кто знает, сколько еще лет я смогу злоупотреблять своей властью. Так что лучше выйти и посмотреть. Позвать еще нескольких друзей и защитить мой роскошный образ жизни. Например, генерал Бу, мы с тобой уже друзья, не так ли?

Бу Конг долго смотрел на нее и на мгновение опять впал в рассеянность; но он очень быстро пришел в себя.

Девушка подняла руку и погладила собственное лицо:

— Очень похоже, верно? Генерал Бу любит ее, — последнее предложение было твердым утверждением.

Бу Конг не опроверг его, только сказал:

— Действительно, похоже; но не хватает ее очарования, — но произнеся это, он покачал головой: — Неважно есть ли очарование или нет, нынешняя она уже не та, что была раньше, — увидев, что девушка смотрит на него в замешательстве, он только рукой махнул и замолчал.

Однако девушка спросила:

— Ты так уверен, что третий и четвертый принцы проиграют в этой битве? Ты сбежал, но что если этим двоим действительно удалось захватить столицу и императорский дворец? Разве ты не превратился из чиновника в виновного чиновника?

Бу Конг усмехнулся:

— Как это может быть так просто? Один из них был по глупости избит окружной принцессой Цзи Ан, а у второго с детства плохо развиты мозги. Пытаются забрать Да Шунь из рук девятого принца? Пусть просто продолжают мечтать!

— Тогда почему ты захотел им помочь?

— Это мое дело. Тебе не нужно знать, — взгляд Бу Конга внезапно похолодел. Когда он снова посмотрел на девушку, в его глазах было предупреждение: — Мне все равно, какую суматоху ты создашь в столице, но было бы лучше, если бы ты выбрала правильную цель, иначе…

— Генерал Бу имеет в виду, что если я нацелюсь на Фэн Юй Хэн, ты убьешь меня, верно? — девушка повысила голос и начала смеяться: — Ты действительно не ищешь благодарности и не стремишься к отмщению. Забудь об этом, езжай быстрее. Если ты поедешь позже, люди раскроют твой план. Я не смогу тебе помочь, — сказав это, она обернулась и понукнула лошадь на тот путь, по которому они только что приехали.

Бу Конг долго смотрел на уезжающую фигуру, сжимая меч в руке. У него было множество причин, чтобы убить эту девушку, но в последнюю секунду перед принятием решения он отказался от своей решимости.

У него было слишком много забот. О безопасности этой девушки позаботится тот, кто будет играть эту роль. Это не коснулось бы его.

С горькой улыбкой он поднял кнут и поехал прямо на восток.

Что касается девушки, которая уже начала ехать обратно в столицу, то она вытерла лицо, стянув тонкую маску. Лицо, выглядевшее точно так же, как и Фэн Юй Хэн, было удалено, а лицо под ним, наконец, раскрылось. Это была Юй Цянь Инь.

На ее маленьком лице появилась насмешка, и она повернулась, чтобы посмотреть на Бу Конга, который был едва виден в дали. Слегка раздвинув губы, она сказала:

— Он действительно влюблен, но… — Юй Цянь Инь повернула голову, и ее глаза стали ледяными, — разрушила железную сущность моей Цзун Суй, и отменила мою помолвку, Фэн Юй Хэн, эта принцесса не может сосуществовать с тобой, — как только на ее лице появилось это жестокое выражение, она перестала походить на девочку одиннадцати или двенадцати лет. Она хлестнула кнутом и пришпорила лошадь, поскакав к северу от столицы.

В это время Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Хуа уже встретились с направленными к ним скрытыми стражами. Они защищали их до столицы; однако, когда они уже почти подъехали к воротам, то услышали чей-то крик из травы возле дороги:

— Седьмой брат!

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Этот голос был ей слишком знаком. Кто же знал, что Юй Цянь Инь на самом деле покинет город в эту ночь, когда в столице начнутся беспорядки.

Все остановили своих лошадей, и один из скрытых стражей отправился искать в направлении прозвучавшего голоса. Очень быстро он привел к ним Юй Цянь Инь.

Сюань Тянь Хуа с каменным лицом осмотрел Юй Цянь Инь и увидел, что выглядит она плохо. Ее платье и лицо были покрыты грязью, а волосы пребывали в беспорядке. В это время, увидев, что Сюань Тянь Хуа смотрит на нее, девушка быстро бросилась к его лошади, заплакала и несколько растерянно крикнула:

— Седьмой брат!

Прежде чем Сюань Тянь Хуа успел что-то сказать, конь, перед которым встала Юй Цянь Инь, избежал ее. Подняв копыта, он сделал полшага назад, затем наклонил круп и оттолкнул Юй Цянь Инь в сторону.

— Черт возьми, я рисковала своей жизнью, чтобы выйти и поискать твоего хозяина, но ты так ко мне относишься! — в сердцах прокляла Юй Цянь Инь коня, потеряв равновесие и упав на землю. Затем она сказала: Сюань Тянь Хуа: — Седьмой брат, ты не должен возвращаться в столицу. В городе беспорядки. Я видела, что погибло много людей. Если бы я не пролезла через маленькую дырочку, боюсь, что меня кто-нибудь увидел бы на улице.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Если в столице беспорядки, а ты все же вышла, она бы тебе пригодилась, если бы ты умерла.

Юй Цянь Инь закатила глаза и сказала с грустным голосом:

— Разве я не вышла поискать седьмого брата? Он сказал, что вышел купить мне что-нибудь поесть, но в итоге не вернулся. Я не так спокойна, как принцесса округа Цзи Ан. Если что-то случится с седьмым братом, я не смогу продолжать жить.

— Закрой свой рот! — Сюань Тянь Хуа уже не мог этого слушать. То, что Юй Цянь Инь внезапно появилась здесь, не стало для него неожиданностью, но заставило его почувствовать себя еще более озадаченным. Это все же столица, не говоря уже о том, была ли в городской стене небольшая дыра, но даже если бы она и существовала, в городе был хаос, каждая его часть была под пристальным наблюдением. Как человек мог пролезть через нее? Он холодно посмотрел на Юй Цянь Инь и совершенно не собирался жалеть ее из-за ее беспокойного состояния. Он просто холодно сказал: — Мы сейчас возвращаемся в город. Просто следуй за нами! — договорив, он посмотрел на скрытого стража, и тот схватил Юй Цянь Инь и положил ее на спину своей собственной лошади. Он относился к ней как к сумке с товарами и не вел себя с ней ни слишком нежно, ни слишком грубо, но она все равно скривила лицо в гримаске боли.

Она громко закричала:

— Седьмой брат, я хочу ехать вместе с тобой!

Сюань Тянь Хуа проигнорировал ее. Потянув за поводья Фэн Юй Хэн, он рванулся вперед первым.

Фэн Юй Хэн бросилась за ним, но посмотрев на Юй Цянь Инь, сказала с улыбкой:

— Девушка Юй, приятная еда, которую ты послала этой принцессе округа, была сохранена для тебя! После того, как ты вернешься в столицу, я найду подходящее время, чтобы вернуть ее тебе. Я дам попробовать юной девушке свою собственную еду.

Эти слова привели Юй Цянь Инь в замешательство. Она понимала, что подразумевается под приятной едой, но как давно это было? То, что Фэн Юй Хэн не умерла от яда, не стало неожиданностью. Что было неожиданным, так это то, что Фэн Юй Хэн действительно сохранила эту еду. Это было то, чего она ни в малейшей степени не могла понять.

Они вернулись в столицу, пребывая в недоумении и строя догадки. По пути они встретились со второй группой, отправленной за ними. Ее вел Бай Цзе лично, он рассказал Фэн Юй Хэн о том, что произошло в городе. Услышав это, она задрожала от страха.

Она не знала, что Сюань Тянь Мин так много сделал за кулисами. Он на самом деле тайно поменял все двадцать тысяч солдат Сюань Тянь Е. Насколько же трудной была такая работа! Но она была довольна своими усилиями по разрушению костей Сюань Тянь Е. Ярко улыбаясь, она спросила Бай Цзе:

— Когда третий принц упал, он был похож на рыбу без костей?

Бай Цзе кивнул:

— Он был даже мягче рыбы. Он был как грязь.

— Если это так, то это хорошо. Усилия этой окружной принцессы не пропали даром, — громко рассмеялась Фэн Юй Хэн. Сказав это, она обернулась и посмотрела на Юй Цянь Инь, которую скрытый страж закинул на спину лошади. Она подняла голос и сказала: — Этот угол обзора никуда не годится. Ты выглядишь старой. На мой взгляд, ты немного старше меня. Ты должна уже отпраздновать свой совершеннолетие, верно?

В глазах Юй Цянь Инь заплясала ярость, но она все равно сказала:

— Я не понимаю, о чем говорит окружная принцесса.

Фэн Юй Хэн махнула рукой:

— Не важно, понимаешь ты или нет. Эта окружная принцесса просто напоминает, что независимо от того, что ты делаешь, было бы лучше успокоиться. Не вовлекай себя во что-либо. Юй Цянь Инь, эта окружная принцесса не знакома с этим именем, я никогда не слышала его раньше. Я боюсь, что это имя не существует на территории Да Шунь, верно? Ты принадлежишь к незарегистрированному домашнему хозяйству, никто не узнает, если ты умрешь.

Юй Цянь Инь замерла и отвернулась, не желая обращать на нее внимания; однако Сюань Тянь Хуа пожал плечами и горько улыбнулся. Он, не спешиваясь, приблизился к Фэн Юй Хэн и тихо сказал:

— Зачем ты ее пугаешь?

Фэн Юй Хэн положила руку на плечо Сюань Тянь Хуа и громким сплетническим тоном сказала:

— Некоторых нужно время от времени избивать, иначе они забудут, кто они на самом деле. Седьмой брат, обращайся с ней, как хочешь, у меня свои методы. Конечно… — она сделала паузу, помрачнев, прежде чем заговорить на этот счет дальше: — она вольна выбрать свою смерть сама.

— Хэн Хэн, — Сюань Тянь Хуа не очень-то любил видеть ее такой жестокой, он беспомощно сказал: — мне просто не нравится, когда ты такая. Вот почему я держал ее рядом с собой. Почему ты беспокоишься об этом?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Но в конечном итоге ты навредишь себе. Кроме того, эта девушка, похоже, не умеет сдаваться, — сказав это, она приподняла брови и тихо продолжила: — Седьмой брат, эта девушка во всем копирует меня. Вначале я считала, что это для того, чтобы сблизится с тобой, но я чувствовала, что это не так.

Сюань Тянь Хуа выглядел немного неестественно, потому что слова Фэн Юй Хэн ясно дали понять, что если Юй Цянь Инь будет копировать ее, он обратит на нее внимание и не станет отторгать ее. Возможно, даже оставит ее рядом с собой. Он опустил голову и промолчал.

На лице Фэн Юй Хэн появилась улыбка. Рука, обернутая вокруг шеи Сюань Тянь Хуа, с силой притянула мужчину немного ближе.

Сюань Тянь Хуа беспомощно сказал:

— Как насчет того, чтобы просто сесть на мою лошадь?

Она почувствовала, что это была очень хорошая идея, поэтому протянула руку и вложила ее в ладонь Сюань Тянь Хуа, а он, приложив некоторые усилия, притянул ее к себе, позволяя сесть на спину своего коня.

— Говори.

— Хорошо, — Фэн Юй Хэн подняла голову и сказала ему: — А-Хэн не верит, что Юй Цянь Инь знает о помыслах седьмого брата, — она говорила серьезно. Она пролила свет на все те мысли, которые Сюань Тянь Хуа прятал в глубине своего сердца. Он не смел не говорить о них, ни даже просто признать.

На мгновение он пораженно застыл, не зная, как должен ответить. К счастью, Фэн Юй Хэн больше ничего не спрашивала. На самом деле, не стала дальше акцентировать на этом внимание, продолжив:

— Вот почему у нее нет причин копировать меня, чтобы сблизиться с тобой. Вот почему единственная причина, по которой она это делает, — она хочет стать ближе к Сюань Тянь Мину. Я права?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 474. Когда божества гневаются, они действительно бесчеловечны**

Когда божества гневаются, они действительно бесчеловечны

Фэн Юй Хэн раскрыла тайны мира своими словами, заставив Сюань Тянь Хуа раскрыть ей причину и следствие этого вопроса:

— У правителя Цзун Суй есть любимая императорская наложница Синь Юй, биологическая мать Ли Куня. Ты еще помнишь Ли Куня? Четвертый принц Цзун Суй, чью железную сущность ты сломала в зале Фэй Цуй. В то время он хотел использовать ее, чтобы заставить меня вступить в брак со своей младшей сестрой. Помолвка была отменена тобой.

Фэн Юй Хэн кивнула:

— Седьмой брат хочет сказать, что Юй Цянь Инь — принцесса, чья помолвка была отменена?

Сюань Тянь Хуа кивнул:

— Верно. Юй Цянь Инь — псевдоним, созданный при помощи девичьей фамилии матери. На самом деле она шестая принцесса Цзун Суй, ей пятнадцать. Ее настоящее имя Ли Юэ. Когда ты сломала железную сущность Цзун Суй, помолвка была отменена. Цзун Суй всегда надеялась укрепить отношения с Да Шунь через брак, поэтому они решили устроить еще одну помолвку. Догадайся, с кем?

Фэн Юй Хэн немного подумала и сказала:

— Она хочет выйти замуж за Сюань Тянь Мина?

— Именно так, — сказал Сюань Тянь Хуа. — Я изучил этот вопрос и обнаружил, что здесь есть некие странности. Когда Ли Кунь был в Да Шунь, он несколько раз общался с Мин Эром. После возвращения в Цзун Суй он, естественно, сообщил об этом правителю. Правитель Цзун Суй, вероятно, почувствовал, что Ли Кунь поладил с Мин Эром, поэтому, если он выдаст замуж свою любимую дочь в августейший дворец, то она ничего не потеряет. Ли Кунь, вероятно, сделал все возможное, чтобы остановить его, и рассказал ему о том, что ты уже выбрана официальной августейшей принцессой. Кто же знал, что правитель Цзун Суй, не колеблясь, решит отдать замуж свою любимую дочь, сделав ее второстепенной принцессой? На это Ли Куню нечего было сказать, остановить это он не смог.

Фэн Юй Хэн уложила в голове то, что он сказал, и добавила свои мысли:

— Но Юй Цянь Инь нравишься ты. Ли Кунь тоже говорил о том, насколько глубоки чувства между мной и Сюань Тянь Мином, и что вы оба воспитывались одной матерью. Вот почему, когда она нашла тебя, она использовала замужество с Сюань Тянь Мином как угрозу, чтобы ты проявил инициативу и попросил брака с ней, верно? Она всячески копирует меня, напоминая тебе, что может быть такой же, как я, и, вполне возможно, что Сюань Тянь Мин когда-нибудь полюбит ее. И даже если он этого не сделает, с кем-то вроде нее рядом со мной, ты начнешь испытывать отвращение и не захочешь меня… Э-э, нас. Ты не захочешь беспокоить нас, поэтому ты держал ее рядом с собой.

Сюань Тянь Хуа долго не отвечал, и Фэн Юй Хэн снова подняла глаза. Она обнаружила, что он в оцепенении смотрит вперед. Она проследила за его взглядом, но не нашла ничего необычного.

— Ха! — она внезапно откинулась назад, ударившись спиной о грудь Сюань Тянь Хуа. Это напугало его, но в то же время позволило прийти в себя.

Фэн Юй Хэн ударила его еще два раза, и Сюань Тянь Хуа почувствовал себя беспомощным. Освободив руку, он придержал ее за плечо и удержал на месте. Он не осмелился слишком громко вздохнуть и снова заговорил, сказав:

— Перестань шебуршиться. Мин Эр — мой младший брат, а ты как… младшая сестра. Седьмой брат желает вам обоим счастья. Я не хочу, чтобы кто-либо — неважно почему — вставал между вами и причинял вам вред. Вот почему, Хэн Хэн, тебе не стоит беспокоиться об этом. Оставь это на усмотрение седьмого брата.

— Нет, — она задохнулась, сказав всего одно слово. — Твой план — просто держать ее рядом с собой. Эта женщина будет хотеть ли, когда ей дали пройти всего лишь цунь. Ее следующий шаг — попытаться женить тебя на ней. Если ты заговоришь об этом первым, правитель Цзун Суй определенно с этим согласится. Это ее план. Седьмой брат, мы с Сюань Тянь Мином не хотим, чтобы нашу пару разбили, но такой мир не должен быть достигнут ценой твоего счастья.

— Я уже говорил тебе раньше. Я бы не дал тебе такую седьмую невестку, — Сюань Тянь Хуа похлопал ее по голове: — И я действительно этого не сделаю.

— Мне все равно, — Фэн Юй Хэн поджала губы — Седьмой брат, тогда я смогла сломать ее железную сущность и отменить помолвку. Сейчас я определенно не могу смотреть, как она разрушает тебя. Юй Цянь Инь пришла и сама создала себе проблемы. Ее мозг настолько недееспособен, что даже такой божественный доктор, как я, не сможет его починить.

Сюань Тянь Хуа, похоже, что-то понял и спросил:

— Что она сделала?

Фэн Юй Хэн пожала плечами:

— Возможно, я бы не стала спорить с ней из-за того, что она добавила яд в еду, которую ты нам послал, чтобы дать тебе сохранить лицо. В конце концов, никто не умер, но…

— Она тебя отравила? — Сюань Тянь Хуа крепко натянул поводья, и лошадь, которая до этого неслась вперед, внезапно заржала и встала на дыбы. Лошадь практически встала вертикально. Сюань Тянь Хуа понял, что потянул слишком сильно и быстро схватил Фэн Юй Хэн. Отпустив поводья, он взмыл в воздух, пока лошадь не опустила передние копыта. Только тогда они оба приземлились на коня; но лошадь не сдвинулась с места. Встав, как вкопанный, конь выглядел очень обиженным.

Видя, что он остановил свою лошадь, скрытые стражи быстро остановили своих лошадей и подъехали к ним.

Фэн Юй Хэн беспомощно потянула мужчину за рукав:

— Седьмой брат.

Сюань Тянь Хуа проигнорировал ее и, повернув голову назад, посмотрел на Юй Цянь Инь. Крайне редко наблюдаемый гнев сразу же заставил его лицо заледенеть.

Юй Цянь Инь не смогла отреагировать — поверила, что Сюань Тянь Хуа подобрел и хочет лично сопровождать ее. Счастливая, она помахала ему:

— Седьмой брат, я здесь!

Сюань Тянь Хуа обратился к Фэн Юй Хэн:

— Дай мне свой кнут.

Фэн Юй Хэн на мгновение ошеломленно застыла, затем залезла в рукав, вытащила кнут Сюань Тянь Мина, который хранила в своем пространстве и передала его Сюань Тянь Хуа. Тот забрал его и жестом что-то показал скрытому стражу рядом с Юй Цянь Инь, который сразу же откинулся назад, освобождая место этой девице. Он даже любезно помог ей подняться. Когда Юй Цянь Инь уселась на спину лошади, кнут обвился вокруг ее талии до того, как она начала чувствовать себя счастливой. После этого она взлетела в воздух, но ее не подтащило к этому человеку, который воспользовался кнутом. Вместо этого она упала на землю.

Юй Цянь Инь была застигнута врасплох, рухнув на землю. Она сильно ушиблась и с ошеломленным выражением лица посмотрела на Сюань Тянь Хуа. Озадаченная, она спросила:

— Седьмой брат, что ты делаешь? — кто сказал, что седьмой принц Да Шунь нежен, как божество, не занимается обычными делами, не злится и не раздражается и добр ко всем?

Сюань Тянь Хуа проигнорировал ее, просто протянул руку к Фэн Юй Хэн еще раз:

— Веревку, ту, которую Хуан Цюань использовала в тот день во дворце Зимней Луны.

Фэн Юй Хэн воодушевилась и потянулась за веревкой. Сюань Тянь Хуа взял ее, завязал узел и набросил на тело Юй Цянь Инь. После он оттянул руку назад, и веревка обвилась вокруг девичьего тела и прижала к нему ее руки. Затем он бросил другой конец веревки скрытому охраннику, который тащил Юй Цянь Инь вперед:

— Веди ее. Мы возвращаемся в город.

Скрытый охранник сразу понял, что имел в виду Сюань Тянь Хуа. Кивнув, он взял веревку и пару раз обмотал ее вокруг руки, а затем дважды потянул. Юй Цянь Инь вскрикнула от боли, но у нее не было выбора, кроме как встать.

Сюань Тянь Хуа снова втянул Фэн Юй Хэн в объятия и мягко сказал: «Поехали». После этого он хлестнул своего коня, и они снова помчались к столице.

Юй Цянь Инь тащили за лошадью, и ей пришлось приложить все силы, чтобы не отставать. В самом начале она еще могла поддерживать нужную скорость, но лошадь бежала все быстрее и быстрее, она больше не могла удерживать равновесие и снова упала.

Но это падение уже не было таким мягким, как раньше. Она упала, но лошадь не остановилась. Скрытый страж тащил ее как мертвую собаку. Одежда, которую носили в конце лета, была довольно тонкой и немедленно превратилась в клочья. Когда ее кожа соприкоснулась с землей, она мгновенно закровила.

Грустные и пронзительные крики Юй Цянь Иня смешались с перестуком копыт; но ни один человек не жалел ее. Женщину, способную до такой степени разозлить седьмого принца, определенно будет ненавидима всем миром. Более того, казалось, что окружная принцесса Цзи Ан тоже ненавидела эту особу, поэтому ей определенно не разрешили бы жить. Скрытый страж все больше увеличивал скорость и иногда снова оборачивал веревку вокруг руки. Это привело к тому, что Юй Цянь Инь почти задохнулась.

Сюань Тянь Хуа держал Фэн Юй Хэн, и она, закрыла глаза, слушала ужасные крики, раздававшиеся со спины. Казалось, ей нравилось слушать эти вопли. Гнев Сюань Тянь Хуа, похоже, не рассеялся, поскольку все это время он с ней не разговаривал. Он просто осторожно прижал подбородок к ее голове, крепко обнимая ее обеими руками. Казалось, он нервничал и чувствовал себя немного виноватым.

Фэн Юй Хэн немного беспокоилась и изо всех сил старалась освободиться. Затем она посмотрела на Сюань Тянь Хуа и позвала его:

— Седьмой брат.

Сюань Тянь Хуа посмотрел на нее сверху вниз.

Она была поражена, не так ли? Она не смирилась и потянулась, чтобы подергать его; однако Сюань Тянь Хуа перехватил ее ладошку. Она была подавлена:

— Седьмой брат, я уже сказала, что главное не в том, что она отравила еду.

— Но я не знал об этом, — Сюань Тянь Хуа был упрям: — Прошло так много времени с момента происшествия, но я только сейчас узнаю об этом. Хэн Хэн, я не знаю, как ты поняла, что еда отравлена, но я знаю, как сильно тебя ненавидит Ли Юэ. Тот яд, который она использовала, был определенно токсичен. Если бы ты сделала небольшую ошибку, тогда… — он не смог продолжить говорить — его сердце захлестнули волны страха.

Фэн Юй Хэн, однако, вздохнула и не сказала ничего утешительного. Она просто дала обзор того, что произошло в то время:

— Седьмой брат, я могу понять, почему ты хочешь тащить ее за лошадью, потому что я могу подозревать кого угодно, но тебя — никогда. В этом мире есть только два человека, чью еду я бы, не раздумывая, съела. Один — это Сюань Тянь Мин, а другой — ты. Вот почему я верю… — она на мгновение остановилась, затем хихикнула: — Я считаю, что ты правильно делаешь, что тащишь ее за этой лошадью.

Сюань Тянь Хуа беспомощно посмотрел на нее:

— Я почти до смерти напуган, а ты все еще можешь улыбаться.

— Все в прошлом, а я до сих пор жива, как всегда. Как я могу не улыбаться! Седьмой брат! — она придвинулась и потянула Сюань Тянь Хуа за рукав: — Не сердись. Если ты будешь продолжать в том же духе, я начну игнорировать тебя.

Сюань Тянь Хуа покачал головой и вздохнул. Он не стал углубляться в эту тему, а спросил ее:

— Ранее ты говорила, что Юй Цянь Инь сама ищет себе проблемы. Что еще она сделала?

Она прищурила глаза и подняла уголки губ в мрачной улыбке:

— Другой вопрос — это долг, который нужно взыскать с нее, как с шестой принцессы Цзун Суй. Она отравила старейшую госпожу семьи Фэн.

Сюань Тянь Хуа чувствовал себя очень раздраженным. Черт, сколько Юй Цянь Инь сделала за его спиной?

Фэн Юй Хэн боялась, что он задумается об этом, и быстро добавила:

— Не стоит спешить с этим вопросом. Я расскажу о нем отцу-императору, и мы должным образом обсудим этот долг с правителем Цзун Суй.

Сюань Тянь Хуа знал, что она не слишком дружит с семьей Фэн, поэтому он больше ничего не сказал по этому поводу. Он просто произнес:

— Не волнуйся. Я ни в малейшей степени не буду защищать Ли Юэ. Я оставлю эти вещи тебе.

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась и ткнула пальчиком куда-то назад:

— Седьмой брат, когда ты свирепеешь, я действительно могу только с сожалением признать твое превосходство над собой, — затем она снова сжалась в объятиях Сюань Тянь Хуа: — Кажется, мы почти в городе, я немного отдохну.

Сюань Тянь Хуа засмеялся и лишь покрепче обнял ее. Эта чертова девушка была похожа на котенка. Устроившись поудобнее у него на груди, она действительно смогла уснуть.

Когда Фэн Юй Хэн снова проснулась, она уже лежала на кровати во внутренних покоях Небесного зала. Она была одета только в белые внутренние одежды, и, казалось, что ее переодели совсем недавно.

Она в оцепенении села и почувствовала, что рядом с ней все еще кто-то лежит, поэтому без всякой паники пнула этого кого-то ногой. И с большой уверенностью сказала:

— Сюань Тянь Мин, вставай. Ты на моей ноге…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 475. Однодневное путешествие девятого лорда**

Однодневное путешествие девятого лорда

Фэн Юй Хэн уже привыкла к тому, что Сюань Тянь Мин пробирается в ее кровать, а Сюань Тянь Мин привык к тому, что Фэн Юй Хэн пихается и бьет его ногами. Эти двое были очень довольны таким жестоким обращением. Фактически, определенный человек даже прокомментировал:

— Дорогая жена, ты, кажется, немного меньше злишься, проснувшись в этот раз. По правде говоря, ты можешь быть немного более жестокой. Муж сможет это вытерпеть.

— Это так? — Фэн Юй Хэн покосилась на него сонными глазами и склонилась поближе к своему мужчине. Видя, как он кивнул, она подняла ногу и спихнула Сюань Тянь Мина на пол.

Бай Цзе, Хуан Цюань и Ван Чуань, которые стояли на страже снаружи, ворвались в комнату, услышав движение внутри. Войдя, они увидели Сюань Тянь Мина, сидящим на полу и массирующим свой зад, Фэн Юй Хэн же в это время сидела на кровати, скрестив ноги. Троица почувствовали себя очень неловко, поэтому они ушли так же быстро, как и пришли.

Сюань Тянь Мин посмотрел на трех убегающих слуг и сердито стиснул зубы:

— Лицо уже полностью потеряно, — затем он встал с пола и снова сел на кровать, уставившись прямо на Фэн Юй Хэн.

Она немного испугалась, когда на нее так посмотрели, и подняла руку, чтобы потереть лицо. Чувствуя себя неуверенно, она спросила:

— Что такое? На моем лице что-то есть?

Сюань Тянь Мин тоже поднял руку и потрепал ее по лицу, а затем сказал:

— Разве не говорят, что нужно смотреть человеку в глаза, чтобы понять, настоящий он или фальшивый? Я смотрю, чтобы увидеть, настоящая это моя жена или нет.

— Черт! — она закатила глаза: — Ты даже не уверен, настоящая я или нет, но смеешь спать рядом со мной? — но ей сразу же удалось отреагировать: — Что еще за настоящая или фальшивая? Может, где-то была фальшивая я? — она договорила до этого места и остановилась — сразу же вспомнила человека, походившего на третьего принца и обманувшего ее и Сюань Тянь Хуа, а потом продолжила: — Хочешь сказать, что произошла смена внешности?

Сюань Тянь Мин кивнул и рассказал ей о девушке, изменившей внешность так, что она стала ей. Фэн Юй Хэн была так потрясена, что долго не могла что-то на это ответить.

Как для человека из другой эпохи нечто вроде изменения внешности существовало только в телевизионных драмах. Фэн Юй Хэн никогда не верила, что есть такие техники, позволяющие кому-то легко изменить свою внешность. Конечно, такое могло случиться, будь это в масштабах национальной тайны, но это потребовало бы огромного количества бутафории и грима. Человек не мог полностью превратиться в кого-то другого, если только не были использованы возможности пластической хирургии. Существовали также и маски для лица, но они были очень толстыми и выглядели не очень реалистично.

Но прошлой ночью она действительно видела изменение внешности. Фальшивый третий принц за секунду превратился в кого-то другого. Это было действительно таинственно.

Она рассказала об этом Сюань Тянь Мину, а затем с некоторым смущением спросила:

— Много ли людей знают, как изменить свою внешность?

Сюань Тянь Мин покачал головой:

— Не много. На самом деле, можно сказать, что очень мало. На Да Шунь в целом приходится не более трех человек, которые способны точно копировать внешность другого человека. Один из них уже скончался много лет назад.

— Тогда… кто именно это сделал? Кто притворялся мной? — спросив это, она, похоже, что-то вспомнила и, ахнув, продолжила: — Юй Цянь Инь — это Ли Юэ. Она принцесса Цзун Суй. Это была она?

Сюань Тянь Мин кивнул. Его жена не была глупа.

— Черт возьми! — Фэн Юй Хэн выпрямила правую ногу и уперлась рукой в нее, левая при этом осталась неподвижной. Она действительно выглядела как смелый горец. Подняв руку, она потерла нос: — Она действительно устала жить!

Сюань Тянь Мин некоторое время полюбовался на нее и спросил:

— Тогда, храбрый герой, как ты планируешь решить этот вопрос? — сказав это, он напомнил ей: — Седьмой брат вчера разъяснил свою позицию. Эта женщина сейчас только наполовину жива.

Фэн Юй Хэн хлопнула себя по бедру:

— Не забудь! Достойная принцесса Цзун Суй отравила бабушку этой принцессы. Цзун Суй должна выплатить компенсацию! Сам увидишь! Просто используем ее жизнь, и если эта великая тетушка не сможет получить половину сокровищницы Цзун Суй, меня зовут не Фэн Юй Хэн!

Сюань Тянь Мин похвалил ее:

— Женитьба на тебе равносильна получению национальной сокровищнице Цзун Суй!

— Это тот случай, — усмехнулась Фэн Юй Хэн: — не беспокойся. Эти деньги определенно не повлияют на отношения между двумя странами. Тебе просто нужно подождать, чтобы пересчитать их!

Сюань Тянь Мин обожал считать деньги. Смеясь, он втянул жену в свои объятия:

— Поспи немного подольше.

— Уже полдень, верно? Ты не голоден?

Прежде чем Сюань Тянь Мин успел ответить, снаружи раздалось печально женское пение. В голосе был какой-то надрыв, Фэн Юй Хэн не могла понять, о чем пели, но мелодия была печальной. Было ясно, что ничего хорошего.

Она была смущена:

— Сюань Тянь Мин, где мы?

— В спальне Небесного зала.

Она поморщилась:

— Почему бы тебе просто не сказать, что мы в императорской постели? Спальня Небесного зала — это что, место, где может спать каждый? Это кровать отца-императора. Какого черта в ней спим мы?

Сюань Тянь Мин ответил так, как будто это было естественно:

— Простыни и подушки уже заменили. От них не пахнет стариком.

Она была совершенно беспомощна:

— С тобой невозможно спорить. Интересно, кто поет снаружи? Это ведь внутренние покои Небесного зала! Кто настолько сумасшедший, что осмелился прийти сюда и спеть? Или это… — она задумалась: — Может быть, отец-император переключился на пение пьес?

В это время Хуан Цюань крикнула у двери:

— Ваше высочество, юная госпожа, может ли эта слуга войти?

Сюань Тянь Мин фыркнул, затем повысил голос и сказал:

— Входи.

Только тогда Хуан Цюань толкнула дверь и вошла. Посмотрев на них, она сказала с улыбкой:

— Ваше высочество, не смотрите так на эту слугу. Я ничего не видела, когда входила раньше.

Сюань Тянь Мин снова почувствовал, что его жена действительно опытна. Когда Хуан Цюань и Ван Чуань находились рядом с ним, они были очень послушны. Они не осмеливались произнести ни единого лишнего слова и не смели лишний раз воды глотнуть. Они только подчинялись и никогда не возражали. На самом деле они были сдержанными, настоящими мастерами боевых искусств. Почему после того, как они были переданы ей, все они стали… настолько разболтанными?

Видя, что эти двое не издают ни звука, Хуан Цюань сухо рассмеялась, прежде чем сменить тему:

— Ваше высочество, юная госпожа, императорская наложница Жуй, кажется, немного не в себе. На ней надето белое платье, и она пришла в Небесный зал, чтобы петь. Ни дворцовые служанки, ни евнухи не смогли остановить ее — она кусала всех, кто пытался ее остановить. В конце концов, она императорская наложница, которая отвечает за дворец. Слуги дворца не знают, что с ней делать. Снаружи один из евнухов попросил эту слугу прийти и спросить ваше высочество, что с этим делать?

Фэн Юй Хэн положила свой маленький подбородок на колено Сюань Тянь Мина и с вселенской беспомощностью сказала:

— Кажется, что поет весь дворец! Все говорят, что мужчины поют, когда волнуются, а женщины плачут, когда волнуются. Почему эта женщина тоже начала петь? Почему отец-император ничего с этим не делает?

Хуан Цюань развела руками:

— Его величество уже поет в другом месте!

Отлично! Как она могла забыть об этом?

— Императорская наложница Жуй — мать четвертого принца, — она знала об этом и спросила Сюань Тянь Мина: — Восстание Бу Конга определенно связано с четвертым принцем. Где он?

— Он занимается вышивкой с Сян Жун в августейшем дворце, — ответил Сюань Тянь Мин.

Фэн Юй Хэн чуть не выплюнула воду, которую пила, едва не задохнувшись:

— Что ты сказал? Занимается вышивкой с Сян Жун?

Он кивнул:

— Правильно, твоя третья сестра довольно умна. Прошлой ночью именно она заметила, что в столице что-то не так. Из-за невозможности найти тебя или седьмого брата у нее не было другого выбора. Я увидел, как она, стиснув зубы и дрожа всем телом, пришла искать этого принца. Случилось так, что старина четвертый пришел в августейший дворец со старинным мечом, чтобы похвастаться и заодно удержать меня, поэтому я оставил его во дворце и попросил третью молодую госпожу семьи Фэн позаботиться о госте.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что эта сцена была слишком невыносимой, поэтому просто проигнорировала ее и сказала:

— Тогда для чего императорская наложница Жуй симулирует это безумие? Чтобы избежать вины? Есть ли такое правило, что безумного человека нельзя судить? То, по которому сумасшедшего не наказывают за убийство людей.

Сюань Тянь Мин засмеялся:

— Откуда может взяться такое идиотское правило? На каком основании сумасшедший убийца не будет наказан? В Да Шунь нет такого закона.

Только тогда она успокоилась.

В это время показалось, что пение остановилось на некоторое время. После этого императорская наложница Жуй снова начала кричать, но ее голос слышался все дальше и дальше и в конце концов исчез. Бай Цзе вошел в зал и сказал:

— Императорскую наложницу Жуй увели в холодный дворец. Это был приказ ее величества императрицы.

Фэн Юй Хэн тоже думала в этом ключе. Исходя из положения этой женщины, единственным человеком, способным бросить ее прямо в холодный дворец, кроме императора, была императрица.

После всех этих беспорядков она больше не могла спать. Сюань Тянь Мин откровенно приказал Хуан Цюань и Бай Цзе приготовить еду. Видя, как эти двое уходят, Фэн Юй Хэн быстро утащила Сюань Тянь Мина в ее пространство, чтобы умыться.

К тому времени, когда они вышли, Сюань Тянь Мин все еще пребывал в оцепенении. Хотя он подготовился к тому, что рано или поздно войдет в пространство Фэн Юй Хэн, но после того, когда его внезапно втянули в себя, он все еще был немного потрясен.

Он был совершенно не в состоянии понять, куда он только что ушел и как он туда попал. Как он вернулся? Что там были за вещи? Почему вода для умывания полилась после одного поворота? Почему в туалете было так странно? И не было необходимости опустошать горшок? Все очищалось просто нажатием кнопки?

Он стоял на месте с пустым выражением лица. Он посмотрел на Фэн Юй Хэн так, словно видел какую-то чудачку. Он некоторое время продолжал рассматривать ее, прежде чем в его глазах зажглись восхищение и зависть.

Фэн Юй Хэн смотрела на этого идиота и ничего не могла объяснить ему.

По правде говоря, она не знала, как ей это объяснить. Хотя она сделала ему «иммунизирущую прививку» против своего пространства, всегда был первый раз. Древний человек увидел то, что появилось тысячи лет спустя, подобное потрясение было вполне нормальным. Ему станет лучше после нескольких заходов.

Но в какой ситуации сейчас находился Сюань Тянь Мин? Он потер свой подбородок и начал вести с ней переговоры:

— В будущем давай просто мыться там. Как это звучит?

Черт! Он стал зависимым после одного только раза?

— Только я могу провести тебя в это пространство. Когда ты тихо-мирно живешь во дворце, ты не сможешь войти.

— Тогда этот принц переедет в усадьбу окружной принцессы, или ты можешь переехать в августейший дворец. Правильно, ты должна переехать во дворец. Просто отнесись к этому, как к привыканию к совместной жизни после свадьбы. В любом случае, рано или поздно ты выйдешь за меня замуж. Давай просто будем считать, что это так.

— Посчитает моя задница! — Фэн Юй Хэн закатила глаза, но не стала полностью возражать против этого: — Просто потерпи немного. Рано или поздно нам нужно будет уйти на север. Ты не успеешь поэтому соскучиться. Насколько я понимаю, как только семья Фэн закончит похороны, мы вернемся в военный лагерь. Я немного беспокоюсь о производстве стали.

Сюань Тянь Мин кивнул и приготовился обсудить с ней производство стали. Но, повернув голову, обнаружил, что его жена пару раз шмыгнула носом, а затем уставилась куда-то широко раскрытыми глазами. Ее глаза почти светились, когда она шла к двери в зал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 476. Отличные психологические качества**

Отличные психологические качества

Видя, что Фэн Юй Хэн собирается сражаться с ароматной свиной лопаткой, Сюань Тянь Мин беспомощно спросил Бай Цзе, Хуан Цюань и Ван Чуань:

— Свиную лопатку приготовили так быстро?

Фэн Юй Хэн напомнила ему:

— Сейчас полдень. Кухня уже должна была приготовить еду.

Сюань Тянь Мин закатил глаза:

— Просто ешь! Во дворце никто не посмел бы съесть такую большую свиную лопатку.

Бай Цзе кивнул:

— Правильно, люди во дворце нарезают ее на кусочки или придают ей красивую форму, прежде чем съесть. По-видимому, утром его величество заказал эту свиную лопатку, заявив, что окружная принцесса будет есть сегодня во дворце, поэтому императорская кухня начала готовиться рано утром.

Сюань Тянь Мин холодно фыркнул, затем махнул рукой:

— Хорошо, хорошо, ты можешь идти, — повернув голову, он снова увидел Фэн Юй Хэн, счастливо наслаждающуюся своей едой. Он принял свою судьбу и утер масло вокруг ее рта.

После того, как Фэн Юй Хэн позаботилась о свиной лопатке, она очень профессионально утащила Сюань Тянь Мина во дворец Зимней Луны, чтобы поставить императорской наложнице Юнь капельницу. К счастью, император вернулся в Чжао Хэ, чтобы поспать, поэтому ей не нужно было прыгать через стену. Но закончив с капельницей и уже собираясь уходить, она услышала, как императорская наложница Юнь спросила одну из своих дворцовых служанок:

— Ха, действительно ли так много людей интересуются этим проклятым троном?

Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин подумали о тени, которая появится на сердце этой дворцовой служанки, и ускорились, практически сбегая из дворца Зимней Луны.

Она подумала, что осталось сделать не так уж и много. С «признаниями» прошлой ночи, все, что нужно знать, уже было известно, третьего принца заперли, а Дуань Му Цин умер. Императору оставалось только навести порядок, и она решила покинуть императорский дворец. Кто же знал, что прежде чем эти двое смогут пройти через ворота дворца, Чжан Юань вместе с группой людей придет к этим самым воротам?

Фэн Юй Хэн махнула ему рукой:

— Эй! Евнух Чжан, куда вы идете?

Чжан Юань увидел их и подошел, чтобы поприветствовать их, прежде чем ответить:

— Его величество сказал, что ворота сильно пострадали от ударов прошлой ночью. Их нужно немедленно отремонтировать, но казна за это не заплатит.

Сюань Тянь Мин поднял уголки губ:

— Отец-император имеет в виду…

— Его величество хочет сказать, что тот, кто сломал их, должен заплатить за ремонт. Вот почему этот слуга готовится привести людей во дворец Сян. Вряд ли дворец его высочества третьего принца настолько беден, что не сможет даже позволить себе починить ворота. Его величество сказал, что если дворец Сян действительно беден, то его можно продать за любую цену. В любом случае, национальная казна сохранит немного денег.

Сюань Тянь Мин кивнул:

— Это хорошо. Отправляйтесь!

Чжан Юань посмотрел на Фэн Юй Хэн и добавил:

— Ее величество императрица уже подготовила небольшую резиденцию для принцессы Сян. Окружная принцесса, не волнуйтесь.

Фэн Юй Хэн кивнула, но ничего не сказала.

Когда они, наконец, вышли из императорского дворца, был уже полдень. Фэн Юй Хэн села в императорскую карету Сюань Тянь Мина и высунула голову в окно.

После ночи беспорядков большая столица снова стала мирной. Продавцы овощей продавали овощи, а люди продолжали пить чай, подшучивать и воспитывать своих детей, все было как обычно. Вопросы, касающиеся произошедшего прошлой ночью, явно не оставляли их умы, но они могли продолжать вести себя так, как будто ничего не случилось. Они будут делать все, что должны. Они не доставляли правительству никаких проблем.

— Люди столицы действительно выносливы! — не могла не вздохнуть Фэн Юй Хэн.

Искренне похвалив простых граждан, они вернулись в августейший дворец. Фэн Юй Хэн отправилась за Сян Жун, а еще ей очень хотелось посмотреть, как третья молодая госпожа семьи Фэн вышивают с четвертым принцем семьи Сюань.

Один из слуг дворца сказал им:

— Двое гостей все еще в главном присутственном зале. С прошлой ночи и до сих пор третья молодая госпожа ни разу не закрыла глаза.

Фэн Юй Хэн поняла, что не было озвучено:

— Хочешь сказать, что его высочество четвертый принц закрыл глаза?

— Принцесса должна пойти и посмотреть сама!

Когда они, наконец, подошли к главному присутственному залу, Сюань Тянь Мин поднял руку и осторожно обнял ее за плечи, говоря: «Встань прямо». Затем он быстро провел свою жену внутрь.

Войдя в главный присутственный зал, Фэн Юй Хэн услышала, как ее третья сестра ойкнула и сказала:

— Ваше высочество! Почему вы снова заснули?

Подняв глаза, она увидела Сян Жун, сидящую за шахматным столом, по одному с каждой стороны. Она довольно свободно двигалась, а Сюань Тянь Йи оказался привязан к стулу, под которым висели большие камни. Слуга объяснил им:

— Третья молодая госпожа сказала, что его высочество четвертый принц не слушается и слишком много передвигается. После падения ей пришлось бы поддержать его, и это показалось ей довольно проблематичным, поэтому она заставила нас, слуг, найти несколько больших камней, чтобы стабилизировать стул. Так он не упадет.

В это время Сян Жун держала в руке швейную иглу, а ее ноги продолжали бить Сюань Тянь Йи под столом:

— Взрослый мужчина не может даже лучше меня справиться с тем, чтобы не спать всю ночь. Я действительно не знаю, как вам удалось быть принцем все эти годы. Может, вы снова хотите, чтобы я уколола вас? — она подошла, чтобы уколоть Сюань Тянь Йи своей иглой.

Фэн Юй Хэн обреченно шлепнула себя по лбу и сказала:

— Думаю, я слишком многому научила этого ребенка.

Служитель августейшего дворца тоже высказался, одобрительно поцокав языком:

— Младшая сестра принцессы не ударила в грязь лицом. Этот характер, действительно…

Фэн Юй Хэн закрыла лицо руками и пошла вперед, чтобы подхватить Сян Жун:

— Пойдем. Мы едем домой.

— Вторая сестра, ты, наконец, вернулась! — улыбнулась Сян Жун, увидев ее. На этих словах ее глаза покраснели. Весь ее героический дух сразу же исчез, на нее за секунду нахлынуло истощение. Ее ноги ослабели, и она начала падать в сторону Фэн Юй Хэн.

Та быстро поймала ее и осмотрела. Девочка уснула. Она тихо вздохнула. С прошлой ночи и до сих пор у нее не было возможности закрыть глаза. Для девушки, которой было чуть больше десяти лет, это оказалось довольно сложно. Более того, она должна была притворяться сильной, имея дело с Сюань Тянь Йи. Было бы странно, если бы она не чувствовала усталости.

Хуан Цюань и Ван Чуань, которые шли сзади, быстро пошли вперед и взяли Сян Жун. Фэн Юй Хэн не стала задерживаться в августейшем дворце. Забрав своих людей, она покинула дворец и села в императорскую карету Сюань Тянь Мина, направляясь прямо к усадьбе окружной принцессы.

Вообще-то основательницу Фэн вместе с ее гробом следовало доставить на кладбище уже сегодня, но она знала, что после ночи хаоса только столица наслаждается поверхностным миром. За пределами городских ворот все было совершенно иначе. По крайней мере, армия Цянь Ли ищет остатки северной армии, а другая группа отправилась на восток, чтобы преследовать Бу Конга. Гроб основательницы должен быть вывезен из города, но столицу в это время нельзя было оставлять.

Она подумала про себя: если не провести похороны третьего дня, то следующая возможность — пятый день. Это будет послепослезавтра. Кто знал, смогут ли они покинуть город в то время.

Она вдруг вспомнила кое о чем и полезла в рукав, вытаскивая оттуда две банки. Затем она сказала Хуан Цюань:

— Пойди, позаботься об управлении каретой и позови сюда Бан Цзу. Мне нужно, чтобы он кое о чем позаботился.

В это время Бан Цзу находился снаружи и правил каретой. Услышав, что Фэн Юй Хэн зовет его, он быстро передал поводья Хуан Цюань и залез в экипаж. Фэн Юй Хэн протянула ему две банки:

— В любом случае эту императорскую карету нужно будет отправить обратно. Иди и передай эти две банки его высочеству девятому принцу. Пусть он отправит кого-нибудь, чтобы доставить это императору. Просто скажи, что это от меня, и это поможет с его здоровьем. Съедать по одной пилюли из каждой банки каждый день.

Бан Цзу некоторое время смотрел на них, а затем из любопытства спросил:

— Что это?

— Глубоководный рыбий жир и таблетки кальция, — ответила Фэн Юй Хэн. Затем она спросила: — Ты понимаешь, что я сказала?

Бан Цзу увидел насмешливое выражение ее лица и закатил глаза. Проигнорировав ее, он вылез из кареты и вернулся к управлению.

Фэн Юй Хэн некоторое время поулыбалась про себя и в итоге почувствовала душевный подъем.

По правде говоря, она очень надеялась, что здоровье императора может стать немного лучше. Было бы хорошо, если бы он смог прожить подольше. Этот мир может быть оставлен ему на попечение. Хотя Сюань Тянь Мин тоже волновался, это было лучше, чем если бы он стал императором. Более того, ей действительно нравился характер императора. Правитель страны, использующий государственное управление и военную мощь для защиты мира, был прав, но в конечном итоге именно личность правителя влияла на страну. Например, когда она увидела столицу сегодня, в которой люди могли продолжать жить как обычно и перенастроиться после ночи хаоса, она поняла, что ее нельзя отделить от многолетнего влияния императора на столицу.

Такая Да Шунь была очень хороша.

Но то, что Да Шунь и император были хороши, не означало, что и дети будут хороши. Например, Бан Цзу, который вел карету, цыкнул пару раз и остановил экипаж. Затем она услышала его слова:

— Семья Фэн разыгрывает еще одну пьесу перед входом.

Ван Чуань быстро подняла занавеску. Карета уже стояла практически перед воротами в усадьбу Фэн, и можно было увидеть кого-то, стоявшего перед входом в простой одежде. В руках этого человека находилась траурная ткань, и он что-то говорил эконому поместья Фэн. За ним стояли кареты, и люди выносили оттуда сундук за сундуком. Все они были покрыты белой тканью и соответствовали похоронам.

Они с Хэ Чжун немного поговорили, прежде чем войти в усадьбу. Вскоре Фэн Цзинь Юань лично пришел встретить этого человека. Оправив халат, он опустился на колени прямо на землю. Гость же быстро пошел вперед, чтобы остановить Фэн Цзинь Юаня, затем он некоторое время смотрел на поместье, прежде чем на его лице отразилось разочарование.

— Пятый принц? Что он здесь делает? — озадачено спросила Хуан Цюань.

— Кажется, он пришел оплакать старейшую госпожу, — сказала Ван Чуань.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Тогда он единственный принц, который пришел в гости. Вот почему Фэн Цзинь Юань сейчас льстит ему после того, как ранее относился к нему столь холодно.

Человек перед входом в поместье Фэн действительно оказался пятым принцем, Сюань Тянь Янем. В это время он и Фэн Цзинь Юань заметили императорскую карету, которая остановилась не слишком далеко от ворот. Неосознанно Сюань Тянь Янь сразу же сказал:

— Это императорская карета девятого брата.

Фэн Цзинь Юань задрожал. Не говоря ни слова, он бросился к приехавшему экипажу, опустился на колени и поднял голос, чтобы сказать:

— Ваше высочество августейший принц, этот чиновник чрезвычайно благодарен за то, что вы пришли оплакивать бабушку моей семьи.

Сюань Тянь Янь тоже вышел вперед, но рассматривал этот экипаж более пристально, чем Фэн Цзинь Юань. Он не знал, находился ли внутри его девятый брат, но он случайно увидел Фэн Юй Хэн.

Он не слишком удивился по этому поводу. Для Фэн Юй Хэн было более чем нормально сидеть в императорской карете Сюань Тянь Мина. Встреча с молодой госпожой семьи Фэн перед усадьбой Фэн тоже была абсолютно нормальным явлением. Он просто посмотрел на стоявшего на коленях Фэн Цзинь Юаня и нахмурился, прежде чем сказать Фэн Юй Хэн:

— Принцесса округа, давно не виделись.

Фэн Цзинь Юань поразился и подсознательно поднял голову, чтобы посмотреть. Он сразу же увидел свою вторую дочь, сидящую в императорском экипаже и смотрящую на них. Фэн Цзинь Юань почувствовал, что полностью потерял лицо, но он все еще не мог быть уверен, что Сюань Тянь Мин не находился внутри. Мысли о желании встать можно было только подавить.

В это время они услышали, как Фэн Юй Хэн говорит:

— Разве отец никогда не обращал внимания на правила, касающихся более высоких или более низких рангов? Что вы сделали на этот раз? Что заставило вас такой сильно кланяться этой окружной принцессе?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 477. Грабеж среди бела дня**

Грабеж среди бела дня

Как только Фэн Юй Хэн произнесла эти слова, Фэн Цзинь Юань смог почти мгновенно определить, что Сюань Тянь Мина не было в экипаже. Он сердито встал и, указывая прямо на нос своей второй дочери, начал ругаться:

— Мерзкое создание!

Фэн Юй Хэн ничего не сказала. Она больше не могла отвечать тому, у которого ничего не отложилось в мозгах даже после избиения. Вместо этого именно Сюань Тянь Янь остановил Фэн Цзинь Юаня, заявив:

— Поместье все еще проводит похороны. Лорд Фэн должен по-прежнему считать их самыми важными. Не сердитесь. Это дело тоже является ошибкой этого принца. Именно этот принц признал императорскую карету девятого брата, заставив лорда Фэн ошибиться. Я надеюсь, что лорд Фэн простит эту ошибку.

Надо сказать, что когда Фэн Цзинь Юань еще был премьер-министром, он имел возможность неприглядно вести себя, имея дело с Сюань Тянь Янем, которого не любил император; однако у него больше не было этой способности. Он был всего лишь чиновником пятого ранга и даже не мог пригласить уважаемых гостей на похороны основательницы. Это был уже третий день, но они не получили даже тридцати таэлей серебра, а уж тем более их не навестили принцы. Это было тем, что он не смел себе вообразить, но этот принц действительно пришел. Независимо от положения внутри императорской семьи, он все еще был принцем. В это время он не мог не оценить его доброту и должен был дать ему лицо.

Думая так, Фэн Цзинь Юань быстро отбросил дело Фэн Юй Хэн в сторону и снова отдал честь Сюань Тянь Яню:

— Ваше высочество действительно ошеломили этого чиновника своей благосклонностью. Ваше высочество пришли, чтобы оплакать бабушку моей семьи, этот чиновник… действительно не в состоянии отплатить за эту доброту, — когда он сказал это, то действительно смог выжать из себя пару слезинок.

Сюань Тянь Янь быстро попытался уверить его в искренности намерений и указал на экипажи, забитые привезенными им вещами, сказав Фэн Цзинь Юаню:

— Это всего лишь небольшая демонстрация моих намерений. Я надеюсь, что лорд Фэн не отвергнет их.

Отвергнуть это? Глаза Фэн Цзинь Юаня уже практически светились. Как он отказаться от этого? Но он все же должен был соблюдать формальности. Он еще раз поклонился и сказал:

— Ваше высочество действительно слишком добр к этому чиновнику. Этот чиновник не сможет отплатить за эту доброту.

Некоторое время они болтали ни о чем, и Фэн Цзинь Юань собирался пригласить Сюань Тянь Яня в усадьбу, но тут он повернулся, чтобы посмотреть на Фэн Юй Хэн, и сказал добрым тоном:

— Принцесса округа, вы не сойдете с кареты?

— Сойду, конечно, я спущусь. Пятый брат, пожалуйста, иди первым, — любезно ответила ему Фэн Юй Хэн, при этом не сдвинувшись с места ни на цунь.

Сюань Тянь Янь признал, что у него не было возможности спорить с ней. Более того, он приехал в гости по важному делу, поэтому он кивнул и последовал за Фэн Цзинь Юанем в поместье Фэн. Вещи, которые он принес, слуги унесли в усадьбу. После нескольких дней похорон они, наконец-то, получили достойный траурный подарок, и его прислал один из принцев. Семья Фэн наконец-то почувствовала, что обрела какое-то лицо.

Фэн Юй Хэн встала и вышла из экипажа, приказав Хуан Цюань:

— Сначала верни Сян Жун в усадьбу окружной принцессы, — затем она сказала Бан Цзу: — Быстро отправляйся в августейший дворец, чтобы доставить банки и вернуть карету.

Бан Цзу кивнул и хлестнул лошадей. Хуан Цюань перенесла Сян Жуна в усадьбу окружной принцессы, а Ван Чуань последовала за Фэн Юй Хэн в усадьбу Фэн. Они направились в траурный зал во дворе Пионов.

По правде говоря, нужно было сказать, что в последние несколько месяцев неприязнь императора к Сюань Тянь Яню несколько изменилась. С тех пор, как Фэн Юй Хэн избила Сюань Тянь Е до состояния рубленной котлеты, а император приговорил императорскую наложницу Ань к смерти, пятый принц изменил себя. Он больше не жил распутной жизнью. Вместо этого он проявил интерес к кулинарии. Он часто отправлял императору приготовленные им вкусные блюда. Вначале, император не ел их. Потом его сопротивление начало угасать, и он съел немного. Постепенно Сюань Тянь Янь смог участвовать в некоторых политических делах. Хотя он не зарывался в них слишком глубоко, это было лучше, чем раньше.

Фэн Юй Хэн думала об этом всю дорогу до траурного зала. Кроме Хань Ши, все жены поместья Фэн бдели у гроба. Сестры Чэн первыми кивнули Фэн Юй Хэн, а затем вместе с Ан Ши и Цзинь Цзен почтили Сюань Тянь Яня.

Сюань Тянь Янь быстро остановил их и очень ясно сказал:

— Вы в трауре. Не нужно слишком много вежливостей. Этот принц зажжет благовония для старейшей госпожи.

После того, как он заговорил, он больше ни на кого не обращал внимания. Он взял три палочки благовоний у слуги и поднял их над головой. Он трижды торжественно поклонился, и эти его поклоны заставили сердце Фэн Цзинь Юаня затрепетать. Он подумал про себя, что этот пятый принц был слишком честен. Почему он так низко кланялся, оплакивая семью чиновника?

Действия Сюань Тянь Яня заставили сестер Чэн переглянуться и нахмуриться. Чэн Цзюнь Мань посмотрела на Фэн Юй Хэн и увидела, что у той не было особой реакции. Вместо этого она выглядела безразличной и понимающей. Это позволило им немного расслабиться.

Конечно же, как все и ожидали, после того, как Сюань Тянь Янь поместил три палочки благовоний в держатель, он обернулся, оглядел траурный зал и спросил:

— Почему я не вижу четвертую молодую госпожу поместья?

Выражение лица Фэн Цзинь Юаня немного исказилось. Он запнулся и сказал:

— Она немного пострадала и отдыхает в своей комнате.

— Что? — Сюань Тянь Янь сразу же начал беспокоиться, услышав, что Фэн Фэнь Дай получила травму. Схватив Фэн Цзинь Юаня за руку, он громко сказал: — Как она получила травму? Это серьезно?

Фэн Цзинь Юань не знал, как ему ответить. Вместо этого именно Фэн Юй Хэн поддержала разговор:

— Четвертая сестра была избита несколькими смутьянами, защищая бабушку. После этого ее избил отец. Прошло несколько дней, но она все еще не может встать с постели.

Она упомянула этот вопрос как бы случайно; но это вызвало у Сюань Тянь Яня шок. Он сердито посмотрел на Фэн Цзинь Юаня:

— Лорд Фэн, почему вы избили свою собственную дочь?

Фэн Цзинь Юань сердито бросил взгляд на Фэн Юй Хэн, затем быстро объяснил:

— Ваше высочество неправильно понял. Избиения как такового никогда не было. Не слушайте глупости этой девушки. Фэнь Дай получила только легкие травмы. Это не серьезно. Поскольку дети поместья бдят по ночам, днем ее здесь нет.

Сюань Тянь Янь фыркнул и щелкнул рукавом:

— Раз так, этот принц хочет пойти и увидеть четвертую молодую госпожу. Интересно, есть ли возражения у лорда Фэн?

— Это… — Фэн Цзинь Юань немного забеспокоился. Не то чтобы он не хотел, чтобы Сюань Тянь Янь пошел. Семья Фэн уже до такой степени пала, да и третий принц превратился в пустышку после прошлой ночи. Если бы в это время пятый принц смог броситься вперед и присоединиться к семье Фэн, это принесло бы им пользу. Но сейчас Фэнь Дай вся изранена. Он беспокоился, что Сюань Тянь Янь рассердится, увидев ее!

Видя, что Фэн Цзинь Юань стоит на месте с обеспокоенным выражением лица, Сюань Тянь Янь беспомощно покачал головой и сказал:

— Лорд Фэн, этот принц не побеспокоит вас. Неважно, легки или тяжелы травмы четвертой молодой госпожи, так или иначе, этот принц пришел сегодня по двум причинам. Одна из них — оплакать старейшую госпожу Фэн, а вторая — обсудить мою помолвку с четвертой молодой госпожой. Мы не будем поднимать вопрос о том, что семья Фэн отменила обязательство ранее, но этот принц скажет прямо сейчас, что пока лорд Фэн согласен на это помолвку, этот принц определенно предоставит удовлетворительный обручальный подарок.

Глаза Фэн Цзинь Юаня загорелись, и он был готов согласиться на это, не сходя с места; но у него все еще имелась некоторая чуткость. Это место было траурным залом, и не слишком хорошо обсуждать подобные вещи перед основательницей. Так что он сделал пару шагов назад и чуть повернулся, жестом пригласив Сюань Тянь Яня:

— Не могли бы вы, ваше высочество, пройти с этим чиновником в Сосновый двор, чтобы поговорить?

Сюань Тянь Янь не стал больше ничего говорить. Он просто начал идти в указанном направлении, в то время как Фэн Цзинь Юань последовал за ним.

Фэн Юй Хэн пронаблюдала, как эти двое уходят, затем повернулась, чтобы поговорить с Ван Чуань:

— Догадайся, сколько Фэн Цзинь Юань сможет вытрясти у него за один раз?

Как могла Ван Чуань догадаться? Она только сказала:

— Он обязательно попросит непомерную цену.

Но у Фэн Юй Хэн имелись мысли по этому поводу. Она знала, чего сейчас хочет Фэн Цзинь Юань.

В Сосновом дворе поместья Фэн Сюань Тянь Янь очень откровенно сказал Фэн Цзинь Юаню:

— Этот принц определенно хочет четвертую молодую госпожу. Лорд Фэн, пожалуйста, назначьте цену!

Его слова были слишком прямолинейными. Даже если Фэн Цзинь Юаню было трудно принять это, даже если он действительно не мог их принять, он знал, что пятый принц, Сюань Тянь Янь, был единственной силой, на которую он мог положиться прямо сейчас. Более того, эти дочери ждали, чтобы их продали по хорошей цене. Кроме Фэн Юй Хэн, которую он не мог контролировать, все остальные были шахматными фигурами, которые он мог двигать, как ему захочется. Включая Фэн Цзы Жуя. Но так как он был тем, кто устанавливает цену, ему нужно тщательно обдумать сумму. Фэн Цзинь Юань развернулся и немного побродил по кабинету. Он действительно выглядел так, будто серьезно обдумывал этот вопрос; но это заставило Сюань Тянь Яня пожать плечами и рассмеяться.

— Лорд Фэн, — сказал он. — Этот принц знает, что вам сейчас нужно больше всего, и я готов помочь вам. Что касается других обручальных подарков, я сделаю все возможное, чтобы сделать их достаточно экстравагантными, чтобы поддержать репутацию четвертой молодой госпожи. Помимо этого, я надеюсь, что лорд Фэн не будет надеяться на слишком уж многое. Мудрый человек поймет и подчинится обстоятельствам и не воспользуется намерениями этого принца, что запросить чрезмерную цену. Даже котенок может стать нетерпеливым. Не заставляйте этого принца сдаваться.

Фэн Цзинь Юань поразился и внезапно понял, с кем он планирует и что планирует. Это был принц, пятый принц, у которого были романтические отношения по всей столице. Почему он полагал, что Фэн Фэнь Дай смогла бы удержать его сердце в мертвой хватке? Если он заставит его сдаться, то это все равно, что попытаться перенести воду в решете.

Думая так, он быстро остановился и нетерпеливо сказал:

— Ни за что, ни за что! Ваше высочество слишком много думает. Как это может быть. Этот чиновник просто… просто… — он запнулся, затем стиснул зубы и выдавил: — Если ваше высочество говорит о текущих проблемах этого чиновника с этой резиденцией, тогда этот чиновник поблагодарит ваше высочество за помощь!

Сюань Тянь Янь удовлетворенно кивнул:

— Этот принц порасспрашивал. Вы не смогли предоставить документ на это место жительства, и у вас не было другого выбора, кроме как обменять его на новое. Все в порядке. Этот принц предоставит усадьбе Фэн место жительства. Первые два больше не понадобятся. Как вам?

Фэн Цзинь Юань обрадовался в душе, но у него все еще была другая просьба:

— Этот чиновник не хочет новой резиденции. Ваше высочество, пожалуйста, замените место жительства на банкноты!

Сюань Тянь Янь озадаченно хмыкнул, а затем сразу вспомнил о важных вопросах, быстро сказав:

— Вы хотите сказать, что даже если вы не хотите новую резиденцию, предоставленную отцом-императором, вы все равно не сможете заплатить за нынешнюю усадьбу Фэн? Прекрасно, этот принц добавит столько, сколько вам необходимо.

— Правдивы ли слова вашего высочества? — потер руки Фэн Цзинь Юань.

— Этот принц просит брака с вашей дочерью. Конечно, эти слова не ложь, — нахмурился Сюань Тянь Янь.

Фэн Цзинь Юань глубоко вздохнул. Тот камень, который давил на его сердце, наконец, стал чуть легче.

— Говорите, сколько вам нужно? — спросил его Сюань Тянь Янь.

— Один миллион таэлей, — немного осторожно сказал Фэн Цзинь Юань.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 478. Удивительное преображение**

Удивительное преображение

Сюань Тянь Янь поразился. Миллион таэлей? Это было немного много, но не невозможное для принятие условие. Этот Фэн Цзинь Юань всегда любил деньги. Заметив, что он дурак, он уже хотел ударить его по голове, но решил принять эту сделку. В конце концов, он уже приготовился к мошенничеству. По чьей вине он, Сюань Тянь Янь, столько лет был дураком; тем не менее, он в конечном итоге влюбился в эту девушку, попал в руки Фэн Фэнь Дай.

Сюань Тянь Янь горько улыбнулся и кивнул:

— Хорошо.

Фэн Цзинь Юань застыл, казалось, что он не думал, что пятый принц действительно так легко воспримет это условие. Он подумал, что ему нужно попросить больше, но в итоге кивнул в знак согласия. Фэн Цзинь Юань внезапно почувствовал некоторое сожаление, осознав, что ранее возлагал надежду на Чэнь Ю, а затем на Сян Жун. Кто же знал, что настоящей дойной коровой в семье на самом деле будет высокомерная четвертая дочь. Если бы он знал, что это произойдет, он бы сказал два миллиона таэлей! Или три, или пять миллионов… или, может быть… Ход мыслей Фэн Цзинь Юаня немедленно сошел с рельсов. По какой-то причине он внезапно вспомнил о том, как Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин вымогали у двух людей из Цянь Чжоу по пять миллионов золотых таэлей за раз. Он чуть не начал бить себя в грудь и топать ногами, у него внутри все позеленело от досады.

Сюань Тянь Янь полжизни вел себя абсурдно; но он не был идиотом. Он заметил внезапную перемену в мыслях Фэн Цзинь Юаня, и на его лице отразилось презрение.

— Лорд Фэн, — тихо сказал он: — Этот принц пришел в усадьбу, чтобы скорбеть, и был готов договориться с вами сегодня о четвертой молодой госпоже. Чтобы быть достойным человеком, нужно знать меру, вы должны понимать, что сейчас другие времена. Вы больше не премьер-министр, а этот принц все еще принц. Если бы я решил силой взять дочь наложницы из семьи Фэн, такой чиновник пятого ранга, как вы, не достойны этого принца.

Сюань Тянь Янь сказал это с холодным выражением лица, и каждое слово пронзило сердце Фэн Цзинь Юаня навылет, бросив в холодный пот. Волнение, вызванное его жадностью, было потушено ведром ледяной воды, его заменили волны страха.

Правильно, как он мог забыть. Он — премьер-министр, который больше не был премьер-министром, но принц всегда будет принцем. Он просто чиновник пятого ранга, который даже не мог присутствовать при дворе. Кто дал ему смелость вести переговоры с принцем? Кто дал ему смелость попытаться вымогать у принца деньги?

После того, как Фэн Цзинь Юань осознал эту ошибку, он немедленно исправил свою решимость и глубоко поклонился Сюань Тянь Яню:

— Ваше высочество ошибается. Этот чиновник радуется за младшую дочь. Не буду скрывать от вашего высочества то, что четвертая дочь этого чиновника вызвала много шума из-за этой помолвки. Всего несколько дней назад, прежде чем ее бабушка умерла, она просила ее поддержать брак с вашим высочеством. Этот чиновник обожает эту дочь и хотел поддержать ее, но в прошлом я совершил глупость и расторг помолвку. Опасаясь, что ваше высочество вспомнит об этом, я не осмелился говорить. Теперь, когда ваше высочество прибыло сюда сегодня, чтобы поднять этот вопрос снова, этот чиновник действительно слишком счастлив за Фэнь Дай!

Слова Фэн Цзинь Юаня были полуправдой-полуложью, но сердце Сюань Тянь Яня было действительно наполнено мыслями о Фэнь Дай, поэтому, услав это, он почувствовал эмоциональный подъем. Он вздохнул и махнул рукой:

— Это все в прошлом и не стоит упоминания в будущем. Когда-то этот принц подвел вторую молодую госпожу, эта помолвка так долго откладывалась и по этой причине тоже. Лорд Фэн, мы поступим следующим образом. Этот принц попросит кого-нибудь позже отправить в поместье миллион таэлей в банкнотах вместе с новой запиской о помолвке. Я надеюсь, что лорд Фэн также подготовит соответствующую записку для четвертой молодой госпожи. Также… — он встал и торжественно сказал: — этот принц просит брака с четвертой молодой госпожой, желая сделать ее официальной принцессой.

— Что? — Фэн Цзинь Юаню показалось, что он ослышался. Официальная принцесса? Но… — Но Фэнь Дай — дочь наложницы! — он совершенно не мог понять, о чем думал Сюань Тянь Янь. Она была дочерью наложницы чиновника пятого ранга, но он на самом деле хотел, чтобы она стала официальной принцессой?

Но Сюань Тянь Ян серьезно посмотрел на него и кивнул:

— Правильно, в качестве официальной принцессы. Лорд Фэн, не нужно так удивляться. Официальная принцесса моего дворца Ли скончалась два месяца назад. Это не секрет. Когда записка о помолвке будет подготовлена, этот принц, естественно, отправится во дворец, чтобы сообщить об этом. Я верю, что отец-император согласится.

Фэн Цзинь Юань не знал, что сказать. Он сильно волновался и нервничал. Он был взволнован тем, что в семье Фэн наконец-то появится принц, на которого можно положиться после всех тех ударов судьбы. Хотя пятый принц не обладал тем же весом, что и девятый, он все еще был принцем. Это все равно намного лучше, чем обычная семья. Более того, дочь наложницы станет официальной принцессой. Это действительно почетно, независимо от того, где об этом будут говорить.

Видя эмоции на его лице, Сюань Тянь Янь напомнил ему:

— Лорд Фэн, я слышал, что третья молодая госпожа поместья обручена с генералом семьи Бу?

Фэн Цзинь Юань был сосредоточен только на свалившемся на него счастье и совсем не задумывался об этом. Он только кивнул, говоря:

— Правильно, моя третья дочь, Фэн Сян Жун, помолвлена с сыном семьи Бу от первой жены, Бу Конгом.

Выражение лица Сюань Тянь Яна стало суровым, а глаза — холодными. Командным тоном он приказал:

— Отмените это обязательство! Немедленно!

Фэн Цзинь Юань был поражен. Он женится на Фэнь Дай, так почему он хотел, отмены помолвки Сян Жун? Может быть, он хотел их обеих?

Видя, что Фэн Цзинь Юань никак не реагирует, Сюань Тянь Янь беспомощно напомнил ему:

— Подумайте о том, что случилось прошлой ночью.

Разум Фэн Цзинь Юаня был битком забит мыслями о радости и славе, которые принесла ему Фэнь Дай, и он совершенно забыл о том, что произошло прошлой ночью. Получив напоминание, он, наконец, вспомнил рассказ скрытого стража о хаосе прошлой ночи. От этих мыслей его лицо сразу побелело. Он больше не мог беспокоиться о Сюань Тянь Яне, который все еще сидел в кабинет, он бросился к дверям и сказал слуге снаружи:

— Скорее! Отправляйся в семью Бу и отмени помолвку третьей молодой госпожи!

Слуга ошеломленно застыл, а затем сказал:

— Но, мастер, сегодня утром появились новости, что семьи Бу больше нет в столице. Усадьба Бу уже пуста.

Фэн Цзинь Юань резко выдохнул. Бу Конг действовал быстро. Ему оставалось только сказать:

— Хорошо. Отправляйся в правительственный офис и доложи, что моя семья Фэн отменяет эту помолвку. Пусть люди распространят эту новость и расклеят плакаты по всей столице. Убедись, что об этом знают все.

Слуга изумился. Подчинившись, он поспешил, чтобы позаботиться об этом.

Фэн Цзинь Юань обернулся и отдал честь Сюань Тянь Яню. На этот раз он искренне сказал:

— Большое спасибо вашему высочеству за напоминание.

Усадьба Фэн еще раз согласилась на помолвку между пятым принцем и Фэнь Дай. Эта новость добралась до внутреннего двора Магнолии после того, как Сюань Тянь Янь покинул поместье. После того, как Хань Ши услышала это, она была так счастлива, что не могла сомкнуть губ. Она быстро подбежала к кровати Фэнь Дая и рассказала ей об этой хорошей новости.

Фэнь Дай в это время не спала, но травма от удара ногой Фэн Цзинь Юанем была довольно серьезной. Некоторое время она не сможет сидеть. Услышав, что пятый принц снова приехал, чтобы обсудить брак, и ее отец, наконец, согласился, девушка заплакала от переполнявших ее эмоций. От плача у нее разболелась грудь, но никакая боль не могла сравниться с эмоциями, которые она испытывала.

Это был еще не конец, служанка, которая пришла сообщить эти новости, добавила:

— Четвертая молодая госпожа, это только одна из хороших новостей. Есть еще одна, даже лучше первой!

Фэнь Дай всхлипнула:

— Какая новость может быть лучше этой?

Служанка засветилась улыбкой:

— Еще лучше то, что его высочество пятый принц пообещал четвертой молодой госпоже должность официальной принцессы!

— Ч-что? — Фэнь Дай практически поверила, что с ее слухом что-то не так. Она со всей своей энергией схватила служанку, с тревогой спрашивая: — Что ты сказала? Повтори еще раз!

Та была чрезвычайно взволнована и сразу же громко повторила:

— Его высочество пятый принц примет четвертую молодую госпожу во дворец Ли в качестве официальной принцессы!

— Официальная принцесса? — Фэнь Дай и Хань Ши были потрясены до глубины души. Они надолго ошеломленно замерли, служанка даже испугаться успела. Она боялась, что крайняя радость сменится печалью, но, наконец, услышала, как Фэнь Дай расхохоталась громовым смехом.

Служанка была так напугана, что сразу же прикрыла ей рот и с тревогой сказала:

— Вы не можете смеяться! Четвертая молодая госпожа, вы не должны смеяться! Прямо сейчас усадьба в трауре. У молодой госпожи есть повод для радости, но вы не должны злить мастера из-за этого.

Хань Ши тоже посоветовала ей:

— Ты должна успокоиться. Помни, ты — официальная принцесса дворца Ли. В будущем ты будешь в том же положении, что и вторая молодая госпожа. Вот почему ты должна успокоиться. Ты должна вести себя как должно официальной принцессе принца. Не рушь все из-за минуты гнева.

Фэнь Дай быстро убрала улыбку и серьезно кивнула. Затем она отняла руку служанки, серьезно говоря:

— Наложница-мать, не волнуйся. На этот раз я точно не допущу, чтобы что-то пошло не так. Мне просто нужно потерпеть, верно? Я смогу вытерпеть. Это всего лишь четыре года. После них даже отцу нужно будет кланяться и приветствовать меня.

Хань Ши кивнула:

— Верно. Четвертая молодая госпожа, ты надежда семьи Фэн. У тебя должно быть светлое будущее.

Пока они говорили обо всем этом, в комнату вбежала еще одна служанка. У нее на лице тоже была радость.

Фэнь Дай была переполнена радостью из-за более ранних новостей, но все еще помнила предупреждение, которое только что получила, и напомнила служанке:

— Ты не должна улыбаться.

Та поняла, что сделала ошибку, и быстро спрятала улыбку, а затем сказала:

— Молодая госпожа, мастер послал людей, чтобы принести вам кое-что. Это все добавки. Говорят, они полезны для вашего тела.

Как только она это сказала, в комнату суетливо зашла группа слуг с какими-то вещами в руках. Упаковка за упаковкой, все они пахли лекарствами, и все они были добавками высокого уровня. Одна из служанок сказала Фэнь Дай:

— Мастер очень обеспокоен травмами четвертой молодой госпожи, поэтому он лично принес драгоценное лекарство, хранившееся в поместье для вас. Он надеется, что четвертая молодая госпожа сможет быстро восстановиться. Кроме того, мастер сказал, что вы определенно слышала о радостных новостях, но он может только попросить четвертую молодую госпожу потерпеть еще несколько дней из-за похорон. Как только закончится траур по старейшей госпоже, наверняка будет устроен праздник для четвертой молодой госпожи.

Фэнь Дай про себя улыбалась, но все еще держала невозмутимое лицо. Хань Ши тоже постоянно смотрела на нее. Она понимала, что та имела в виду, и старалась сохранять спокойствие. Кивнув служанкам, которые принесли лекарства, она сказала:

— Большое спасибо отцу за беспокойство. Я уже в порядке и обязательно смогу проводить бабушкин гроб послезавтра.

Служанка кивнула и вложила какую-то вещь в ее руку, сказав:

— Его высочество также передал, что он принесет обручальные подарки после траура. Четвертая молодая госпожа, поправляйтесь. Вы должны лично получить эти подарки.

Фэнь Дай и Хань Ши переглянулись и увидели в глазах друг друга настоящий экстаз.

В это время в поместье принцессы округа Фэн Юй Хэн размышляла над вышивкой, которую привезла Сян Жун. Озадаченная, она спросила Ван Чуань:

— Что она вышила?

Ван Чуань некоторое время рассматривала ее, а затем сказала:

— Скорее всего, это утка-мандаринка, — присмотревшись, она добавила: — Это уродливее, чем утка!

Цинь Юу сегодня тоже была в усадьбе и заваривала свежие чайные листья. Услышав это, она вытянула шею, чтобы посмотреть. А, наглядевшись, засмеялась:

— Я слышала, что это заставила четвертого принца вышить третья молодая госпожа. Если подумать, то это довольно неплохо вышито для взрослого мужчины.

Пока они болтали и смеялись, в комнату быстро вбежала несчастная Хуан Цюань:

— Его высочество пятый принц снова приехал, чтобы обсудить брак, но на этот раз лорд Фэн согласился. Молодая госпожа, вам не кажется, что ему не хватает решимости?

Фэн Юй Хэн давным-давно уже мысленно подготовилась к этому. Когда это у Фэн Цзинь Юаня была какая-либо решимость? Затем она пробормотала как бы про себя:

— Дедушка по материнской линии уже давно вернулся в столицу. Он не может вечно жить в поместье окружной 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 479. Фэн Цзинь Юань получает удар**

Фэн Цзинь Юань получает удар

В тот же вечер пятый принц отправил Фэн Цзинь Юаню записку о помолвке и миллион таэлей в банкнотах. После того, как Фэн Цзинь Юань овладел этим миллионом, он первым делом посетил поместье окружной принцессы, чтобы получить дело обратно. Только так он мог избежать кризиса и не оказаться в тюрьме снова через несколько дней. Он не мог позволить другим членам семьи Фэн узнать об этом. Он обязательно должен был получить дело до того, как Фэн Юй Хэн в ту ночь встанет на бдение.

Что касается визита Фэн Цзинь Юаня, то Фэн Юй Хэн совсем не удивилась. В это время она только что закончила обедать и собиралась вместе с Яо Сянем поиграть с Цзы Жуем. Мальчишка вел себя так, словно демонстрировал одно из своих сокровищ, читая военные книги. Яо Сянь только энергично и одобрительно кивал. Он вынужден был восхититься генетикой Фэн Цзинь Юаня, позволявшей его внуку усваивать и воспринимать знания. Если Цзы Жуй решит пойти по пути чиновника, он определенно сможет стать одним из лучших ученых.

Когда Фэн Цзинь Юань пришел во двор Фэн Юй Хэн, первым он увидел Фэн Цзы Жуя. Он действительно скучал по этому сыну и собирался приблизиться к нему, но тут он сморгнул и увидел Яо Сяня.

Семья Яо на многие годы покинула столицу. Это была его первая встреча с Яо Сянем за четыре года. Хотя он знал, что тот давно вернулся и жил в поместье окружной принцессы, слухи не могли сравниться с личной встречей. Как только он увидел его, он подсознательно отвернулся.

Фэн Цзинь Юань всегда немного боялся своего бывшего тестя. Ранее семья Фэн использовала семью Яо, чтобы укорениться в столице. Он все время должен был быть подобострастным, но после того, как семья Яо пала, он, наконец, смог выпрямить спину; но кто же знал, что с момента возвращения Фэн Юй Хэн отношение императора к семье Яо снова изменится. Оно изменилось настолько, что Яо Сянь открыто вернулся в столицу, не имея на руках императорского указа о помиловании после своего преступления. Он уже понял, что семья Фэн действительно слишком поторопилась действовать, когда семья Яо столкнулась с той проблемой.

Фэн Цзинь Юань ошеломленно застыл. Фэн Юй Хэн просто обняла Цзы Жуя и тупо уставилась на него. Яо Сянь откинулся на спинку дивану и пил чай, наблюдая за ним. Кроме того во дворе находились Хуан Цюань, Ван Чуань и Цинь Юу, из-за этого по загривку Фэн Цзинь Юаня прошлись мурашки, а волоски на теле встали дыбом.

Он знал, что так продолжаться не может, поэтому откровенно сказал Фэн Юй Хэн:

— Идем с отцом в комнату. У отца есть о чем с тобой поговорить, — произнеся это, он пошел к основной комнате Фэн Юй Хэн.

Но как только он подошел к двери, его внезапно остановила служанка. Она была немного пухленькой, но с большими глазами. Глядя на Фэн Цзинь Юаня, она в замешательстве спросила:

— Что вы делаете? С какими намерениями вы, взрослый мужчина, желаете войти в комнату нашей молодой госпожи?

Лицо Фэн Цзинь Юаня побагровело от гнева:

— Я отец твоей молодой госпожи!

Служанка оказалась новенькой и никогда не встречала Фэн Цзинь Юаня. Откуда она могла знать, что он был ее отцом, поэтому она очень невежливо спросила:

— Есть ли у вас какие-либо доказательства этого?

— Доказательства чего? — ошеломленно хмыкнул Фэн Цзинь Юань.

— Докажите, что вы отец молодой госпожи!

— Какая чепуха! — процедил сквозь стиснутые зубы Фэн Цзинь Юань. Что за люди в этой усадьбе? Он действительно задался вопросом, не Фэн Юй Хэн ли источник всего самого возмутительного в этом мире.

Служанка совсем не вежливо ответила:

— Это не чепуха! Это комната достойной принцессы округа Цзи Ан второго ранга. Разве может незнакомый человек войти и выйти из нее, как ему заблагорассудится? Если у вас нет доказательств, пожалуйста, уйдите! — она жестом попросила его удалиться, и Фэн Цзинь Юань чуть не умер от гнева.

«Отцовство», как это может быть доказано? Может быть, он должен пойти в правительственный офис? Они что ли так рассуждают? Он притопнул ногой:

— Что ты имеешь в виду под «войти и выйти, как мне заблагорассудится»? Разве ты не видишь свою молодую госпожу позади меня?

Пухленькая служанка огляделась, затем посмотрела на Фэн Цзинь Юаня и подошла пощупать его лоб. Фэн Цзинь Юань пораженно отшатнулся, но его все же поцарапали. Девушка сказала:

— Его не лихорадит! Почему он произносит такие глупости? — спросив это, она указала туда, где сидела Фэн Юй Хэн: — Разве молодая госпожа все еще не сидит там?

Фэн Цзинь Юань оглянулся. Конечно же, его вторая дочь даже не пошевелилась, она все еще спокойно сидела там же где и раньше и слушала, как его сын читает военные стратегии. Его бывший тесть тоже сидел там и смеялся. Все было так же, как и раньше. Это заставило его задуматься, не обманывал ли его разум. Он как будто и не приходил вообще.

Фэн Юй Хэн не двигалась, поэтому он, естественно, не мог войти в комнату сам. Беспомощный, он мог только вернуться и встать перед Фэн Юй Хэн еще раз. Указав на нее, он спросил:

— Разве ты не слышала, что только что сказал отец?

Фэн Юй Хэн продолжала молчать, за нее ответил Фэн Цзы Жуй. Пухлый мальчик поднял взгляд и с озадаченным видом спросил своего отца:

— Отец, учитель сказал, что в присутствии старших, нужно сначала поприветствовать их. Это простейший человеческий этикет. Цзы Жуй все это время ждал, пока отец поприветствует дедушку. Только после этого Цзы Жуй сможет поприветствовать отца, но почему отец повел себя так, будто не увидел дедушку?

Фэн Цзинь Юань потерял дар речи из-за слов своего сына, сначала покраснев, а затем побелев. В это время он услышал, как Фэн Юй Хэн сказала Цзы Жую:

— Цзы Жуй, для нас он — наш дед по материнской линии, но мать уже развелась с отцом. Между семьями Яо и Фэн нет никакой связи. Вот почему нашего дедушку и нашего отца можно посчитать незнакомцами. Больше не существует связи между тестем и зятем.

Цзы Жуй все еще не понимал:

— Даже если бы они были знакомыми людьми, дедушка все еще старше! Учитель сказал, что нужно приветствовать старшего при встрече, но не сказал, что между людьми должны быть какие-то семейные отношения.

— О, это так! — Фэн Юй Хэн кивнула: — Цзы Жуй действительно очень разумный.

Фэн Цзинь Юаню захотелось откусить свой собственный язык. Она таким образом говорила, что он не был разумным? Его, взрослого, эта дочь оскорбила за то, что он не проявил предусмотрительности? Но хотел ли он решить этот вопрос? Как у него было право на это? Он сам ошибся. С каким лицом он должен решить эту проблему? Более того, это произошло перед Цзы Жуем.

Хотя он злился и чувствовал себя не смирившимся с этой ситуацией, он не хотел выглядеть слишком уродливым перед Цзы Жуем. Так что он прикусил язык и поклонился Яо Сяню, сказав:

— Императорский врач Яо, рад встрече.

Только тогда Яо Сянь посмотрел прямо на Фэн Цзинь Юаня и ответил:

— Чиновник Фэн, этот старый давно перестал быть императорским врачом.

Фэн Цзинь Юань не хотел говорить с ним слишком много. После обмена приветствиями он сказал Фэн Юй Хэн:

— Идем в твою комнату.

Фэн Юй Хэн все еще не двигалась. Вместо этого она подозвала Цинь Юу и вынула из рукава лист бумаги:

— Лорд Фэн, — сказала она, — дело поместья Фэн здесь. Интересно, принесли ли вы банкноты, подаренные его высочеством пятым принцем?

Фэн Цзинь Юань не думал, что она будет говорить об этом так прямо. Перед таким большим количеством людей он чувствовал, что полностью потерял лицо, но даже так, он все равно должен был вернуть дело. Он подсознательно пошел вперед, чтобы схватить его, но Цинь Юу быстро отступила и подняла голос, чтобы сказать:

— Лорд Фэн! Когда вы вернете деньги, бумаги будут отданы. Вы пытаетесь его украсть?

Фэн Цзинь Юань фыркнул, щелкнул рукавом и вытащил банкноту:

— Возьми!

Цинь Юу подошла и некоторое время рассматривала банкноту, затем кивнула Фэн Юй Хэн, прежде чем взять деньги и передать документ.

Когда Фэн Цзинь Юань, наконец, получил дело поместья Фэн, то едва не заплакал. Именно из-за этой бумажки он впервые в жизни попал в тюрьму. Фактически основательница умерла из-за него. Подумав об этом, он почувствовал обиду.

Но Фэн Юй Хэн пришлось снова открыть рот, чтобы сказать:

— Отец, быстро положите дело в безопасное место. Нет необходимости благодарить меня. Как дочь я должна была одолжить деньги отцу. Теперь мы равны и никому ничего не должны. Я позже отправлю кого-нибудь в правительственный офис, чтобы забрать квитанцию о кредите и аннулировать ее. Как жаль, что бабушка скончалась из-за этого. В будущем отец должен тщательно подумать, прежде чем что-то делать.

Фэн Цзинь Юань почувствовал сильнейшее желание придушить свою дочь насмерть. Он не помнил, сколько раз за последний год это желание у него возникало. Он просто знал, что с каждым разом оно становилось все сильнее и сильнее. Временами это желание было настолько сильным, что он почти не мог его контролировать.

Но как бы трудно оно не поддавалось контролю, ему все равно приходилось держать его в узде, потому что для него была очевидна очень простая истина. Он не мог победить Фэн Юй Хэн.

Но именно этот взгляд показал другим ожесточенную вражду. Такого рода вражда привела Яо Сяня в замешательство. Он не был настоящим Яо Сянем. Он был дедом Фэн Юй Хэн по прошлой жизни, Фэн Инем. Когда-то он только слышал, что Фэн Цзинь Юань очень плохо относился к своей второй дочери. Фэн Юй Хэн упомянула несколько вопросов, когда они встретились, но сам он с Фэн Цзинь Юанем встретился все же впервые. Это была только первая встреча, но он уже видел ублюдочную сущность Фэн Цзинь Юаня насквозь. Как отец мог так относиться к своей дочери?

Яо Сянь больше не мог этого терпеть! Он открыл рот и громко закричал:

— На кого ты уставился?

Этот крик был полон достоинства и высокомерия. Фэн Цзинь Юань чуть не рухнул на землю от страха. Он тупо посмотрел на Яо Сяня и, наконец, заметил, что его бывший тесть не только не казался старше после нескольких лет, проведенных в Гуанчжоу, он выглядел намного моложе. В прошлом он не чувствовал, что его лицо сияло молодостью, но цвет его лица теперь был примерно таким же, как и у него. Да еще и выкрик этот. Разве старик Яо Сянь когда-либо кричал так раньше? Хотя его отношение было не слишком хорошим, а характер у него был крайне взрывным, он никогда не кричал так раньше.

Такого рода изменения заставили его задуматься о Фэн Юй Хэн. Вернувшись с северо-запада, та тоже изменилась настолько, что это было трудно принять. Теперь, Яо Сянь тоже вел себя иначе, может быть, по счастливой случайности их обоих отправили в хорошие места? И они смогли натренировать свои тела?

Он на некоторое время застыл и не мог думать о том, что сказал Яо Сянь. Тот взбеленился, взял с соседнего стола чашку и бросил ее в прямо в лицо Фэн Цзинь Юаню.

Он не увернулся вовремя и получил прямой удар, заставивший его упасть на землю и приземлиться прямо на задницу. Он схватился за лоб обеими руками, едва не заплакав от боли.

Сразу после этого Яо Сянь фыркнул и сказал:

— Не мог не ударить его!

В это время Фэн Цзинь Юань ненавидел то, что он не женщина. Будь он женщиной, он бы точно уселся на землю и начал плакать. Это было слишком пугающе!

Фэн Цзы Жуй подошел, чтобы помочь ему подняться, и любезно утешил его:

— Отец должен вернуться. Мы никому не расскажем о деле. В конце концов, репутация отца важна.

Фэн Цзинь Юань подумал про себя: у него что, все еще есть репутация? Но он все же стерпел, ради своего сына. Он хотел еще раз взглянуть на Яо Сяня, но почувствовал, что старик выбьет ему глаза, если он это сделает. Он не мог ни расплакаться, ни посмотреть на обидчика. Еще меньше возможностей у него было, чтобы нанести ответный удар. Он знал, что ничего не мог сделать, лучше ему уйти.

Он щелкнул рукавом и убрал руку с маленькой руки Фэн Цзы Жуя. Даже не фыркнув, он покинул поместье окружной принцессы, словно убегал. Его старое лицо все стало горячим, когда он снова ускорил шаг, смутно услышав, как Фэн Цзы Жуй вздохнул и сказал:

— Ха! Отец действительно слишком разочаровывает.

Что касается Яо Сяня, который только что ударил его, то он повернулся, чтобы спросить Фэн Юй Хэн:

— Ты только что сказала, что хочешь попросить императора предоставить семье Яо новое место жительства? Я считаю, что выбирать не нужно. Соседняя усадьба Фэн довольно хороша!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 480. Бог чумы пришел**

Бог чумы пришел

Ночью Фэн Юй Хэн повела Сян Жун и Цзы Жуя в сторону усадьбы Фэна, чтобы бодрствовать. Прямо перед уходом они пошли во двор Яо Ши и спросили первую попавшуюся под руку служанку, что сейчас делает Яо Ши. Служанка сказала ей:

— Госпожа молится в храме. Она сказала, что провожает старейшую госпожу Фэн.

Фэн Юй Хэн остановилась, посмотрела во двор, а затем вложила ладонь Цзы Жуя в руку Сян Жун:

— Сначала уведи Цзы Жуя. Я пойду и увижусь с мамой перед уходом, — сказав это, она увела Хуан Цюань и Ван Чуань в храм.

Служанка сказала, что Яо Ши молилась всякий раз, когда у нее было время. Божественный доктор Яо говорил с ней несколько раз об этом, но безрезультатно, поэтому больше не вмешивался. Всякий раз, когда Яо Ши отправлялась молиться, божественный доктор Яо уходил в кабинет Цзы Жуя. Эти двое мало общались.

Фэн Юй Хэн знала, что Яо Сянь не слишком близок с Яо Ши, поэтому не сильно настаивала. Когда она вошла в храм, Яо Ши только что закончила молитву и обернулась, чтобы посмотреть на нее.

Она оставила своих служанок снаружи и вошла, а затем помогла Яо Ши встать и настойчиво посоветовала ей:

— Мама, вы не слишком здоровы. В будущем вы должны тратить немного меньше времени на молитвы! Для человека самое главное — иметь добрые намерения и чистую совесть. Только так можно избежать попадания на восемнадцать уровней ада. Это не зависит от ежедневных молитв живых.

Яо Ши вздохнула. Держа Фэн Юй Хэн за руку, она сказала:

— В любом случае, мы когда-то были свекровью и невесткой. Она просто была немного жадной. Она отправила нас на северо-запад, но не сделала больше ничего, чтобы причинить нам вред. А-Хэн, прошлое останется в прошлом. Ее уже нет в живых. Ты не должна суетиться из-за нее.

Фэн Юй Хэн смотрела на Яо Ши, продолжая слабо улыбаться, но про себя ей оставалось только вздыхать. Она знала, что Яо Ши действительно наслаждалась жизнью, особенно после возвращения Яо Сяня, она чувствовала себя все более непринужденно. Девушка действительно ненавидела эту усадьбу Фэн, но Яо Ши все-таки отличалась от нее. Она не ненавидела их как врага. Сумев получить императорский указ, разрешающий ей развестись с Фэн Цзинь Юанем, она уже приложила максимум смелости, какую только могла приложить. Теперь, когда все изменилось, она почувствовала, что жизнь улучшилась, и больше не ненавидела их.

Но Яо Ши не знала, что за эти три года ее настоящая дочь лишилась своей жизни. Настоящая Фэн Юй Хэн никогда не вернется.

Но у нее не было возможности сказать это Яо Ши, и она не могла заставить ее продолжать ненавидеть поместье Фэн. Раз Яо Ши решила простить и забыть, то она позволит ей это. Хотя Фэн Юй Хэн никогда не соглашалась с тем, что «прощение — величайшая добродетель», она не хотела навязывать свои мысли Яо Ши. Она могла лишь дать несколько советов, прежде чем покинуть храм и поспешить к усадьбе Фэн.

Сегодня в траурном зале присутствовали все представители молодого поколения, даже Фэн Фэнь Дай. Хотя ее раны еще не полностью зажили, и ей требовалась помощь служанки, чтобы ходить, она все же трижды поклонилась покойнице, пусть она и не могла долго стоять на коленях перед гробом основательницы. Затем при поддержке служанки она зажгла три палочки благовоний.

Фэн Цзинь Юань тоже присутствовал сегодня вечером. Сейчас он стоял в стороне и кивал, глядя на Фэнь Дай. Когда та закончила с благовониями, он, наконец, заговорил:

— Твоя бабушка умерла после избиения смутьянами. В последние минуты ты своим телом защищала ее. Полученные тобой травмы должны были защитить твою бабушку от ранений. Семья Фэн всегда будет помнить это.

Как только эти слова были сказаны, окружающих, кроме Фэнь Дай, чуть не вырвало. Не говоря уже о молодом мастере и молодых госпожах, даже слуги, которые бдели сегодня, подняли глаза. Все они с недоверием смотрели на своего мастера. В их глазах читалось только одно слово: бесстыдник.

Но Фэн Цзинь Юань очень быстро продолжил, позволяя людям испытать еще один уровень своего бесстыдства. Они услышали, как он сказал:

— Получить возможность своим собственным телом защитить свою бабушку, это то, что и должно делать внукам. Семья Фэн гордится тобой. Отец тоже гордится тобой.

Фэнь Дай задрожала всем телом, когда Фэн Цзинь Юань сказал это. Конечно, она дрожала, потому что была взволнована. Она была дочерью наложницы, младшей дочерью, рожденной матерью с самым низким статусом, так что Фэн Цзинь Юань никогда не смотрел на нее, когда бил или ругал ее. Но сегодня он навалил на нее такое количество подтверждений перед всей семьей Фэн, перед всеми детьми и перед гробом основательницы. Это было почти невыносимо.

Ей было ясно, что это утверждение определенно является результатом ее помолвки с пятым принцем, но независимо от причин, Фэн Цзинь Юань выразил свои чувства. Все это давало понять, что с этого момента ее положение в поместье Фэн стало выше. На самом деле настолько выше, что она стала что-то значить в глазах ее всегда высокомерного отца.

Фэнь Дай при поддержке служанки встала на колени перед Фэн Цзинь Юанем и силой подавила эмоции в сердце, сказав:

— Большое спасибо отцу за похвалу. Это… дочь должна была это сделать. До своей смерти бабушка была без ума от всех нас, сестер. Дочь не могла просто наблюдать, как эти смутьяны бьют бабушку. К сожалению, тело дочери оказалось слишком маленьким и не смогло по-настоящему защитить бабушку ото всех ударов, которые ей наносили. Этой дочери так больно на сердце из-за этого! — договорив это, она утерла слезы.

В это время Сян Жун, стоявшая на коленях у курильницы, в замешательстве спросила:

— Разве не было сказано, что бабушка убита ядом? Прямо сейчас, губернатор, лорд Сюй, расследует этот вопрос. Почему бабушка умерла от избиения?

Эти слова послужили напоминанием всем, и Фэн Цзинь Юань в том числе. Это верно, смерть основательницы была странной. Он должен дождаться результатов.

Подумав об этом, Фэн Цзинь Юань вспыхнул от гнева. Повернув голову, он взглянул на Фэн Юй Хэн и спросил:

— Есть ли какие-нибудь новости со стороны губернатора?

— Нет, — покачала головой Фэн Юй Хэн и добавила: — я думала, что отец забыл об этом.

Когда он говорил с ней, Фэн Цзинь Юань постоянно злился, но его лоб все еще болел после Яо Сяня. Он просто фыркнул, отвернулся от Фэн Юй Хэн и сделал шаг вперед, чтобы лично помочь Фэнь Дай подняться с пола. Он решил забыть о том, как однажды пнул эту дочь. Придержав Фэн Фэнь Дай за руку, он искренне сказал:

— В семье много дел. Хотя ты еще молода, его высочество пятый принц пообещал тебе должность официальной принцессы. После того, как вы поженитесь, тебе нужно будет заботиться о делах дворца. Это не то, чему можно научиться за день или два. Вот почему, Фэнь Дай, с этого дня тебе нужно научиться заботиться о доме и семье.

Фэнь Дай кивнула:

— Отец много работал. Дочь понимает. Дочь… — изначально она хотела сказать, что в семье в настоящее время о ней заботятся две матери, и есть дочь первой жены, которая могла бы помочь, но тогда что останется ей? Фактически, она надеялась использовать эту возможность, чтобы увидеть, даст ли Фэн Цзинь Юань ей позицию дочери первой жены, но сопровождающая ее служанка, Дун Ин, поняла ее мысли. Испугавшись, она быстро подошла и осторожно сжала ее руку, чтобы напомнить ей. Фэнь Дай очень быстро пришла в себя и отбросила прежние мысли. Вместо этого она сказала: — Дочь обязательно узнает от двух моих матерей, как заботиться о семье, и поучится у второй сестры, как стать квалифицированной принцессой.

Цзы Жуй озадаченно спросил:

— Может быть, четвертая сестра тоже знает, как производить сталь? И разбирается в военных стратегиях?

Фэнь Дай ошеломленно застыла и какое-то время не реагировала на его вопрос, а затем сказала:

— Я не знаю!

Затем Цзы Жуй сказал:

— Если ты не знаешь, как это делать, как ты сможешь быть такой же квалифицированной принцессой, как вторая сестра?

Фэнь Дай смутилась.

Фэн Цзинь Юань не мог продолжать смотреть и отругал Цзы Жуя:

— Что понимает такой маленький ребенок? Быстро закрой свой рот! — затем он сказал Фэнь Дай: — Тебе не нужно учиться у нее. Она сама еще не вышла замуж. Как она может знать, как быть принцессой. Более того, для девушки важно заботиться о семье. Все время бегает по улицам, как это может соответствовать стандартам слова «принцесса»!

— Но старший ученик однажды сказал, что моя старшая сестра — девушка, которая наиболее достойна его высочества девятого принца, — сказал Цзы Жуй, не собираясь спорить с ним, замолчав после этих слов.

Но Фэн Цзинь Юань потерял дар речи. Больше всего он боялся, что его вторая дочь скажет «отец-император», и тем более он боялся, что его единственный сын скажет «старший ученик», потому что каждый раз, когда это случалось, независимо от того, как сильно он злился, у него не было выбора, кроме как в взять и подавить свой гнев.

Прямо сейчас старшая сестра ничего не говорила, но младший брат унаследовал все ее способности и лишил его дара речи. Фэн Цзинь Юань чувствовал, что все меньше и меньше стоит чего-то в глазах этой парочки брата и сестры.

Он не хотел продолжать обсуждать этот вопрос и просто повел себя так, словно не слышал этого. Затем он повернулся и сказал Фэн Фэнь Дай:

— Учиться у твоих матерей немного правильнее. Они понимают правила и манеры дворца. Ты должна учиться у них. Как у официальной принцесса принца, у тебя будет много возможностей войти во дворец. Ты не должна совершать ошибок, — видя, что Фен Фэнь Дай послушно кивнула, Фэн Цзинь Юань, наконец, обрел уверенность в себе. Он осторожно прокашлялся пару раз, а затем продолжил: — Ты не должна бездействовать до тех пор, пока не научишься заботиться о семье. Начни прямо сейчас. Твою бабушку отравили насмерть, возьми на себя инициативу по этому вопросу для семьи Фэн. Найди его высочество пятого принца и спроси, нашел ли губернатор какие-то подсказки. Кроме того, пусть его высочество попытается немного их поторопить. Они должны дать нам объяснение.

Фэнь Дай была очень тронута. У нее появилась возможность представлять семью Фэн и что-то делать. Было известно, что о таких вещах всегда заботятся главная жена или дочь первой жены. Когда это дочь наложницы могла получить подобный шанс? Но теперь, когда Фэн Цзинь Юань передал ей эту ответственность, это означало, что он считал ее дочерью первой жены. На самом деле он рассматривал ее как надежду семьи Фэн. Семья чиновника пятого ранга смогла вырастить официальную принцессу принца. Фэн Фэн Дай уже смогла увидеть свое будущее на несколько лет вперед. Даже ее отцу понадобится встать на колени, приветствуя ее.

И вторая причина, по которой она была так взволнована, заключалась в том, что она наконец-то могла пойти и увидеть пятого принца в открытую. Это был человек, который изменил ее жизнь. Она должна поймать его сердце. Она определенно не могла отказаться от этого.

Фэнь Дай силой подавила радость в сердце и сказала Фэн Цзинь Юаню:

— Отец, не волнуйтесь. Утром дочь пойдет во дворец Ли, чтобы увидеться с его высочеством. Дочь определенно не допустит, чтобы смерть бабушки оставалась неразрешенной.

Фэн Цзинь Юань кивнул, затем посмотрел на Фэнь Дай и сказал:

— Тебе также нужно позаботиться об отдыхе. Твою бабушка увезут послезавтра. Ты должна быть там, чтобы вынести гроб.

— Вынести гроб? — ошеломленно переспросила Фэнь Дай, а, увидев кивок отца, почувствовала, что не в силах сдержать эмоции. К счастью, ее служанка Дун Ин ущипнула ее, позволив восстановить контроль над собой, не давая ей рассмеяться.

Вынос гроба тоже было правом, которым обладали только дочь и сын первой жены.

Она посмотрела на Фэн Юй Хэн и обнаружила, что та озадаченно глядит на Фэн Цзинь Юаня:

— Отец, вы уверены, что хотите, чтобы четвертая сестра несла гроб?

Фэн Цзинь Юань фыркнул:

— Конечно, я уверен.

Но в это время снаружи комнаты раздались чьи-то шаги. Все повернули головы и обнаружили эконома Хэ Чжуна, прибежавшего с тревожным выражением лица. Подойдя к Фэн Цзинь Юаню, он даже не поклонился, сразу сказал:

— Мастер, это нехорошо. Дворцовый евнух Чжан снова пришел снова!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 481. Неожиданные новости**

Неожиданные новости

Когда члены семьи Фэн услышали, что пришел Чжан Юань, они почувствовали, как у них распухли головы, особенно Фэн Цзинь Юань. Визиты этого евнуха не сулили ничего хорошего. Для Фэн Юй Хэн это всегда оборачивалось приятными сюрпризами. В эту сегодняшнюю ночь семья Фэн проводила похороны и не знала, почему Чжан Юань совершил эту специальную поездку.

Независимо от сказанного Чжан Юань был любимчиком императора. Если он пришел, Фэн Цзинь Юань должен был повести людей семьи Фэн, чтобы встретить его. Более того, он вспомнил кое-что очень важное и с тревогой спросил Хэ Чжуна:

— Чжан Юань сказал, почему он пришел в усадьбу? Пришел ли он, чтобы передать императорский указ?

Он смертельно боялся, что Чжан Юань приехал, чтобы объявить императорский указ. К счастью, Хэ Чжун покачал головой:

— Я ничего не слышал об императорском указе, и при этом не видел, чтобы евнух Чжан принес его, — Фэн Цзинь Юань облегченно вздохнул. Хорошо, если бы это был не императорский указ. Кто же знал, что Хэ Чжун немедленно добавит: — Возможно, это будут устные императорские инструкции?

Фэн Цзинь Юань снова задрожал и хотел уже начать ругаться. В чем разница между императорским указом и устными императорскими указаниями?

Наконец, он привел всех детей во двор и увидел Чжан Юань в окружении других евнухов. Увидев, что Фэн Цзинь Юань прибыл, он только чуть поклонился и сказал:

— Этот слуга приветствует чиновника Фэн.

Фэн Цзинь Юань чувствовал себя очень обиженным. По правде говоря, он свысока смотрел на евнухов, потому что считал, что кастрированные люди отвратительны. Они не были ни мужчинами, ни женщинами, и они умрут без детей. Их даже нельзя считать людьми. Но, работая на семьи, обладающие властью, эти кастрированные люди, эти скромные создания, получив их благосклонность, могли подняться на небеса. Например, Чжан Юань был наиболее типичным примером.

В прошлом, когда Фэн Цзинь Юань все еще был премьер-министром, Чжан Юань хоть как-то, но поддерживал его репутацию. Теперь, когда его понизили до чиновника пятого ранга, он даже не стал приветствовать его поклоном. Он просто повел себя снисходительно, как будто этот чертов евнух был истинным первоклассным существом.

Фэн Цзинь Юань лопался от гнева, что отразилось на его отношении. Холодно фыркнув, он спросил:

— Интересно, с какой целью евнух Чжан пришел так поздно ночью?

Сказав это, он настроился на нужный лад. Если Чжан Юань откроет рот и скажет: «Я пришел, чтобы передать устные инструкции его величества», что он сможет сделать? Кроме того, Фэнь Дай только обручилась с пятым принцем. Он не должен разрушить этот брак, обидев Чжан Юаня.

После этих размышлений прежнее чувство скорби Фэн Цзинь Юаня, вызванное плохим отношением Чжан Юаня, постепенно сошло на нет, поэтому он собирался сказать что-то еще, чтобы скорректировать неловкую атмосферу. Но прежде чем он смог открыть рот, он увидел, как Чжан Юань внезапно шагнул вперед и, оправив халат, встал на колени прямо на землю.

Фэн Цзинь Юань испугался, не поняв, что же такого случилось. Неужели этот Чжан Юань усовестился и понял, что должен поприветствовать его? В результате он услышал, как Чжан Юань сказал:

— Этот слуга приветствует принцессу округа, — только тогда он осознал, что этот евнух преклонился перед Фэн Юй Хэн. Это заставило его в гневе щелкнуть рукавом и сделать полшага назад.

Фэн Юй Хэн вышла вперед и помогла Чжан Юаню подняться, сказав:

— Евнух Чжан, пожалуйста, встаньте. Вы служите отцу-императору и совершаете великие дела. В будущем вы не должны так приветствовать меня.

Чжан Юань ответил:

— О чем говорит окружная принцесса? Слуга, стоящий на коленях перед своим господином, — это то, что небеса считают праведным, — затем он поднял голову и сказал Фэн Юй Хэн: — Его величество сказал, что лекарство, посланное принцессой округа, очень хорошее. Он сказал, что именно окружная принцесса думает о нем больше всего.

— Они все полезны для здоровья. Отец-император должен съедать их регулярно каждый день. Со временем его тело, естественно, начнет приспосабливаться. Евнух Чжан должен помочь мне проследить за этим. Когда запасы почти закончатся, я отправлю еще, — видя, что Чжан Юань кивнул, Фэн Юй Хэн спросила: — Интересно, по какой причине евнух Чжан пришел сегодня в усадьбу?

Фэн Цзинь Юань тоже задал этот вопрос, но Чжан Юань проигнорировал его. Теперь, когда Фэн Юй Хэн спросила его, Чжан Юань немедленно ответил:

— Именно его величество послал этого слугу, чтобы сказать окружной принцессе и третьей молодой госпоже, что окружная принцесса должна взять третью молодую госпожу во дворец на завтрашнее дворцовое заседание.

— Что вы сказали? — неожиданно вскрикнул Фэн Цзинь Юань, и его голос был полон неверия. Надо было сказать, что в том, что император желал увидеть Фэн Юй Хэн, не было ничего странного. Даже если бы Фэн Юй Хэн присутствовала на утреннем дворцовом заседании, он не счел бы это странным; но как это было связано с Сян Жун? Что еще за шутки?

Не только Фэн Цзинь Юань сомневался. Другие тоже, особенно Фэнь Дай. Внезапно ей показалось, что она родилась не в то время. Фэн Чэнь Ю, наконец, умерла, Фэн Юн Хэн, наконец, полностью отвернулась от Фэн Цзинь Юаня, а она, наконец, получила некоторое признание своего положения от отца. Кто бы мог подумать, что Сян Жун бросится в атаку посреди пути? Если завтра во время утреннего дворцового заседания Сян Жун получит какую-то милость, есть ли смысл в дальнейшей жизни?

Все широко раскрытыми глазами смотрели на Чжан Юаня. Тот прочистил горло и сначала кивнул Фэн Юй Хэн. Затем он оглянулся и остановил взгляд на Сян Жун, прежде чем сказать:

— Его величество сказал, что если бы не третья молодая госпожа, рано заметившая, что в столице что-то не так, и сообщившая об этом, возможно, хаос прошлой ночи превратился бы в катастрофу. Третья молодая госпожа одарила столицу своей милостью.

Только тогда Сян Жун поняла, почему ее вызвали, но она все еще не могла подавить беспокойство в сердце. Хотя она раньше бывала во дворце, это было либо ради банкетов, либо ради визитов во внутренний дворец. Вопросы двора всегда решались мужчинами. Женщины даже не могли подумать о том, чтобы пойти туда. Но император позволил ей сопровождать вторую сестру и вместе присутствовать на дворцовом заседании. Она не могла удержаться от нервозности и не знала, что сказать.

К счастью, Фэн Юй Хэн своевременно вмешалась, ответив за нее:

— Доложит ли евнух Чжан отцу-императору, что А-Хэн обязательно приедет с третьей сестрой во дворец?

— Прекрасно. Тогда этот слуга не станет слишком задерживаться и немедленно отчитается, — сказав это, он, наконец, вспомнил про Фэн Цзинь Юаня и слегка поклонился ему: — Чиновник Фэн, я побеспокоил вас, — затем он развернулся и покинул поместье Фэн вместе с остальными евнухами.

Фэн Цзинь Юань все еще был одержим словами: «Третья молодая госпожа одарила столицу своей милостью» и не мог взять себя в руки. Он только что узнал, что хаос предыдущей ночи был подавлен без суматохи только потому, что во всем этом на самом деле участвовала обычно трусливая и тихая третья дочь, и она сыграла решающую роль.

Фэн Цзинь Юань почувствовал внезапный всплеск гнева, когда подумал, что если бы Сян Жун не сообщила об этом, то третий принц, Сюань Тянь Е, стал бы императором, сидящим в Небесном зале! Основываясь на многолетнем сотрудничестве с Сюань Тянь Е, он, Фэн Цзинь Юань, определенно не пал бы до такой степени.

Подумав об этом, гнев на дне сердца Фэн Цзинь Юаня из небольшого пламени превратился в ревущий всепоглощающий огонь. Он глядел на Сян Жун глазами, полными убийственных намерений. Девочка нахмурилась и сделала пару шагов назад, ее прошиб холодный пот.

В это время заговорила Фэн Юй Хэн:

— Отец действительно должен поблагодарить третью сестру должным образом. Если бы она не заметила и не предотвратила это бедствие, то, придя к власти, третий и четвертый принцы первым делом устранили бы семью Фэн. В настоящее время отец — чиновник всего лишь пятого ранга, и в семье больше нет дочери с судьбой Феникса, равно как и богатой семьи Чэнь. Для третьего принца вы просто бесполезная шахматная фигура. Вы знаете так много его секретов. Подумайте об этом хорошенько. Взойдя на трон, кто не захочет избавиться от проблем, начиная от самых корней?

Фэн Цзинь Юаня как в солнечное сплетение стукнули, его восприимчивость вернулась к нему. И сразу же его волнами накрыл страх.

То, что сказала Фэн Юй Хэн, было правильно. После вступления третьего принца на престол первой уничтожили бы семью Фэн. Что касается четвертого принца, он уже был врагом семьи Фэн. Его сотрудничество с третьим принцем было не чем иным, как планом. В конце концов, независимо от того, кто и против кого что замышлял, семья Фэн не встретила бы хорошего конца.

От этих размышлений, ненависть, которую он испытывал к Сян Жун, потухла. Фэн Цзинь Юань вздохнул про себя, но не стал ничего говорить; однако Фэн Юй Хэн спросила:

— Вынос гроба послезавтра…

Он сразу понял, что она имела в виду, и быстро передумал:

— Естественно, это то, что должны сделать сын и дочь первой жены, — этими словами он нарушил обещание, ранее данное Фэнь Дай.

Фэн Фэнь Дай была настолько подавлена, что хотела умереть. Если бы не ее служанка Дун Ин, все время напоминавшая ей, она действительно бросилась бы на Сян Жун и расцарапала ей лицо. Все говорили, что эта девушка все больше походила на Фэн Юй Хэн. В ее глазах она не только внешностью походила на нее, но и была такой же хулиганкой. Имея таких старших сестер, сможет ли она жить счастливо?

Обида Фэнь Дай очень ясно отразилась на ее лице. Фэн Цзинь Юань видел это, но ничего не сказал. Он был в состоянии понять текущие чувства этой дочери. Не говоря уже о Фэнь Дай, даже он был немного раздражен. С него было достаточно одной Фэн Юй Хэн. Если сверху добавится еще Сян Жун, он действительно не знал, как долго он сможет контролировать эту семью. Хотя можно было сказать, что семья Фэн уже давно не находилась под его контролем.

Фэн Цзинь Юань и Фэнь Дай обменялись взглядами и поняли чувства друг друга. Что касается Сян Жун, то она с полным беспокойства лицом подошла немного ближе к Фэн Юй Хэн. Та успокаивающе похлопала ее по руке. Затем она сграбастала Цзы Жуя и увела своих младших брата и сестру обратно в траурный зал.

Независимо от ситуации, им все равно нужно было бдеть около основательницы, но, поскольку им нужно будет присутствовать на утреннем дворцовом заседании, Фэн Цзинь Юань сообщил своим женам, что они останутся около покойной на ночь.

В течение первой половины ночи люди, бдевшие у гроба, думали о своем. Они явно были семьей, но не сказали друг другу ни слова.

Когда пришли сестры Чэн Ши, Ан Ши и Цзинь Цзен, Фэнь Дай не стала больше задерживаться. Она быстро сделала так, чтобы ее служанка помогла ей вернуться во двор Магнолии.

Ан Ши уже слышала, что Сян Жун должна присутствовать на утреннем дворцовом заседании, и очень волновалась; но, поскольку она сама никогда не была во дворце, она не понимала его правил. Она не знала, что ей посоветовать, поэтому могла только сказать ей:

— Ты должна слушать свою вторую сестру. Ты не можешь говорить слишком много, и не можешь глазеть по сторонам. Понимаешь?

Сян Жун кивнула:

— Наложница-мать, не беспокойся. Я помню об этом, — она сказала это, чтобы успокоить Ан Ши, но ее ладони были ледяными. Защищенную молодую госпожу неожиданно вызвали во дворец. Сердце Сян Жун билось у нее в горле. Она знала, что если бы Фэн Юй Хэн не сопровождала ее, она бы скорее умерла, чем пошла туда.

Когда пришла Ан Ши, служанка позади нее несла большое количество траурной одежды. Фэн Юй Хэн несколько растерянно огляделу всю эту груду.

Ан Ши собиралась попросить Фэн Юй Хэн позаботиться о Сян Жун при дворе, но когда она повернула голову, то увидела в глазах Фэн Юй Хэн вопрос и не могла не спросить:

— Вторая молодая госпожа, что-то не так?

Фэн Юй Хэн указала на траурную одежду и спросила:

— Они только что пошиты?

Ан Ши кивнула:

— Они пошиты заново, потому что основательница скончалась слишком внезапно. Усадьба не успела подготовиться. Помимо готовой траурной одежды, приобретенной для слуг, одежда для молодого мастера поместья и молодых госпож была пошита специально, поэтому и случилась такая задержка в несколько дней. Они только что прибыли, — она сказала это, качая головой. — К счастью, похороны длятся пять дней. Если бы они закончились сегодня, они бы не успели вовремя.

Фэн Юй Хэн сказала:

— Хорошее мастерство и вышивальные нити.

Поскольку при жизни основательница верил в Будду, на траурной одежде были вышиты цветы белого лотоса. Услышав слова Фэн Юй Хэн, Ан Ши быстро ответила:

— Вышивальные нити были взяты из ателье этой наложницы. В то время шел сильный дождь. Возможно, старейшая госпожа чувствовала себя подавленной, потому что не могла покинуть поместье, так как она вдруг сказала, что хочет вышить образ Будды. Она настояла, чтобы эта наложница вышла за нитями. Эта наложница не могла ничего поделать и поехала в магазин, несмотря на дождь. Ах да, сестра Цзин Цзен сопровождала в той поездке эту наложницу. Дорога оказалась довольно опасной. На обратном пути мы врезались в карету какой-то девушки. Это было действительно очень опасно.

Фэн Юй Хэн прищурилась. Она смогла представить себе то место, где экипажи столкнулись. Да еще и упоминание Ан Ши о «девушке». В ее голове сразу же сформировался образ Юй Цянь Инь…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 482. Плохой конец**

Плохой конец

Ан Ши не думала, что Фэн Юй Хэн начнет что-то подозревать, поэтому она продолжала говорить:

— Когда шли эти проливные дожди, настроение старейшей госпожи было не слишком хорошим. Она сказала, что хочет вышить образ Будды, чтобы успокоиться, и настояла на том, чтобы эта наложница поехала в магазин за нитями. На обратном пути наша карета попала в аварию, но другая девушка была довольно великодушна и не спорила с нами. Сестра Цзин Цзен даже вышла из экипажа, чтобы на некоторое время составить ей компанию, и дело было разрешено. Ах да, я слышала, что у той девушки сложились неплохие отношения с сестрой Цзинь Цзен, и она приходила к нам в поместье пару раз. Это можно посчитать дружбой, расцветшей из первоначальных разногласий.

Пока Ан Ши говорила, Цзинь Цзен, которая сжигала ритуальные деньги для основательницы, внезапно начала дрожать. К концу она уже не могла стоять на коленях и упала на пол.

Фэн Цзы Жуй увидел это и в замешательстве спросил:

— Наложница-мать, что с тобой случилось?

Зубы Цзин Цзен стучали, и она не могла сказать ни слова.

Ан Ши была умным человеком. Как она могла не понять, что случилось. Ахнув, она пытливо впилась в Цзинь Цзен взглядом.

Чэн Цзюнь Мань тоже нахмурилась и сказала, подумав:

— Что-то подобное действительно произошло, — подумав еще немного, она добавила: — Похоже, что та девушка снова приходила в поместье после того, как старейшую госпожу избили те смутьяны.

Цзинь Цзен побледнела, и всем стало ясно, что она чувствует себя виноватой. Фэн Юй Хэн не стала расспрашивать, только похлопала Ан Ши по плечу и мягко сказала:

— Все хорошо. Я уведу третью сестру, чтобы немного отдохнуть. Через два часа нам нужно будет подготовиться к посещению дворца.

Сказав это, она развернулась и ушла. Сян Жун взяла Цзы Жуя за руку и последовала за ней, но обнаружила, что Цзинь Цзен, стоявшая на коленях рядом с курильницей, вскочила на ноги и поспешно кинулась за Фэн Юй Хэн.

Сян Жун замедлила шаги и тихо сказала мальчику:

— Должна быть причина, по которой наложница-мать хочет поговорить с сестрой. Давай пойдем немного медленнее.

Они действительно пошли медленнее, но Фэн Юй Хэн не остановилась. У Цзинь Цзен были слабые ноги, казалось, они находились в плохом состоянии. Только когда Фэн Юй Хэн почти достигла входа в поместье, ей, наконец, удалось схватить девушку за рукав; но ее с раздражением оттолкнули.

К счастью, Фэн Юй Хэн остановилась. Обернувшись, чтобы взглянуть на нее, она притворилась невежественной:

— Наложница-мать Цзинь Цзен, в чем причина погони за этой принцессой округа?

Цзинь Цзен не могла волноваться еще сильнее. Сейчас еще была поздняя ночь. В усадьбе было мало людей, а привратники уснули. Только один человек остался стоять на страже. Она стиснула зубы и упала на колени перед Фэн Юй Хэн:

— Вторая молодая госпожа, эта слуга сделала это ради вас!

Фэн Юй Хэн посмотрела на Цзинь Цзен, а затем перевела взгляд на незнакомую служанку позади нее. Внезапно она спросила:

— Где Ман Си?

Цзин Цзен ошеломленно застыла. Она не думала, что Фэн Юй Хэн не отреагирует на первую часть, а задаст такой вопрос. Она немного замялась, не зная, как ей ответить.

Фэн Юй Хэн и не ждала ее ответа. Вместо этого она склонила голову набок и спросила служанку:

— Где бывшая личная служанка, которая сопровождала твою наложницу-мать? Где Ман Си?

Та немного нервничала. Скрутив в пальцах носовой платок, она дрожащим голосом произнесла:

— Ман Си… занимается во дворе другими делами. В настоящее время она не личная служанка наложницы-матери.

Фэн Юй Хэн кивнула и не стала больше ничего спрашивать; она просто сделала заявление:

— Так как тебе не нравится Ман Си, пусть она придет в усадьбу окружной принцессы, — сказав это, она взглянула на Ван Чуань. Не сказав ни слова, та развернулась и ушла в сторону двора Исполнения желаний.

Цзинь Цзен запаниковала и закричала:

— Подождите минутку! — затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн и сказала умоляющим голосом: — Ман Си — просто служанка. Она сделала ошибку, и эта слуга позаботилась о ней. Вторая молодая госпожа, как насчет того… чтобы вы не занимались этим вопросом?

По правде говоря, в тот момент, когда она увидела новую личную служанку Цзинь Цзен, Фэн Юй Хэн уже поняла, что между ними определенно был какой-то конфликт; однако она никогда не думала, что у Цзин Цзен хватит смелости сделать что-нибудь с Ман Си. Теперь, когда она услышала, что о ней позаботились, она почувствовала легкую боль. Ман Си стала первым человеком в поместье, последовавшим за ней. Она была устроена к Цзин Цзен, чтобы помочь контролировать ее; однако Фэн Юй Хэн никогда не думала, что будет становиться все более и более занятой, в то время как амбиции Цзин Цзен становились все выше и выше. Так все и продолжалось, в результате она не смогла защитить жизнь Ман Си.

Неудача неудачей, но Фэн Юй Хэн знала, что не имела никакого права расследовать этот вопрос открыто. В конце концов, Ман Си была служанкой Цзинь Цзен. Как хозяйка, она имела право убить любую служанку своего двора, какую пожелает.

Но… она мрачно улыбнулась. И спросила Цзин Цзен:

— Какой смысл в том, что ты принадлежишь мне?

Цзинь Цзен понимала, что этот вопрос не получится скрыть от Фэн Юй Хэн. Более того, она не верила, что Фэн Юй Хэн заступится за основательницу. Вот почему, даже если она и боялась, не было ни ужаса, ни отчаяния.

Она подняла голову и сказала Фэн Юй Хэн:

— Не буду скрывать это от второй молодой госпожи, но смерть старейшей госпожи… была вызвана этой слугой. Все так, как сестра Ан сказала ранее. Именно эта девушка, которую мы встретили на дороге, подарила мне тот яд. Она сказала, что старейшая госпожа не может продолжать жить. Собрать толпу, чтобы надавить на вторую молодую госпожу, уже было тяжким преступлением, но вторая молодая госпожа не могла убить ее из-за собственного статуса, и вы, должно быть, чувствовали себя довольно подавленно. Если я хотела сделать что-то хорошее для второй молодой госпожи, я должна была помочь вам. Только после смерти старейшей госпожи гнев молодой госпожи смог бы утихнуть.

Цзинь Цзен на одном дыхании раскрыла все, что хотела знать Фэн Юй Хэн, относительно причины смерти основательницы. Затем она задохнулась, как будто только что закончила бежать марафон, пытаясь отдышаться.

Затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн. Мало того, что предыдущая мрачность никуда не делась, внезапно ее глаза похолодели, когда она пристально посмотрела на нее. Она смотрела так, как будто видела перед собой мертвого человека.

Сердце Цзин Цзен дрогнуло, и она рухнула на колени прямо на мощеную дорогу. Ледяной ужас заставил ее ноги подкоситься, пробравшись к самому ее сердцу.

— Вторая молодая госпожа, — она попыталась снова позвать ее; однако обнаружила, что взгляд Фэн Юй Хэн стал еще более серьезным и резким.

Цзин Цзен вдруг поняла, что, должно быть, сделала что-то не так. Фэн Юй Хэн не хотела, чтобы основательница умирала. Она стала скорее помехой, чем помощницей. Но почему Фэн Юй Хэн не хотела этой смерти? Эта девушка так усердно работала, чтобы скормить ей идею отравления основательницы. Может быть, здесь что-то кроется?

Все это неоднократно прокручивалось у нее в мозгу; но Фэн Юй Хэн тоже не стояла без дела. Она все время думала об «этой девушке», но это не требовало слишком уж больших умственных усилий. Когда Яо Сянь сказал ей, что основательница Фэн умерла от яда, который не был распространен в центральном регионе, она сразу же подумала о Юй Цянь Инь. Фэн Юй Хэн не только добилась отмены ее помолвки, о которой уже практически договорились, но и разрушила железную сущность Цзун Суй — гордость страны на протяжении столетия. Как у принцессы Цзун Суй, у Юй Цянь Инь была причина ненавидеть ее. Но это не означало, что эта девушка сможет дотянуться аж сюда. Ее первоначальный план состоял в том, чтобы основательница Фэн умерла от старости; но кто же знал, что из-за ее небрежности Юй Цянь Инь разрушит этот план?

Фэн Юй Хэн холодно рассмеялась, и у Цзинь Цзен по загривку побежали мурашки. Когда она, наконец, снова открыла рот, то услышала следующее:

— Девушка, о которой ты говорила, знаешь ли ты, в чем она замешана?

Цзин Цзен покачала головой, начиная в душе паниковать:

— Эта слуга не знает.

Фэн Юй Хэн ответила ей:

— Эта девушка — тайный агент вражеской страны. Прошлой ночью ее поймали за городом и привезли обратно. Хочешь знать, как она вернулась? — она слегка согнулась в талии и уставилась на Цзин Цзен. Не дожидаясь ее ответа, она продолжила: — Ее связали веревкой и привязали к лошади, а затем просто притащили назад. У нее порезы и синяки по всему телу. Хочешь знать, кто был инициатором этой пытки? Это был его высочество седьмой принц.

Цзин Цзен больше не могла стоять на коленях, и упала на землю. Ее лицо было пепельно-серым.

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула еще раз и повернулась к Ван Чуань, чтобы приказать:

— Поскольку нет необходимости идти во двор Исполнения желаний, возвращайся в траурный зал. Расскажи обеим госпожам о преступлении, в котором добровольно призналась наложница-мать Цзин Цзен. Затем попроси обеих госпож доложить мастеру. Посмотрим, как он справится с этим вопросом.

Ван Чуань кивнула и быстро направилась к траурному залу.

Цзин Цзен отреагировала на слова Фэн Юй Хэн, почти сойдя с ума от страха:

— Вторая молодая госпожа! Вы не можете! Вы не можете сказать мужу! — она знала, что Фэн Цзинь Юань очень ценил свою мать. Если до него дойдет информация, что основательница была убита ею, он вполне может в итоге содрать с нее шкуру! Цзин Цзен отчаянно схватилась за одежду Фэн Юй Хэн и взмолилась: — Вторая молодая госпожа, эта слуга действительно сделала все это для вас. Я прошу вторую молодую госпожу позволить этой слуге жить!

Фэн Юй Хэн в раздражении отбросила Цзин Цзен в сторону, холодно сказав:

— Ты прекрасно знала о моих отношениях с Ман Си. Прежде чем позаботиться о ней, ты должна была подумать о сегодняшнем плохом конце. Более того, ты причинила вред старейшей госпоже. Вот что я скажу тебе: эта окружная принцесса не хотела, чтобы она умерла. Эта окружная принцесса хотела, чтобы она встретила старость и умерла в мире с самой собой. Кроме того, ты не должна была сотрудничать с Юй Цянь Инь. Эта окружная принцесса никогда не любила людей, считающих себя всегда правыми, принимая какие-то решения ради себя самих. Ты продолжаешь говорить, что думала обо мне, но действительно ли ты приняла это решение ради этой принцессы округа? Цзин Цзен, я скажу тебе, что такого человека, как ты, не может содержать ни один хозяин!

Сказав это, она подняла ногу и ударила Цзин Цзен в грудь, отправив ту в полет на пару чжан\*. После приземления женщина выкашляла кровь. Но когда она откашлялась и подняла голову, чтобы посмотреть вверх, Фэн Юй Хэн уже увела Хуан Цюань из поместья. Даже Сян Жун и Цзы Жуй, которые следовали за ней, не удостоили ее взглядами.

Вскоре Ван Чуань привела сестер Чэн Ши на передний двор. Чэн Цзюнь Мань шла и говорила:

— Цзюнь Мэй, иди в Сосновый двор, чтобы найти мужа. Расскажи ему обо всем, что произошло, — произнеся это, она ускорила шаг и подошла к Цзин Цзен.

Цзин Цзен подняла на Цзюнь Мань взгляд, и женщина увидела струйку крови, стекающую из уголка ее рта; тем не менее, в чужих глазах застыли сарказм и жажда смерти. Она была так напугана, что не посмела продолжать смотреть на нее и просто решила притвориться мертвой.

Но она не смогла пролежать так очень уж долго. Очень быстро раздались шаги. Чувствуя любопытство, она открыла глаза и увидела подходящего к ним Фэн Цзинь Юаня, надевавшего при этом внешнюю одежду. Рядом с ним семенила Чэн Цзюнь Мэй. Ее губы двигались, и было ясно, что она ему говорила.

Лицо Фэн Цзинь Юаня было мрачным донельзя, он выглядел как король ада. Когда он подошел к Цзин Цзен, он уже знал все. Посмотрев на свою любимую маленькую наложницу, он холодно спросил:

— Правда ли то, что сказала вторая госпожа?

Цзин Цзен не знала, как ей ответить. Она уже призналась во всем самостоятельно перед Фэн Юй Хэн. Даже если бы она опровергла это сейчас, был ли в этом хоть какой-то смысл?

Она не ответила, но Чэн Цзюнь Мань сказала:

— Эта девушка Юй действительно приходила в поместье до того, как скончалась старейшая госпожа. Она всегда искала наложницу-мать Цзин Цзен. Я слышала, что она была секретным агентом Цзун Суй, и его высочество седьмой принц уже привез ее в столицу. В настоящее время она заперта в императорском дворце.

Эти слова дали понять Фэн Цзинь Юаню, что Цзин Цзен сотрудничала с врагом Да Шунь. Что хорошего было в том, чтобы держать рядом такого человека?

Конечно же, на этот раз Фэн Цзинь Юань действовал очень решительно. Смерть основательницы вкупе с тем вредом, который Юй Цянь Инь причинила Да Шунь, заставили его перестать жалеть свою наложницу. Он откровенно сказал:

— Наложница Цзин Цзен, ты служила мне один год и когда-то была беременна. Поэтому я не передам тебя правительству, чтобы они позаботились о тебе. Ты… сопроводишь старейшую госпожу в могилу!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* 1 чжан = 3,33 м

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 483. Посещение двора**

Посещение двора

Слова Фэн Цзинь Юаня положили конец жизни Цзин Цзен. В тот момент, когда внезапно появившийся рядом скрытый страж забрал ее, независимо от того, была ли это Ан Ши или сестры Чэн, они все почувствовали, как их тела похолодели. Мужчина, за которого они вышли замуж, никогда не был эмоциональным человеком, и женщины были для него или всего лишь инструментами, или людьми, которые оказывали ему практическую помощь в сотрудничестве. Такие отношения даже отдаленно не могли считаться отношениями между супружеской парой. Как только их больше нельзя будет использовать, или когда они станут угрозой для поместья Фэн, от них мгновенно откажутся.

Фэн Юй Хэн вернулась в усадьбу окружной принцессы, а служанки отвели Цзы Жуя обратно, чтобы поспать. Сян Жун, однако, осталась с ней. Дрожа от волнения, она продолжала нервничать.

Фэн Юй Хэн чувствовала себя беспомощной и могла только увести девушку в свою комнату. Умывшись, она сказала ей:

— Просто прижмись поближе ко мне. В любом случае, мы не сможем долго спать. Нам нужно очень скоро встать, чтобы подготовиться к посещению двора.

Одно упоминание об этом привело к тому, что Сян Жун чуть не сломалась, помрачнев, она спросила:

— Вторая сестра, могу ли я не ходить? Все, что я сделала, это сообщила об этом. Я не думаю, что сделала что-то важное. Нет необходимости, чтобы его величество награждал меня.

Фэн Юй Хэн забралась в кровать и похлопала по матрасу рядом, жестом приглашая Сян Жун присоединиться к ней. Только тогда она сказала:

— Каждый надеется получить награду от его величества, но почему ты хочешь отступить, когда явно оказала услугу?

Сян Жун схватилась за угол покрывала и крепко сжала его, прося:

— В любом случае, я не смею идти. Вторая сестра, как насчет того, чтобы я не пошла? Можешь ли ты замолвить за меня словечко? Я умоляю тебя.

Она закатила глаза от раздражения:

— Император лично приказал Чжан Юаню прийти с этими инструкциями. Как ты можешь говорить, что не пойдешь? Ха! Откуда только взялась та жестокость? Та, с которой ты издевалась над четвертым сыном семьи Сюань, занимаясь вышивкой? Почему ты стала похожа на белого крольчонка по возвращении домой? — Фэн Юй Хэн вспоминала ту сцену из августейшего дворца. Сян Жун держала иглу, а Сюань Тянь Йи выглядел сонным и испуганным. Это действительно было слишком смешно.

Сян Жун беспомощно ответила:

— Никто из вас не возвращался, а на улицах был хаос. Слуги августейшего дворца сказали, что до того, как его высочество девятый принц ушел, он сказал, что если мне скучно, я должна научить его высочество четвертого принца вышивать. Я подумала, что это приказ, и посчитала, что его высочество девятый принц хотел использовать это для какого-то расследования. Вторая сестра, я стиснула зубы и сделала это! Я была до смерти напугана!

Фэн Юй Хэн сокрушенно шлепнула себя по лбу. Она знала, что эта девушка просто неправильно это все поняла. Оказалось, что она восприняла те слова как официальный приказ и сделала это. Решив забыть об этом, она махнула рукой и утешила Сян Жун:

— Не идти ко двору невозможно. Прямо сейчас все, что ты можешь сделать, это немного отдохнуть. Наберись энергии, так ты сможешь быть немного более осторожной, войдя во дворец, — подумав еще немного, она откровенно добавила: — Седьмой брат, безусловно, тоже будет там. Ты же не хочешь, чтобы он увидел тебя совершенно измученной, верно?

Лицо Сян Жун покраснело. Без лишних слов она нырнула в одеяла.

Фэн Юй Хэн засмеялась, когда ей, наконец, удалось заставить сестру прилечь. В это же время из поместья Фэн вернулась Ван Чуань и тихо сказала ей:

— Лорд Фэн приговорил Цзин Цзен к захоронению вместе с его матерью.

Фэн Юй Хэн особо не отреагировала на это, но Сян Жун задрожала под одеялом. Она высунула из-под него голову, и посмотрела полными ужаса глазами.

Фэн Юй Хэн взглядом отослала Ван Чуань, затем легла рядом с Сян Жун, а затем внезапно тихо спросила:

— Считаешь, что я слишком жестока?

Сян Жун не думала, что ее вторая сестра вдруг задаст такой вопрос. Сначала она поразилась. Затем серьезно покачала головой и сказала:

— Нет, наложница-мать Ан однажды сказала мне, что хоть все это и происходило после возвращения второй сестры в усадьбу, но ни один случай не был результатом инициативы второй сестры. Эти люди уже собирались вредить другим. К сожалению, у них не было такой возможности. В конце концов, они были разрушены своими собственными планами. Ранены они или погибли, в этом никого нельзя винить.

Фэн Юй Хэн мягко вздохнула. Она знала, что Ан Ши была умна. Вот почему она ладила с этой матерью и дочерью. Даже после того, как Яо Ши развелась, они ни в малейшей степени не отдалились друг от друга. Слова Сян Жун действительно заставили ее почувствовать эмоциональный подъем — хоть кто-то в этом поместье действительно понимал ее.

— Давай спать! — она повернулась к Сян Жун спиной: — Дело не в том, что у старшей сестры свирепое сердце. Просто некоторые люди хотят слишком многого. Но неважно, сколько они хотят, это не имеет отношения ко мне. Они не должны были строить планы, связанные со мной. Сян Жун, запомни. Ты не должна быть трусливой и слабой. Только став сильной и решительной, ты можешь получить контроль над собственной жизнью.

Сказав это, Фэн Юй Хэн погрузилась в легкий сон. Сян Жун тоже закрыла глаза; но мысленно она повторила слова Фэн Юй Хэн бесчисленное количество раз, пока не запомнила их.

Они мало поспали. Сян Жун ощущала себя так, как будто закрыла глаза только на мгновение, прежде чем прошли два часа.

Она не успела почувствовать сонливость. Нервозность от необходимости идти ко двору разогнала сонливость. Она смотрела, как Фэн Юй Хэн надевает свое придворное платье, прежде чем понять, что у нее нет одежды для посещения дворцового заседания. Такой визит — формальное дело, и она не могла прийти в своей обычной банкетной одежде, верно?

Как только она почувствовала беспокойство, Фэн Юй Хэн вручила ей комплект одежды. Это было светло-оранжевое платье, закрывавшее ноги, но не касавшееся земли. Очень аккуратное и не волочившееся шлейфом позади. Посередине был пояс того же цвета. Наряд не был кричащим или причудливым. Он был неброским, благородным и действительно очень красивым.

Фэн Юй Хэн сказала ей:

— Эта одежда изначально была сшита для меня. Цинь Юу сделала их, пока я занималась производством стали, но кто же знал, что я так сильно вырасту за эти полгода. Этот наряд слишком мал для меня, но идеально подходит тебе.

Она не лгала. Это платье действительно было сделано Цинт Юу для нее. И это был не просто один комплект. Их было несколько. Первоначально она думала, что Фэн Юй Хэн будет носить их летом. Кто же знал, что ее хозяйка вернется из военного лагеря на полголовы выше, чем была несколько месяцев назад. В то время Цинь Юу потеряла дар речи. Она могла только спокойно положить всю эту одежду на дно сундуков. Но сегодня они смогли найти себе применение.

Сян Жун быстро умылась и переоделась. Когда они покинули поместье, Ван Чуань лично подогнала императорскую карету ко входу, чтобы дождаться их.

С тех пор как Фэн Цзинь Юаня понизили до пятого ранга, ему больше не нужно было посещать двор. Семья Фэн больше не покидала поместье. На дороге было совершенно тихо, и только изредка мимо проезжали кареты чиновников, направлявшихся ко двору, придавая видам за окном экипажа энергичности.

Сян Жун все еще нервничала, и ее руки были так сжаты в кулаки, что ногти едва ли не впивались в плоть. Фэн Юй Хэн больше не утешала ее. Девушка, идущая на заседание двора, такого никогда не происходило в прошлом. Если бы Сян Жун совсем не нервничала, как она, то это стало бы поводом для беспокойства.

Наконец, императорская карета остановилась перед воротами дворца. Они вышли, и Фэн Юй Хэн подняла голову, чтобы посмотреть вверх. Она не могла не восхититься про себя.

Неудивительно, что говорят, что, обладая деньгами и властью, можно легко справиться с чем угодно. Всего за один день и ночь ворота, разрушенные Сюань Тянь Е и не подлежащие ремонту, уже были восстановлены. Врата восстановили свою прежнюю славу и ауру, но новый слой краски все еще пах, напоминая всем о кризисе той ночи.

Прямо сейчас они направлялись в Небесный зал, чтобы присутствовать на дворцовом заседании. Слуг не разрешалось брать с собой. Фэн Юй Хэн сцапала Сян Жун и направилась к воротам дворца. Чиновники, которые тоже приехали на заседание, приветственно кивали. Более разговорчивые брали на себя инициативу, чтобы поприветствовать ее.

Хотя она была деушкой, не было ни одного чиновника, который посмел бы не согласиться с Фэн Юй Хэн. Не говоря уже о посещении заседания, даже если Фэн Юй Хэн решит провозгласить себя императором, эта группа людей не будет возражать. В конце концов, она произвела сталь и помогала с бедствиями. Как человек, она уже достигла вершины славы в столице. Никто не видел проблему в участии Фэн Юй Хэн в заседании. Даже если бы они не знали заранее, что именно император специально позвал ее, они не сказали бы лишнего слова.

Такое доверие к Фэн Юй Хэн позволило Сян Жун извлечь выгоду из их связи. Некоторые чиновники, которые не знали ее, спрашивали коллег, и кто-то немедленно отвечал:

— Это младшая сестра принцессы Цзи Ан, — спрашивающие немедленно замолкали. Принцесса округа Цзи Ан довольно удивительная персона. Привлечение младшей сестры к заседанию тоже было вполне нормальным.

Нервозность Сян Жун усилилась с того момента, как она ступила во дворец. Когда Фэн Юй Хэн привела ее к дверям Небесного зала, ее ноги почти не могли двигаться. Крепко держа Фэн Юй Хэн за рукав, она повторяла:

— Я не хочу входить! Я не хочу идти!

Фэн Юй Хэн подумала, что она не должна терять мужество в такой критический момент! Она быстро огляделась, надеясь, что сможет найти Сюань Тянь Хуа. Если он утешит Сян Жун, то девочка немного успокоится. Но Сюань Тянь Хуа и Сюань Тянь Мин приехали поздно. Она долго осматривалась, но так и не смогла их увидеть. Вместо этого прибыло несколько солдат, которые привели Сюань Тянь Йи в большой зал.

Сегодня Сюань Тянь Йи не носил золотых одежд. Вместо этого он был в простой одежде и матерчатых ботинках, а волосы пребывали в беспорядке. У него были кандалы на запястьях и цепи на ногах, но его тело не пострадало. Но так как его держали солдаты, он потерял славный вид принца и выглядел очень изможденным.

Его привели к Небесному залу, и он увидел Фэн Юй Хэн, стоявшую с Сян Жун. Он не чувствовал, что это было неожиданно, но он посмотрел на Фэн Юй Хэн и сказал:

— Младшая сестра довольно опытна. Жаль только, что ты родилась женщиной.

Фэн Юй Хэн улыбнулась:

— Четвертый брат преувеличивает. Если бы я была мужчиной и оказалась бы товарищами с четвертым братом, то ты не дошел бы до такого состояния.

Она встретила его с улыбкой, но ее слова были способны заставить любого человека скривить свой нос от гнева. Сюань Тянь Йи сделал все возможное, чтобы прийти в себя, а затем решил, что не хочет больше разговаривать с Фэн Юй Хэн. Он повернул голову и увидел лицо, полное страха и нервозности. Это была Сян Жун, которая, казалось, страдала от страха перед сценой. Он с презрением сказал:

— Если вспомнить произошедшее в августейшем дворце, то тогда у тебя было такое жестокое выражение лица, когда ты махала этой своей вышивальной иглой, ты выглядела такой яростной. Теперь тебя остановил маленький Небесный зал. Это довольно смешно, — произнеся это, он поднял ногу и перешагнул через высокий порог.

На этот раз Сян Жун разозлилась. Этот человек не раз в ту ночь просил пощады. Почему он вспомнил тот день? Она сердито посмотрела на Сюань Тянь Йи и громко сказала:

— Вы здесь единственный, кто смешон! Интересно, у кого это было так много проблем с вышиванием? Вы заснули, оставшись на ночь. И вы хотели начать восстание? Вы слишком сильно переоценили себя! — она хотела только взять и подраться с Сюань Тянь Йи. На мгновение она забыла, что стояла возле Небесного зала, слишком боясь зайти внутрь. Видя, как Сюань Тянь Йи продолжает идти, не оборачиваясь, Сян Жун разозлилась еще сильнее. Подняв свое платье, она последовала за ним внутрь.

Фэн Юй Хэн рассмеялась над этим, быстро шагнула внутрь и услышала чей-то тихий разговор совсем рядом:

— Конечно, у выдающегося отца будут хорошие дети. Дети семьи Фэн на самом деле не обычные!

Кто-то сразу же ответил:

— Не говорите так. Премьер-министр Фэн не обладал таким хорошим характером, как обе его дочери, и его способности не могли сравниться со способностями окружной принцессы Цзи Ан.

Как только это было сказано, первый человек сразу же напомнил:

— Замолчите! О каком премьер-министре Фэн вы толкуете? В настоящее время он чиновник всего лишь пятого ранга. Его даже не пускают ко двору!

Человек, который сморозил ту глупость, быстро закрыл рот, и все разошлись по своим местам. Фэн Юй Хэн привела Сян Жун куда-то в самую середину все этих чиновников, а затем увидела Сюань Тянь Хуа и Сюань Тянь Мина. Прежде чем она смогла поприветствовать их, на весь зал раздался громкий голос Чжан Юаня, объявивший:

— Его величество прибыл!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 484. Награда и наказание**

Награда и наказание

Объявление Чжан Юаня о прибытии императора заставило всех в зале встать на колени. Даже обычно неуважительный Сюань Тянь Мин выглядел строгим и серьезным.

Фэн Юй Хэн дернула Сян Жун вниз и громко вместе со всеми чиновниками сказала:

— Да здравствует император!

После этого приветствия правитель наконец-то вышел на сцену зала. Сев на свой императорский трон лицом к чиновникам, он осторожно поднял руку:

— Все, пожалуйста, встаньте.

Только тогда все с шумом встали; однако они продолжали держать головы опущенными. Все строили догадки. После ночи хаоса был объявлен выходной, и предыдущего утреннего заседания не было, но сегодня все нормализовалось. Какое же решение император примет сегодня?

Кто-то обратил внимание на четвертого принца, Сюань Тянь Йи, и обнаружил, что тот хоть и сохранял спокойное выражение лица; но в его глазах больше не было ожидания славы или какого-то предвкушения. Все, что осталось, это безнадежность и гнев.

Были и другие, которые смотрели в сторону Фэн Юй Хэн и Сян Жун. Они подумали, что раз окружная принцесса Цзи Ан пришла на заседания, то должно случится что-то хорошее.

Конечно, получение Фэн Юй Хэн награды от императора не было неожиданным ни для кого. В конце концов, ее заслуги были у всех на виду. Она получит причитающееся ей. Они просто задавались вопросом, поступит ли император так, как предполагали чиновники, воспользовавшись этой возможностью, чтобы выбрать наследного принца.

Сердца людей переполняли сомнения. После того как император сел, он долгое время молчал. Он просто холодно смотрел вниз. Когда его взгляд упал на Сюань Тянь Йи, на его лице проступило разочарование, которое невозможно было скрыть.

Сюань Тянь Йи был даже немного тронут. Он приоткрыл рот, желая что-то сказать; но не смог придумать ничего подходящего.

Первым, кто сделал шаг вперед, чтобы разрушить эту неловкую атмосферу, стал губернатор Сюй Цзин Юань. Как у главы столицы, в которой произошло нечто столь грандиозное, на сегодняшнем заседании у него было в руках два свитка. В одном находилась информация о вражеских войсках, которые были пойманы после того, как хаос закончился. Другой содержал признание в своих ошибках и прошение о добровольной отставке.

Он вышел из группы чиновников и встал посреди зала. Затем он сделал два шага вперед и передал свитки евнуху. После этого он оправил халат, встал на колени и громко сказал:

— Расследование относительно хаоса в столице уже проведено. Конечным его результатом стало то, что третий принц, Сюань Тянь Е, и четвертый принц, Сюань Тянь Йи, а также генерал Востока Бу Конг и заместитель дутуна Севера Дуань Му Цин, являются прямыми участниками беспорядков. Виновный чиновник, Дуань Му Цин, уже скончался во время восстания. Этот чиновник также арестовал обоих принцев по приказу его высочества девятого принца. Только Бу Конг сбежал. Жители столицы были слегка шокированы, но причиненный вред оказался не слишком велик. Люди уже без проблем вернулись к своей повседневной жизни, — договорив, он трижды поклонился императору и продолжил: — Этот чиновник является губернатором и в течение многих месяцев разделяет бремя вашего величества, помогая гражданам процветать, но мои заслуги не могут компенсировать произошедшее. Основная причина, по которой этот хаос смог произойти, — ошибка этого чиновника. Этот чиновник не просит ваше величество пощадить меня. Я добровольно ухожу в отставку, признаю ошибку и прошу о смерти. Этот чиновник просто надеется, что ваше величество позволит этому чиновнику помочь его высочеству девятому принцу завершить это расследование, чтобы суметь дать объяснения вашему величеству и гражданам. В этом случае, даже если этот чиновник умрет, он сделает это без сожалений.

Он говорил серьезно и бескорыстно. Император знал, что этот Сюй Цзин Юань являлся частью группы старины девятого, и был честным человеком, который полагался на свою тяжелую работу. Он прекрасно разбирался, что правильно, а что — нет, ненавидя зло, как своего кровного врага. Он работал просто и аккуратно. Естественно, он не хотел убивать его. Но после таких ночных беспорядков, случившихся под его присмотром, он не мог избежать последствий. К счастью, этот человек не был глуп. Он взял на себя инициативу сначала объявить о деле, а затем признать свои ошибки. Это дало ему время и возможность расслабиться.

Император кивнул:

— Разрешаю, — он не стал тратить на это лишние слова. Ради этого утреннего заседания император уже обдумал, что ему нужно сказать и сделать. Включая дело Сюй Цзин Юаня, все было так, как он ожидал. После того, как Сюй Цзин Юань поблагодарил, а затем отступил к чиновникам, он прочистил горло и, наконец, заговорил, о том, о чем все утро гадали чиновники. Он сказал: — Дворец Сян через несколько дней снова будет принадлежать национальной казне. Дворцовые слуги и жены будут понижены до рабов, и им никогда не будет разрешено вернуться в столицу. Принц Сян, Сюань Тянь Е, будет лишен титула и понижен в ранге до простого гражданина. Через три дня он будет обезглавлен!

После того, как было сказано слово «обезглавлен», четвертый принц, Сюань Тянь Йи, который до этого держался спокойно, больше не мог притворяться. Ноги его задрожали, и он рухнул на колени, звук получился громким и чистым.

Чиновники резко выдохнули. Захват дворца и узурпация престола — даже принц не сможет избежать смерти. Все с сочувствием посмотрели на стоящего на коленях Сюань Тянь Йи, понимая, что хорошего конца у этого четвертого принца не будет.

Конечно же, они услышали, как император сказал:

— Дворец Пин через несколько дней снова будет принадлежать национальной казне. Дворцовые слуги и жены будут понижены до рабов, и им никогда не будет разрешено вернуться в столицу. Принц Пин, Сюань Тянь Йи, будет лишен титула и понижен в ранге до простого гражданина. Через три дня…

— Отец-император! — вдруг закричал Сюань Тянь Йи. Стоя на коленях, он хотел подползти поближе; но его внезапно остановили императорские гвардейцы. То же самое начало, те же слова, он был слишком напуган, чтобы дослушать, как его отец-император проговаривает их. Следующая фраза была бы о его обезглавливании. Он не хотел умирать. Ему все еще было за двадцать. Он еще не принял официальную принцессу. Он не привел частные войска, чтобы разбить ворота императорского дворца. На каком основании он должен закончить так же, как и старина третий? Он действительно боялся. Даже если его держали императорские стражи, он все еще отчаянно смотрел на императора и кричал: — Отец-император, сын признает свои ошибки. Побуждения третьего брата заставили меня сделать все это! Отец-император!

Чем больше он кричал, тем больше отчаяния испытывал. Чем больше он кричал, что не виноват, тем холоднее становились глаза императора. Наконец Сюань Тянь Йи замолк, выдохнувшись. Императорские стражи увидели, что он перестал бороться, отпустили его и покинули зал. Сюань Тянь Йи встал с пола и снова преклонил колени. Он не сказал ни слова. Он просто опустил голову и стоял, ожидая окончательного решения.

Он предполагал, что определенно умрет; однако, когда император снова заговорил, то услышал следующее:

— Принц Пин, Сюань Тянь Йи будет лишен титула и понижен в ранге до простого гражданина. Через три дня он будет заключен в тюрьму на всю жизнь.

Это решение стало неожиданностью для всех. Даже Фэн Юй Хэн засомневалась. Она перевела взгляд на Сюань Тянь Мина и Сюань Тянь Хуа; но увидела, что они спокойны и сдержаны. Они нисколько не удивились, поэтому она поняла, что они точно знали решение императора. Но существовала ли какая-то внешняя причина для таких различий в обращении с двумя сыновьями?

Она обдумывала эти вещи. Не слишком интересуясь делами двора, она краем уха слышала, как Сюань Тянь Йи благодарит императора за милость. Затем император сказал, что императорская наложница Дуань отправлена в холодный дворец. Она просто решила не слушать следующие вещи. Только когда Сян Жун сильно потянула ее за рукав, она пришла в себя. В замешательстве посмотрев на сестру, она увидела ее отчаянный ответный взгляд. В это время она услышала, как император вдруг закричал:

— Фэн Юй Хэн!

Сработал условный рефлекс, и она ответила:

— Здесь! — ее голос был звонким и чистым, как будто ее кто-то позвал из армии прошлой жизни.

Этот крик заставил всех застыть. Чиновники были ошеломлены, никто не понимал, какую игру ведет принцесса округа Цзи Ан.

Сюань Тянь Мин обреченно прикрыл глаза ладонью. Эта чертова девушка, о чем именно она думала?

Тут заговорил Сюань Тянь Хуа, используя свой обычный спокойный голос, чтобы сказать ей:

— Отец-император позвал тебя. Быстро иди!

После этого напоминания Фэн Юй Хэн немедленно отреагировала, тихо проклиная себя за глупость. Она быстро вышла вперед и встала на колени в передней части зала.

Губы императора дернулись, когда у него внезапно появилось желание вскрыть голову этой стоящей на коленях девушке! О чем именно она думала? Стала рассеянной на дворцовом заседании, это действительно была интересная история!

Он посмотрел на Сюань Тянь Мина и увидел, что он тоже гляди на него в ответ, поэтому он быстро бросил на него взгляд, говорящий: «Твоя жена действительно потрясающая».

Сюань Тянь Мина, однако, это совершенно не волновало, ответный взгляд гласил: «Только так она может считаться моей женой».

Император ухмыльнулся и тихо пробормотал:

— Пара креветок, лезущая на рожон.

Чжан Юань услышал это и быстро напомнил ему:

— Вы при дворе!

Император закатил глаза, но не продолжил. Он только начал проговаривать решения, которые принял прошлой ночью:

— Принцесса округа Цзи Ан всем сердцем заботится о людях. Во время наводнения она не беспокоилась о своей собственной безопасности и покинула город, чтобы позаботиться о беженцах, что позволило разрешить кризис. Когда Дуань Му Цин восстал, окружная принцесса Цзи Ан немедленно выехала из города, чтобы преследовать его. Помимо этого, принцесса округа Цзи Ан произвела сталь для Да Шунь. Оружие уже потупило в массовое производство, и генерал Пинь Нан лично испытал его. Она совершила великие дела и даровала Да Шунь свою милость. С сегодняшнего дня ей будет присвоен титул княгини\* Цзи Ан первого ранга. Нынешняя усадьба принцессы округа теперь будет поместьем княгини. К оругу Цзи Ан будут добавлены дополнительные земли. Также будут пожаловано золото, слуги, коровы, овцы и другой домашний скот.

Фэн Юй Хэн расширенными глазами смотрела на императора. Она чуть не посчитала, что ослышалась. Она была просто дочерью чиновника. Даже если она выйдет замуж за Сюань Тянь Мина, даже если она много чего сделала для Да Шунь, присвоение ей титула принцессы округа уже было довольно хорошо. Титул княгини присваивался только дочерям императорской семьи!

Видя, как она замерла, император немного смутился. Вздохнув, он спросил:

— Есть ли что-то, чем ты недовольна?

Фэн Юй Хэн быстро покачала головой:

— Невестка не смеет.

— Тогда ты должна поблагодарить! — топнул ногой Сюань Жань. Затем он посмотрел на Чжан Юаня и тихо спросил: — Что такое? Ты не сказал ей заранее? Посмотри, как она потрясена.

Чжан Юань утер несуществующую испарину и сказал:

— Этот слуга хотел сказать окружной пр… ох, подождите, я хотел преподнести княгине приятный сюрприз.

Император фыркнул. Приятный сюрприз? Поглядите на эту девушку: в глазах у нее только удивление. А вот радости не было! Он не понимал. Сколько славы приносило присвоение титула княгини! Почему эта девушка не выглядит счастливой?

Чжан Юань своевременно напомнил ему:

— Девятая принцесса и великая княжна У Ян — хорошие подруги.

Император понял и быстро сказал:

— Сегодня мы не просто присвоили тебе титул. Помимо тебя, вышла и великая княжна моей императорской семьи У Ян. Она тоже осталась снаружи, чтобы заботиться о беженцах, предоставляя им отвар. Мы помним все эти вещи. Сегодня первой мы присвоили титул тебе, но мы все еще должны вручить великой княжне У Ян ее награду.

Фэн Юй Хэн посмотрела в сторону и увидела, как к ней из-за пределов зала подошла Сюань Тянь Гэ. Она тоже встала на колени перед тем, как император сказал:

— Великая княжна У Ян, Сюань Тянь Гэ, сегодня будет повышена до княжны–принцессы первого ранга — государственной принцессы\*\* У Ян. Пустая резиденция справа от дворца Вэнь Сюань будет предоставлена тебе в качестве усадьбы. Кроме того, Рэн Си Фэн, Фэн Тянь Ю и Бай Фу Жун также добились больших заслуг во время прошедшего наводнения. Таким образом, семьям Рэн, Фэн и Бай будут даны девять пожалований\*\*\*. Всем трем девушкам присваиваются титулы принцесс округа второго ранга\*4, — сказав это, он, наконец, махнул рукой: — Вы можете поблагодарить нас!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Здесь использован титул, который я перевела как «княгиню», но на самом деле ей присвоили титул цзюньчжу — тот же, которым обладает Тянь Гэ, и обладала когда-то Цин Ле. Раз уж я отделила Цин Ле от Тянь Гэ, потому что мне претила их «одноуровневость», сделав первую «великой княжной» (реальный перевод цзюньчжу) и «княжной», то, чтобы показать «избранность» Фэн Юй Хэн, я решила не переводить его, как «великая княжна» (она все же по крови не часть императорской семьи), а заменила его «княгиней» — типа принятая в императорскую семью женщина, но, так как ее любят, она не «княжна», а «княгиня».

\*\* Здесь использован титул гунчжу (公主). У него есть несколько разновидностей:

— улунь гунчжу (固倫 公主) — княжна–принцесса первого ранга, или государственная принцесса. Его обычно получали дочери, рожденные императрицей.

— хэшо гунчжу (和碩 公主) — княжна–принцесса второго ранга, или принцесса крови (рода, семьи). Его обычно получали дочери, рожденные супругой–консортом и наложницами.

В данном случае, я посчитала, что здесь использован первый вариант, так как Тянь Гэ — дочь брата-близнеца императора и перевела соответственно. Оба этих варианта выше по положению, чем предыдущий титул «великой княжны». В дальнейшем при переводе, скорее всего, будут использоваться оба варианта: и княжна–принцесса первого ранга, и государственная принцесса. Хотя, думаю, что второй все же чаще. Будет зависеть от ситуации.

\*\*\* Девять пожалований (九锡) государя: лошадь с коляской, одежды, музыкальные инструменты, право выкрасить свои ворота в красный цвет, право выстроить почетное парадное крыльцо, право иметь [сто] телохранителей, лук и стрелы, боевой топор и секира, жертвенное вино.

\*4 Им присвоили тот же титул, что ранее носила Фэн Юй Хэн, но не дали 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 485. Награда Сян Жун**

Награда Сян Жун

После того, как император сказал: «Вы можете поблагодарить нас», премьер-министр Фэн и генерал Пинь Нан вышли вперед и встали на колени рядом с Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Гэ. Оба они в унисон сказали:

— Спасибо, ваше величество, за вашу императорскую милость.

После этого заговорила Сюань Тянь Гэ:

— У семьи Бай никого нет при дворе, поэтому Тянь Гэ лично отправится навестить Фу Жун, чтобы сообщить ей об этом! — увидев кивок императора, она встала и улыбнулась Фэн Юй Хэн, затем развернулась и вышла из Небесного зала.

Фэн Юй Хэн и двое других тоже встали и вернулись на свои места. Сян Жун была ошеломлена тем, что услышала. Только когда ее вторая сестра вернулась к ней, она пришла в себя. С помощью всего лишь нескольких слов император повысил ее вторую сестру от стандартной принцессы округа второго ранга до княгини, приняв ее в императорскую семью, пусть и дав более низкий ранг, чем обычно бывает у кровных родственников императора. Присвоенные земли тоже были расширены от маленького округа до большего. Насколько большой была эта территория? Она слышала, что она больше столицы.

Боже, это действительно было что-то мифическое!

Сян Жун безучастно стояла на месте, блуждая разумом где-то далеко. Пока она раздумывала, то почувствовала, что атмосфера, кажется, стала какой-то не такой. Казалось, что все смотрели на нее, а кто-то вообще дергал за рукав.

Она поразилась и пришла в себя. И услышала, как кто-то тихо сказал:

— Что происходит с детьми семьи Фэн? Никто из них не слышит, как император зовет их.

Фэн Юй Хэн беспомощно напомнила ей:

— Император зовет тебя.

У Сян Жун снова одеревенели ноги, и она нервно спросила Фэн Юй Хэн:

— Что мне делать?

Та указала на середину зала:

— Иди туда и встань на колени.

Сян Жун кивнула, и чуть ли не зигзагами пошла вперед. По пути она даже пару раз покачнулась, напугав Фэн Юй Хэн так, что она чуть не кинулась, чтобы поддержать ее.

Император наблюдал за третьей дочерью семьи Фэн и рычал про себя. Как этой чертовке удалось заметить хаос и сообщить об этом? Могли ли гены человека мутировать в такое время?

Император с любопытством посмотрел на Сян Жун. Дождавшись, пока та, покачиваясь, преклонит колени, он силой подавил свои эмоции и сказал:

— Во время этого хаоса в столице нам повезло, что у нас была третья дочь семьи Фэн, Фэн Сян Жун, которая первой заметила происходящее и вовремя сообщила об этом, позволив нам избежать больших человеческих жертв. Фэн Сян Жун, я дарую тебе одну милость. Чего ты хочешь?

Сян Жун была ошеломлена. Разве она не стояла там на коленях, чтобы услышать, какую награду получит? Разве император не должен был сам принять решение о милости, за которую ей просто нужно поблагодарить? Почему, когда дело дошло до нее… ей разрешили подумать самостоятельно? Что она должна придумать?

Мысли Сян Жун пребывали в хаосе, и она подсознательно повернулась к Фэн Юй Хэн; тем не менее, ее вторая сестра счастливо смотрела на нее, поэтому она чувствовала себя еще более потерянной.

Фэн Юй Хэн ненавидела ее за отсутствие прогресса. Сян Жун, ох, Сян Жун, это же был пустой чек. Тебе просто нужно написать на нем число! Ты сможешь получить столько, сколько захочешь! Черт, почему ты до сих пор просто стоишь на коленях и тупишь!

К сожалению, как бы ни волновалась Фэн Юй Хэн, Сян Жун не смогла бы понять, что такое чек. Она просто чувствовала себя до безумия потерянной. Она даже не смела поднять голову.

Император тоже стал беспокоиться, увидев это. Раньше он слышал, что эта третья дочь лучше всех ладила с Фэн Юй Хэн, и была довольно хорошим, но немного трусливым человеком. Но не было ли это слишком экстремальным? Даже если она не осмеливалась просить о милости, разве нельзя было сказать хотя бы несколько вежливых слов? Но эта девушка продолжала молча стоять на коленях, заламывая пальцы. Этот характер слишком отличался от характера ее второй сестры. Даже по сравнению с другими дочерьми семьи Фэн она вела себя совершенно иначе! Они действительно родились от одного отца?

Император мысленно вернулся на десятилетие назад. Фэн Цзинь Юань в бурную ночь подобрал брошенного ребенка…

Чжан Юань увидел, что разум императора начал где-то блуждать, пока он сидел на троне. Он быстро потянул императорскую мантию, чтобы напомнить ему, где тот находится, но император не отреагировал. Чжан Юань снова потянул и обнаружил, что реакции по-прежнему нет. Взволнованный, он использовал эту возможность, чтобы пнуть императора в икру, пока все чиновники смотрели на Сян Жун.

Этот удар был слишком сильным, и император вскрикнул, а затем закричал:

— Здесь убийцы!

Но разве можно было в этом большом зале, битком забитом людьми, найти убийц? Этот крик ошеломил всех чиновников, а Сян Жун в страхе закрыла уши.

Фэн Юй Хэн изобразила великий жест — челодлань. Это было слишком постыдно. Что стар, что млад вели себя слишком постыдно.

Чжан Юань чуть не заплакал и тихо сказал императору:

— Нет тут убийц. Именно этот слуга пнул вас.

Император разозлился:

— Почему ты пнул нас? — его голос оказался немного громким, заставляя чиновников посмотреть на Чжан Юаня. Все они задавались вопросом, не восстал ли этот евнух? Откуда он взял столько смелости?

Чжан Юань был зол и хотел прикрыть рот императора, но он не мог, так что он стиснул зубы и сказал:

— Придержите язык. Если вы продолжите так кричать, то этот слуга лишится жизни!

Император знал, что этот проклятый евнух привык к нему, но не мог быть слишком бесстыдным в этом вопросе. Когда чиновники узнают об этом, они попросят об отставке Чжан Юаня. Так что он понизил голос и спросил его:

— Почему ты пнул нас?

Чжан Юань указал на стоящую на коленях Сян Жун:

— Третья молодая госпожа семьи Фэн все еще маленький ребенок. То, что ей недостает смелости, нормально, но, ваше величество, вы не можете быть таким же, как она! С какой стати вы так долго смотрите друг на друга? Вы заинтересовались ею?

Императору в этот момент до смерти хотелось придушить этого клятого евнуха:

— Заинтересована моя задница! — он сердито закатил глаза и махнул рукой, громко говоря Сян Жун: — Забудем об этом! Поскольку ты не можешь придумать что-то такое, чего бы тебе хотелось, мы даруем тебе сами. Мы слышали, что дети семьи Фэн не очень хорошо живут под притеснениями Фэн Цзинь Юаня?

Все шокировано застыли. Как дискуссия перешла к тому, хорошо ли она живет?

Ошеломленная Сян Жун все же подсознательно кивнула. Она действительно чувствовала, что они плохо живут. Ее отец действительно слишком хладнокровен.

Увидев, что девочка кивнула, император засмеялся:

— Смотри, все так, как мы сказали! Фэн Цзинь Юань, этот невежественный человек, всегда обращал больше внимания на выгоды, чем на семейные отношения. Разве найдется у него местечко хотя бы для крупицы того сострадания, что мы испытываем к детям?

Все утерли проступившую испарину. Вы только что убили одного сына и пожизненно заперли в тюрьму другого, а теперь говорите о сострадании?

Чжан Юань тоже чувствовал себя беспомощным. Он назвал того «невежественным человеком»! Но он не стал напоминать ему. Император правил более половины своей жизни, и всегда так выражался. Чиновники тоже к этому привыкли. Это было ничего.

Во время своей реплики он смотрел на пятого принца. Сюань Тянь Янь быстро вышел вперед и опустился на колени:

— Отец-император, пожалуйста, позвольте.

Император фыркнул:

— Позволю я или нет, ты даже не пришел спросить нас, прежде чем пойти в семью Фэн, чтобы заключить брак. Но мы не хотим беспокоиться о твоих делах. Если ты хочешь жениться на ней, просто женись! В настоящее время мы хотим поговорить о делах третьей молодой госпожи Фэн. Она принесла пользу обществу, поэтому мы должны наградить ее, но эта награда должна быть немного более практичной. Как насчет вот этого? Мы даруем тебе такую милость. Фэн Сян Жун, мы позволим тебе пожениться с тем человеком, за которого ты сама захочешь выйти замуж. Ты не будешь затронута планами семьи Фэн и не будешь находиться под контролем Фэн Цзинь Юаня, но в то же время ты не сможешь ничего у него просить. Ты хочешь эту милость?

Как только эти слова были произнесены, Сян Жун почувствовала, что ее окружил теплый воздух. Некогда безнадежная и мрачная жизнь тотчас осветилась. Усадьбу Фэн, большой горой давившую на нее, внезапно подняли словами «мы позволим тебе пожениться с тем человеком, за которого ты сама захочешь выйти замуж». Больше не существовало ни чувства принуждения, ни паники. Раньше в ее жизни был только крошечный путь. Сейчас же правитель страны проложил для нее широкую дорогу.

Сян Жун была счастлива. Так счастлива, что могла запрыгать от радости. Какая нервозность, страх или дрожь — все они исчезли. Девушка, стоявшая на коленях на полу с опущенной головой, внезапно стала выглядеть так, словно ей сделали какой-то укол. Она высоко подняла голову, и яркая улыбка осветила ее лицо. Она как идиотка пялилась на императора. Затем она трижды поклонилась и громко сказала:

— Спасибо, ваше величество за вашу императорскую милость!

Император вздрогнул и вытер лоб. Он подумал про себя, что она действительно младшая сестра Фэн Юй Хэн. Она действительно довольно быстро изменилась. Пораздумывав еще немного, он, вспомнил, что эта девочка заставляла старину четвертого работать с ней над вышивкой целую ночь, когда девятый оставил ее в августейшем дворце, чтобы присматривать за ним. Он почувствовал, что это забавно, и в его разуме появилось изображение нго четвертого сына, держащего иглу для вышивания. Он не мог не запечатлеть этот образ в памяти:

— Разве мы не сказали, что заключим старину четвертого в тюрьму? Мы дадим ему работу. В любом случае, он будет заперт. Давайте заставим его вышивать вещи для третьей молодой госпожи Фэн! Он должен отправлять, по крайней мере, одну вышитую работу в поместье Фэн каждый месяц. Если он не сможет закончить, ему не дадут еды! Хорошо, третья девушка семьи Фэн, можешь встать и подождать со своей второй сестрой. Мы должны немного поболтать с этими старыми парнями о некоторых других вещах.

Сян Жун радостно вскочила и побежала обратно к Фэн Юй Хэн. Ну и где тут была хоть какая-то нервозность. Даже Чжан Юань вынужден был восхититься этим. Дети семьи Фэн действительно были сильными личностями!

Император снова заговорил, но это больше не было связано с делами молодых девушек. Он выражал свою позицию по поводу ночного хаоса, который произошел в столице:

— Рано этим утром оставшиеся злые силы Севера были захвачены. Только Бу Конг сбежал. Начиная с этого дня, Бу Конг освобождается от должности генерала Востока. Все его войска передаются под командование Сюань Тянь Мина.

Никто из чиновников не издал ни звука, но они были шокированы. Император произнес эти слова с легкостью, но на самом деле Сюань Тянь Мин уже контролировал войска на западе и северо-западе. Теперь, когда Север создает проблемы, было неизбежно, что для их подавления будут посланы войска. Войска на юге находились под командование генерала Пинь Нана, но расстояние между южной армией и севером слишком велико. С этим будет справляться определенно Сюань Тянь Мин. Когда Север возьмут под контроль, больше не будет двух лидеров. Если подумать, тогда девятый принц станет командующим тремя четвертями войск!

Чиновники, которые думали, что император воспользуется этой возможностью, чтобы объявить кронпринца, сразу поняли. Был или не был объявлен наследный принц, это все равно всего лишь формальность. Прямо сейчас уже было ясно, что император всегда отдавал предпочтение только девятому принцу. Какой старший принц? Какой еще третий или четвертый принцы? Они были всего лишь шахматными фигурами в руках девятого принца. Этот мир рано или поздно будет принадлежать Сюань Тянь Мину.

В это время Сюань Тянь Мин тоже вышел вперед из толпы. Поклонившись императору, он громко сказал:

— Этот сын уже отдал приказ. Из тридцати тысяч военнослужащих, дислоцированных вблизи границы на северо-западе, десять были отправлены на север, чтобы восстановить контроль над тремя самыми северными провинциями. Их поддерживает заместитель генерала Цянь Ли.

Фэн Юй Хэн тоже вышла вперед и встала рядом с Сюань Тянь Мином. Они обменялись взглядами, и она громко сказала:

— Вместе с основной армией из армии Божественного намерения на север были отправлены по пятьсот человек из группы божественных лучников и группы поддержки. Невестка еще раз обещает отцу-императору, что через пять месяцев новым стальным оружием будут обеспечены все солдаты армии. В то время невестка и его высочество августейший принц лично доставят это оружие на север.

Сюань Тянь Мин скривил губы в злой улыбке:

— Как только Север окажется под контролем, мы начнем наше наступление на Цянь Чжоу!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 486. Оказывается, дорогой жене нравятся такие мелодии**

Оказывается, дорогой жене нравятся такие мелодии

Слова Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мина испугали всех чиновников. Да Шунь наконец-то собиралась использовать сталь. Они, наконец, собирались напасть на Цянь Чжоу. На протяжении многих лет эта страна притворялась подчиненной, но у них были жестокие амбиции. Они использовали свое уникальное географическое положение с их сильными ветрами и холодными температурами. Да Шунь не могла выхватить свою победу. Вот почему они осмеливались оставаться высокомерными.

Теперь Да Шунь проявляла свою силу воли. У них был бог войны девятый принц и еще более легендарная августейшая принцесса. Все считали, что, пока эти двое существуют, Да Шунь определенно выиграет каждую начатую битву.

Император был очень доволен прекрасными новостями своего сына и невестки. Он кивнул им, а затем оглядел чиновников, пребывавших в экстазе. Он чувствовал, что это дворцовое заседание прошло весьма удовлетворительно, поэтому сел немного прямее и откашлялся, прочистив горло. Он хотел казаться очень властным и сказать: «Мы позволим это», но он в течение многих лет был небрежным императором и в итоге сказал:

— Хорошо! Мы так и сделаем!

К счастью, чиновники привыкли к тому, что у их императора такой характер, поэтому они не придавали этому большого значения. Сегодня утром на заседании были и справедливо награжденные, и заслужено наказанные. Император подумал, что важных вопросов больше нет, и взглянул на Чжан Юаня. Тот сразу все понял и объявил:

— Если есть еще какие-то вопросы, быстро доложите о них. Если нет, то дворцовое заседание подошло к концу.

Обычно, в это время чиновники вставали на колени, чтобы проводить императора. Кто же знал, что Фэн Юй Хэн, которая все еще стояла посреди зала, вдруг скажет:

— У невестки все еще есть вопрос, который нужно обсудить с отцом-императором.

Императору нравилось слышать, как говорит Фэн Юй Хэн. Он чувствовал, что эту невестку очень интересно слушать, что бы там ни говорили. Неважно, что, это всегда очень облегчало, особенно теперь, когда глаза Фэн Юй Хэн были полны лукавства. Ему был слишком хорошо знаком этот взгляд. Он был таким же, как и взгляд его сына. Это была прелюдия к заговору против кого-то! Император любил плести заговоры против других с Фэн Юй Хэн, поэтому он небрежно сказал:

— Кому на сей раз не повезет?

Большинство чиновников в зале выпали в осадок. Прозревшие начали утирать пот, подумав, что неудивительно, что к Фэн Юй Хэн так относились император и девятый принц. Оказалось, что эта троица была абсолютно одинаковой. Те, кто уже видел подобное, не находили это странным. Они просто про себя задавались тем же вопросом, что высказал император: кому на сей раз не повезет?

Губы Фэн Юй Хэн дернулись, когда она мысленно поклонилась этому императору, выражая свое восхищение! Действительно, Да Шунь продолжала усиливаться в течение последних нескольких десятилетий, это было очень непросто!

Хотя она думала об этом, поскольку император спросил, она продолжила говорить:

— Невестка хочет подать жалобу!

Император прищурился, выглядя весьма сдержанно; но внутри он был в восторге. Прекрасно! Похоже, опять намечается что-то интересное. Он слегка наклонился вперед и с некоторой настойчивостью спросил:

— На кого?

Фэн Юй Хэн сделала шаг вперед:

— На шестую принцессу Цзун Суй, Ли Юэ!

— Вот как? — император поднял уголки губ, улыбаясь так же зло, как и Сюань Тянь Мин. Затем он спросил: — Шестая принцесса Цзун Суй? Она в Да Шунь? Она обидела нашу княгиню Цзи Ан?

Сюань Тянь Мин посмотрел на отца и сказал себе: опять продолжает притворяться. Он не верил, что этот старый парень не будет расследовать девушку, которая внезапно появилась рядом с Сюань Тянь Хуа.

Но император симулировал невежество, поэтому он не мог разоблачить это так просто. Пока он раздумывал, Фэн Юй Хэн продолжила:

— Правильно, неясно, какую цель преследует шестая принцесса Цзун Суй, так как она использовала имя Юй Цянь Инь, чтобы попасть в столицу Да Шунь. Несколько дней назад она использовала яд, чтобы вызвать смерть бабушки этой невестки. Она безо всяких на то причин отняла своими руками человеческую жизнь. Отец-император, невестка, естественно, купалась в любви бабушки и была близка с ней. Бабушке причинили вред и убили, и невестке очень грустно. Отец-император, поддержите невестку!

Когда она закончила говорить, она просто опустилась на колени с очень грустным выражением лица.

Чиновников прошиб холодный пот. Кто не знал, что Фэн Юй Хэн и семья Фэн не ладили! Кто не знал, что основательница семьи Фэн была предвзятой и жадной! Сказать, что бабушка и внучка были близки, было не просто глупостью. Но, поскольку это озвучила Фэн Юй Хэн, опровергать ее слова они не могли. Шестая принцесса Цзун Суй внезапно приехала в Да Шунь; но не выполнила надлежащие процедуры для входа во дворец. Вместо этого она смешалась с жителями столицы и даже отравила основательницу семьи Фэн. Что именно делала Цзун Суй?

По правде говоря, основываясь на хаосе в столице, Сюань Тянь Хуа уже рассказал императору об этом вопросе относительно Юй Цянь Инь, и она уже была брошена в горную тюрьму. Просто ей еще не вынесли приговор. Император понимал, что Фэн Юй Хэн не отпустит эту особу так легко. Он тоже ждал, когда Фэн Юй Хэн проявит инициативу, чтобы поднять этот вопрос. Конечно же, сегодня она это сделала. Ему было по-настоящему любопытно, как Фэн Юй Хэн хотела справиться с этим, поэтому он высказался сразу же после того, как она закончила:

— Конечно! Конечно, я тебя поддержу! Принцесса вассальной страны тайно приехала в мою Да Шунь и фактически осмелилась причинить вред бабушке княгини. Это тяжкое преступление. А-Хэн, скажи мне, как следует заботиться об этом человеке?

Фэн Юй Хэн хитро улыбнулась императору:

— Отец-император, у Цзун Суй и Да Шунь хорошие отношения. Невестка не хочет испортить отношения между двумя странами из-за семейных вопросов. Как насчет того, чтобы решить этот вопрос в частном порядке!

— Решить в частном порядке? — император был озадачен: — Как это должно быть решено в частном порядке?

Сюань Тянь Мин больше не мог продолжать просто стоять и смотреть. Что это за идиотский иск? Просто стоит сказать все прямо и покончить с этим! Так что он сказал:

— Просто вынуди Цзун Суй заплатить!

Император сразу же воодушевился:

— Сколько они должны заплатить? — сказав это, он тайком показал Фэн Юй Хэн цифру пять, одними губами произнеся: — Пять миллионов? — затем он добавил: — Золотом?

Фэн Юй Хэн покачала головой и жестом показала «один». Глаза императора понимающе загорелись:

— Хотя старейшая госпожа Фэн не обладала титулом или рангом, она все же была бабушкой княгини Цзи Ан. Как насчет этого! Цзун Суй заплатит десять миллионов золотых таэлей в качестве компенсации за эту смерть. Кроме того, еще десять миллионов золотых послужат оплатой за то, что мы любезно приняли в Да Шунь их принцессу. А-Хэн, что ты думаешь?

Фэн Юй Хэн поклонилась императору:

— Спасибо, отец-император. Но бабушка уже покинула этот бренный мир и уже не сможет потратить десять миллионов золотом. До того, как бабушка умерла, она очень волновалась за двор. Она всегда говорила невестке помогать его высочеству девятому принцу заботиться о дворе. Тогда А-Хэн, как представитель бабушки, пожертвует десять миллионов золотых в национальную казну! Это будет считаться исполнением желаний бабушки.

Император кивнул. Он знал, что эта девушка не позволит семье Фэн наслаждаться победами:

— Хорошо, — громко сказал он. — Десять миллионов золотых таэлей будут использованы для оплаты продовольствия и заработной платы солдат. Это все останется на вас двоих.

Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин переглянулись и сразу же в унисон сказали:

— Сын благодарит отца-императора от имени армии за императорскую милость.

— Невестка благодарит отца-императора от имени армии за императорскую милость.

Чиновники снова вспотели. Это было двадцать миллионов золотых таэлей! Всего несколькими движениями губ была установлена компенсация в двадцать миллионов таэлей, и они уже даже решили, как их потратить. Как они могли быть настолько уверены, что Цзун Суй может себе позволить их заплатить? Что если они станут похожими на Цянь Чжоу и проявят недовольство?

Кто-то поднял этот вопрос:

— Ваше величество, в настоящее время не самое подходящее время, чтобы вызывать осложнения в других государствах. Не стоит допускать, чтобы Да Шунь подвергалась атакам с фронта и с тыла!

Император сердито посмотрел на говорившего:

— Это всего лишь жалкие двадцать миллионов золотых, и этого будет достаточно, чтобы заставить их послать войска? Забудьте об этом, раз так, давайте изменим компенсацию до пятидесяти миллионов. Давайте не будем заставлять их чувствовать, что причина отправки войск была слишком слабой.

Чиновник, который поднял этот вопрос, сразу почувствовал, что больше не может работать. Что это за божественная логика такая? Он хотел, чтобы император все обдумал. Если эти деньги не нужно было собирать, то не собирайте их. Выберите другой способ, чтобы поддержать Фэн Юй Хэн. В результате, не только сумма не уменьшилась, но и увеличилась на тридцать миллионов таэлей?

Этот человек потрясенно застыл на месте, озабоченный только беспокойством по поводу этого долга, и у него не было возможности проконсультироваться дальше. Затем они услышали, как император подтвердил:

— Пятьдесят миллионов золотых, компенсация будет установлена такой. Чжан Юань, подготовь указ. Шестая принцесса Цзун Суй тайно вошла в столицу Да Шунь, участвовала в заговоре и убила бабушку княгини Цзи Ан. Ах да, она стремилась украсть методы производства стали. Основываясь на наших многолетних спокойных отношениях, мы не будем спорить по этому вопросу. Если Цзун Суй предоставит пятьдесят миллионов таэлей золотом, то мы можем вернуть шестую принцессу. В противном случае ей придется поплатиться за убийство. Согласно законам Да Шунь, шестая принцесса будет обезглавлена публично.

Чжан Юань молча кивнул.

Император посмотрел на Фэн Юй Хэна и кинул на нее вопросительный взгляд, говоривший: «Так нормально?»

Фэн Юй Хэн кивнула: «Да».

Утреннее заседание, наконец, подошло к концу.

После окончания заседания все чиновники подошли поздравить Фэн Юй Хэн с возведением в ранг княгини, она ведь стала младшим членом императорской семьи. Только после того, как Фэн Юй Хэн закончила с принятием всех поздравлений, Сюань Тянь Мин вытащил ее из императорского дворца.

Сюань Тянь Мин лично провожал ее и Сян Жун обратно в усадьбу. По пути, Фэн Юй Хэн, наконец, озвучила сомнения, переполнявшие ее сердце:

— Почему к третьему и четвертому принцу так по-разному отнеслись?

Сюань Тянь Мин засмеялся:

— Это секрет императорской семьи. За прошедшие годы мало кто узнал об этом. Посмотри на нас, братьев, кроме старины третьего, разве мы не похожи друг на друга?

Фэн Юй Хэн вспомнила всех знакомых принцев и кивнула:

— Действительно, вы все немного похожи. Хочешь сказать, что третий принц не сын отца-императора? — задав этот вопрос, она покачала головой: — Как это возможно. У кого нашлось столько смелости, чтобы заставить императора носить зеленую шляпу?

Сюань Тянь Мин холодно фыркнул, его глаза остро сверкнули:

— Кто посмел? Семья Дуань Му посмела. Я слышал это от старшего брата. Семья Дуань Му отправила дочь во дворец; однако, она принесла беременность, которой было десять дней. В тот день, когда она вошла во дворец, она сделала все возможное, чтобы отец-император навестил ее; однако после рождения ребенка отец-император больше никогда не посещал дворец этой наложницы, увидев младенца. К сожалению, ситуация на Севере была нестабильной, поэтому этот вопрос постоянно подавлялся. Старик считал, что это нехорошо, поэтому, лучше было бы скрыть это. Кто же знал, что третий не поймет, что для него хорошо, и отчаянно попытается занять трон. Разве он не заслуживает смерти?

Фэн Юй Хэн ухмыльнулась, услышав это. Семья Дуань Му действительно была особенной! Они не стали прятать такую дочь, а отправили ее во дворец. Они действительно были до крайности дерзки:

— Неудивительно, что отец-император, ни в малейшей степени не огорчился, когда я так его избила. Если бы я избила тебя, отец-император на части меня порубил!

Сюань Тянь Мин искоса посмотрел на нее, скривив губы в хитрой улыбке. Он наклонился ближе с лицом, на котором читалось отсутствие благих намерений, и сказал:

— Оказывается, что дорогой жене нравятся такие мелодии. Все хорошо, муж с удовольствием подыграет. Я могу гарантировать, что не скажу отцу-императору.

Фэн Юй Хэн облизнула губы и тоже наклонилась ближе. Они практически коснулись друг друга носами, когда она казала:

— Очень хорошо! Тогда как насчет того, чтобы попробовать? — задав этот вопрос, она в какой-то момент вытащила кнут и очень невежливо щелкнула им по Сюань Тянь Мину.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 487. Убийственное намерение простирается все дальше**

Убийственное намерение простирается все дальше

После этого треск наполнил карету. Человек, сидевший напротив нее, внезапно исчез, и удар Фэн Юй Хэн яростно обрушился на оконную раму императорской кареты Сюань Тянь Мина. Занавеска из дымчатого шифона была полностью разорвана.

Неспособность поразить ее цель вовсе не была неожиданной. Цингун и физические способности Сюань Тянь Мина были лучше, чем у Бан Цзу. Столкнувшись с такой жестокой атакой, было бы странно, если бы он не увернулся.

Конечно же, после удара кнута сзади раздался голос. Мужчина мягко и тепло выдохнул ей в шею:

— Дорогая жена, не останавливайся. Продолжай!

— Ай! — внезапно раздался пронзительный крик. Это был девичий голос, который был несчастным и отчаянным. — Вторая сестра, ваше высочество, я все еще ребенок. Я еще не достигла совершеннолетия. Можете ли вы принять во внимание мое здоровое развитие?

Фэн Юй Хэн шлепнула себя по лбу. Черт, она забыла, что Сян Жун тоже сидела в этой императорской карете. Ее щеки сразу же стали горячими. Это было слишком постыдно.

Но Сюань Тянь Минь ни в малейшей степени не думал, что это было позорно. Он слегка повернул голову, посмотрел на Сян Жун и искренне начал поучать ее:

— Хотя ты еще не достигла брачного возраста, ты уже не ребенок. Разве четвертая сестра твоей семьи уже не помолвлена? Некоторые вещи лучше узнать немного раньше. Так ты сможешь стать ближе со своим будущим мужем. Твоя старшая сестра и зять делают это для твоего же блага. Если бы обычный человек захотел учиться у нас, он не смог бы получить уроки.

Сян Жун, пребывая почти на грани истерики, ладошками прикрыла глаза. Если бы она смогла вырастить еще одну пару рук! Прямо сейчас она ненавидела то, что не могла закрыть свои уши. Сможет ли она вернуться домой?

К счастью, Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин не стали перебарщивать. Поняв, что Сян Жун рядом, они отложили это дело в сторону. Фэн Юй Хэн убрала кнут, а Сюань Тянь Мин снова сел рядом с ней. На первый взгляд, они больше не бездельничали, но если бы кто-то обратил на них пристальное внимание, то все равно смог бы услышать их тихие переговоры.

— Дорогая жена, не сердись. Муж не уклонится в следующий раз.

— Сколько раз я говорила, что мы не женаты. Кто тут твоя жена? Не говори муж то, муж это.

— Любимая супруга, этот принц не уклонится в следующий раз.

Некий человек стиснул зубы:

— Не будет второго раза. Эта княгиня больше не будет тебя хлестать.

— Хорошо, августейший дворец только что получил новую партию свечей…

— Сюань Тянь Мин, проваливай!

— Не буду!

Фэн Сян Жун чувствовала, что действительно не может продолжать оставаться в карете и практически сбежала из нее. Она лучше сядет рядом с возницей, чем вернется.

Наконец, две императорские кареты остановились у входа в поместье Фэн. Ван Чуань и Хуан Цюань вышли из экипажа Фэн Юй Хэна и приготовились помочь своей молодой госпоже спуститься. Некий человек внутри схватил жену за рукав и начал обсуждать с ней:

— Я поеду в военный лагерь. Как насчет того, чтобы ты поехала со мной?

Фэн Юй Хэн чувствовала себя беспомощной:

— Хотелось бы, но гроб старейшей госпожи будет вывезен завтра. Что бы ни говорили, у меня все еще есть титул дочери первой жены семьи Фэн. Было бы не хорошо, если бы я не присутствовала на таком важном деле.

Сюань Тянь Мин тоже понимал, что ничего тут не поделаешь, и сразу же начал ненавидеть Юй Цянь Инь:

— Черт, если бы я знал раньше, что эта женщина вызовет проблемы, я бы не позволил Ли Куню вернуться. На мой взгляд, пятьдесят миллионов золотых — это слишком мало. Когда мы позаботимся о Цянь Чжоу, муж отвезет тебя, чтобы ограбить национальную казну Цзун Суй.

Фэн Юй Хэн закатила глаза и вышла из кареты. Прямо перед отъездом она убедила Сюань Тянь Мина разрешить Хэ Гану и Си Фану выбрать нескольких экспертов из армии Божественного намерения и приказать им следовать за Цянь Ли на север.

Только после того, как императорская карета Сюань Тянь Мина уехала, Ван Чуань потянула ее за рукав и тихо сказала:

— Все члены семьи Фэн стоят на коленях у входа.

Она пораженно хмыкнула и повернулась, чтобы посмотреть на это зрелище. Просто супер: вся семья, начиная от мужа, Фэн Цзинь Юаня, до привратника, все стояли на коленях на земле.

Видя, что Фэн Юй Хэн, наконец, обратила на них внимание, Фэн Цзинь Юань проявил инициативу, показывая пример всем людям поместья:

— Мы приветствуем княгиню Цзи Ан, возвращающуюся в усадьбу.

Только тогда ей удалось понять. Ее повысили от стандартной принцессы округа второго ранга до княгини, члена императорской семьи, пусть и более низкого ранга. Для скромной девушки это было невероятно великой славой. Если бы семья не проводила похороны, согласно правилам, этот прием должен был быть еще более грандиозным!

Но Фэн Юй Хэн не слишком возражала против этих вещей, она почувствовала себя еще счастливее, когда увидела лицо Фэн Цзинь Юаня, полное нежелания и неудовольствия. Так как у празднований был повод, она будет действовать как чиновник, имея дело с ним.

Фэн Юй Хэн повернулась ко всем и слегка подняла руку, говоря:

— Вы все можете подняться.

Когда Фэн Цзинь Юань услышал это, он встал первым и активно отряхнул свою мантию. Он выглядел так, как будто пережил настоящее унижение — вид у него был очень недовольный.

Фэн Юй Хэн посмотрела на него и нашла это смешным. Затем она посмотрела на Фэнь Дай, стоящую позади него, и утешительным голосом сказала:

— Практиковать сейчас тоже хорошо. В будущем четвертая сестра тоже должна выйти замуж во дворец и стать официальной принцессой. Отцу нужно будет становиться на колени, чтобы поприветствовать ее в будущем.

Эти слова заставили глаза Фэнь Дай загореться, и недовольство в ее сердце немного уменьшилось.

После того, как на утреннем заседание двора были объявлены награды, по улицам сразу же разошлись офицеры с объявлениями. Вот почему семья Фэн услышала новости о Фэн Юй Хэн до того, как она вернулась в усадьбу. Даже если Фэн Цзинь Юань был недоволен, то Фэн Юй Хэн уже явно была княгиней. Он должен был вывести людей всего поместья, чтобы встретить ее. Да и не только Фэн Юй Хэн. Нынешний Фэн Цзинь Юань даже не знал, как противостоять Сян Жун. Эта дочь изначально была самой слабой и самой трусливой в поместье. У нее не имелось ни красоты и свирепости Фэн Чэнь Ю, ни способностей Фэн Юй Хэн. У нее не было даже импульсивности Фэнь Дай. Она была самой трусливой, наименее воинственной и самой слабой на свете. Но больше всего тревожило то, что она лучше всех ладила с Фэн Юй Хэн.

Первоначально он надеялся, что сможет рассчитывать на то, что дочери поместья получат благородные статусы. Затем он использовал бы их силу, чтобы вновь взойти на сцену. Но Чэнь Ю мертва, а Фэн Ю Хэн была его врагом. Сян Жун же получила императорскую милость, позволявшую ей жить свободой жизнью. Если все это обдумать, то единственной, на кого могла бы положиться семья Фэн, была Фэнь Дай.

Фэн Цзинь Юань перевел взгляд на Фэнь Дай, и в его глазах было нескрываемое ожидание. Это заставило Фэнь Дай сильно воодушевиться.

Они вернулись с дополнительными титулами, и вежливость требовала выразить свое почтение гробу основательницы. Фэн Юй Хэн привела Сян Жуна в траурный зал. Семья Фэн следовала за ними. Ан Ши смотрела, как ее дочь гуляет под руку с Фэн Юй Хэн, и начала задыхаться. Она не могла сдержать слез, и они начали катиться по ее лицу. Это было замечено Фэн Цзинь Юанем, яростно уставившимся на нее.

Но Фэн Цзинь Юань все обдумал. Три четверти военной мощи Да Шунь находились под контролем Сюань Тянь Мина. Он был премьер-министром в течение многих лет. Если бы он не смог увидеть этот путь, то это означало бы, что он действительно впустую пробыл на этой позиции! Император явно объявил наследного принца другим способом!

Он шел, но тут его ноги остановились. Мысль, которая когда-то уже всплывала, но была жестоко подавлена, внезапно снова возникла в его мозгу. Он вспомнил, как много лет назад даос Цзы Ян говорил, что кто-то из семьи Фэн имеет судьбу Феникса. В то время Цзы Ян указывал на Чэнь Ю. К этим словам добавлялась красота Чэнь Ю, и он вообще не подозревал о том, что это не так. Даже после того, как он узнал, что слова даоса Цзы Ян не могут быть отделены от семьи Чэнь, он все же хотел верить, что Чэнь Ю была единственной. Рано или поздно она поднялась бы из воды и стала бы фениксом.

Но когда он подумал об этом сейчас… если речь шла о ребенке семьи Фэн с судьбой Феникса, это явно была не Чэнь Ю. Скорее это была…

Он перевел взгляд на Фэн Юй Хэн, шедшую впереди. В сложившейся ситуации даже ему приходилось признать, что человеком с судьбой Феникса, скорее всего, была Фэн Юй Хэн.

Но это был результат, который Фэн Цзинь Юань не хотел принимать. Если наступит день, когда на престол взойдет девятый принц, Фэн Юй Хэн окажется на стороне правителя империи. Какая надежда тогда останется у семьи Фэн? Исходя из ненависти, которую этот ребенок питал к ним, разве она не отнимет жизни всех в этой усадьбе?

Глаза Фэн Цзинь Юаня постепенно стали ледяными, когда он снова замедлил шаги. После того, как все за Фэн Юй Хэн вошли в траурный зал, он внезапно развернулся и пошел в направлении Соснового двора.

Войдя в кабинет, он сразу же плотно закрыл за собой дверь, и только тогда дал выход своему гневу.

Фэн Юй Хэн должна умереть! Это было его окончательное решение. Только после смерти Фэн Юй Хэн семья Фэн сможет восстать снова. Тогда его жизнь и слава будут сохранены. Не только Фэн Юй Хэн должна умереть, но и Сюань Тянь Мин тоже. Он определенно не мог позволить Сюань Тянь Мину стать императором. В противном случае семья Фэн никогда не восстанет.

Он все еще хотел найти способ покончить с жизнью второй дочери. Когда Сюань Тянь Мин находился в столице, он ничего не мог поделать, но когда тот выйдет на поле битвы… у мечей и клинков нет эмоций. Травмы и смерти — все это неизбежно. В битве на северо-западе его ноги были повреждены, поэтому он полагал, что, пока шпионы внедрялись осторожно, было возможно отнять жизни их обоих.

Лучше всего будет, если Сюань Тянь Мин и Фэн Юй Хэн погибнут на поле битвы. Когда это время придет, этот досадный счет будет оплачен. Бремя этой несмытой обиды будет нести Север и Цянь Чжоу. Он сможет сидеть сложа руки и наслаждаться плодами чужой работы. Также возможно, что он сможет подготовить заговор и подтолкнуть пятого принца. Фэнь Дай была умным ребенком, способным думать за семью Фэн. Когда он подтолкнет пятого принца на трон, он теоретически сможет вернуть себе должность стандартного премьер-министра первого ранга, а семья Фэн — возвысится.

Фэн Цзинь Юань был настолько воодушевлен своими мыслями, что его глаза могли практически стрелять огнем. Он быстро нырнул к своему столу и взял кисть.

Письмо было написано для Цянь Чжоу, и подписано его именем как мужа Кан И. Причина была ясна — использование их эмоций. Он не только выражал его неизменные чувства к Кан И, но и крайнюю ненависть к Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мину. В то же время он прямо заявил о двух слабостях Фэн Юй Хэн. Одной была ее мать Яо Ши, а другой — ее младший брат Цзы Жуй.

Когда это секретное письмо было передано скрытому охраннику, Фэн Цзинь Юань смог увидеть сцену, в которой его вторая дочь и девятый принц погибают на поле битвы. Это заставило его счастливо улыбаться. Пока о них можно позаботиться, даже если он потеряет сына, то что из этого? Доктор уже сказал, что в животе Хань Ши сын. Сестры Чэн Ши были еще молоды. Если он захочет сыновей, то стоит ли беспокоится, что у него их не будет?

Он приказал скрытому охраннику быстро направиться на север. Затем он покинул Сосновый двор и пошел к траурному залу. Он должен был рассказать основательнице о такой трогательной вещи. Та определенно благословит и поддержит его с небес.

Он ускорил шаг; однако, услышал странный звук, проходя мимо сада. Казалось, что там кто-то разговаривал. Он услышал мужской голос:

— Я очень помог тебе. Как ты должна меня отблагодарить?

Ноги Фэн Цзинь Юаня перестали двигаться, и он громко закричал:

— Кто там?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 488. Основа счастливой жизни**

Основа счастливой жизни

Если бы Фэн Юй Хэн услышала этот крик, она определенно посмотрела бы на него свысока за его непрофессионализм. Этот Фэн Цзинь Юань даже не понимал как «хладнокровно наблюдать, если замечаешь проблему». Когда этот крик раздался, из сада донесся звук шагов. Прежде чем он успел среагировать, в саду снова стало тихо.

Фэн Цзинь Юань стал сомневаться и, наконец, подумал о том, чтобы взглянуть самостоятельно, но, зайдя в сад, он никого не нашел, даже после прогулки мимо рокария.

Чувствуя себя немного неловко, он сразу же позвал слугу, приказав:

— Тщательно обыщи эту область, — затем он быстро ушел в сторону переднего двора. Найдя эконома Хэ Чжуна, он спросил: — Сегодня приходили какие-нибудь незнакомые люди?

Хэ Чжун кивнул, не слишком задумываясь:

— Разве в прошлый раз мастер не сказал, что если кто-то хочет оплакивать покойную, он может войти? Поскольку у людей не было очень важного фона, привратники не отслеживали их имена. Им разрешали войти, если они преподносили траурный подарок.

Во время похорон люди приходили и уходили, и Фэн Цзинь Юань это понимал. Но слова о фоне заставили его почувствовать себя немного не в своей тарелке. Он начал обдумывать это ситуацию про себя, но ничего не смог понять.

Хэ Чжун увидел, что что-то не так, и спросил:

— Мастер, вошел кто-то сомнительный?

Фэн Цзинь Юань махнул рукой:

— Все в порядке. Старейшая госпожа будет отправлена завтра. Не впускай больше людей после обеда. Закрой ворота усадьбы.

— Этот слуга запомнит. Мастер, что если вторая молодая госпожа придет сюда ночью? Она только что отправилась с третьей молодой госпожой обратно в поместье окру… в поместье княгини.

Фэн Цзинь Юань почувствовал раздражение, услышав о Фэн Юй Хэн и ее титуле княгини, поэтому он просто махнул рукой:

— Если она захочет прийти, впусти ее. Я просто говорю, что посторонние не допускаются.

Хэ Чжун кивнул и быстро ушел, чтобы сообщить приказ привратникам. Фэн Цзинь Юань обернулся и уже собирался возвращаться в траурный зал; но увидел, как Хань Ши вышла из двора Пионов. Он нахмурился и громко спросил:

— Почему ты вышла? Разве я не говорил, что тебе не нужно приходить сюда, потому что ты беременна?

Цвет лица Хань Ши был не слишком хорош. Она была немного бледна, но Фэн Цзинь Юань ничего не подозревал. Он считал, что если она пришла со стороны двора Пионов, то она определенно покинула траурный зал. Для беременной женщины, которая сходила в траурный зал, плохой цвет лица был нормальным. Сейчас ребенок в животе Хань Ши стал много значить для него. Он быстро пошел вперед, снял свой плащ и накинул его на Хань Ши. А затем попенял ей:

— Почему ты не взяла с собой пару служанок, когда вышла?

Хань Ши немного растерялась, но, заставив себя успокоиться, сказала:

— Эта наложница все время отдыхала в своей комнате, но я волновалась за старейшую госпожу, поэтому я пришла посмотреть. Я… я вернусь.

— Я сопровожу тебя, — прочувственно сказал Фэн Цзинь Юань, мягко потрепав ее по плечу, а потом лично помог Хань Ши вернуться во двор Магнолии. Снова опустив взгляд, он обнаружил, что на лицо женщины прилипла травинка. Он нахмурился и лично стер ее. Этот интимный жест заставили глаза Хань Ши покраснеть, но беспокойство в ее сердце стало еще сильнее.

В поместье княгини Фэн Юй Хэн сидела за своим столом за картой Да Шунь. Она раскладывала на нее красные кусочки бумаги. Размещая их, она сказала человеку, находящемуся рядом с ней:

— Пинчжоу, Ганчжоу и Сюйчжоу, отправь людей туда, чтобы немедленно провести расследование. Как только оно будет завершено, Цинь Юу, немедленно подготовься к поиску людей, которые откроют там залы Сотни трав, — договорив, она глянула на Яо Сяня: — Дедушка, ты уже должен был все подготовить в Гуанчжоу, верно?

Яо Сянь стоял в стороне, заложив руки за спину. Он пристально рассматривал карту Да Шунь, а потом кивнул:

— Не волнуйся. Гуанчжоу — наша территория.

Фэн Юй Хэн полностью доверяла своему деду, так что сказала Цинь Юу:

— Сосредоточь всю свою энергию на трех провинциях Пин, Ган и Сюй. Просто делай так же, как делала, создавая зал Сотни трав в Сяо Чжоу. Я верю, что ты и Ван Линь опытны, поэтому мне не о чем беспокоиться.

Цинь Юу кивнула, серьезно говоря:

— Молодая госпожа, не волнуйтесь. За прошедший год мы обучили множество людей. Когда дело касается открытия и защиты зала Сотни трав, каждый способен справиться с этим самостоятельно.

Услышав это, Фэн Юй Хэн почувствовала себя комфортно. За прошедший год многое произошло. Это касалось не только поместья Фэн, были и дела во дворце и в военном лагере. Что касается зала Сотни трав, она практически оставляла его на кого-то другого. Все было отдано на откуп Цинь Юу и Ван Линю. К счастью, когда дело касалось бизнеса, Цинь Юу была талантлива, а Ван Линь был очень умным человеком. Благодаря их совместной работе зал Сотни трав в Сяо Чжоу стал известен. Конечно, это была не самое важное. Важнее было само распространение информации. Была распространена личная репутация и образ Фэн Юй Хэн.

Она, естественно, сделала это с определенной целью. Этот мир в конечном итоге будет принадлежать Сюань Тянь Мину, и только Фэн Юй Хэн будет разрешено стоять рядом с ним. В такую эпоху наличие одного императора и одной императрицы было чем-то, что люди не вполне могли принять. Когда это время настанет, неизбежно возникнет сопротивление. Будет сказано много не очень хороших вещей. Когда Сюань Тянь Мин станет императором, он больше не сможет вести себя с раздражающими его людьми, как пожелает. Он больше не сможет ни побить их, ни убить по одному своему желанию. Ему нужно будет научиться взвешивать все «за» и «против» и попытаться принять некоторые вещи, которые в прошлом он принять не мог. Так что если она хочет быть единственной женщиной рядом с ним, то ей придется приложить максимум своих усилий, пока Сюань Тянь Мин еще не стал императором. Ей нужно построить свой собственный фундамент и создать еще лучший образ себя для граждан. Это делалось в надежде на то, что когда придет тот день, будет меньше недовольных и больше людей, которые поддержат ее.

Это было тем фундаментом, на котором она планировала построить свою счастливую жизнь.

Конечно, у нее, как доктора было доброжелательное сердце. В конце концов, она все еще врач, и ее величайшим желанием было спасти как можно больше пациентов с помощью людей, которых она обучала, и лекарств, предоставленных ее пространством. Это станет вкладом, который она внесет в страну Сюань Тянь Мина.

Три провинции Пин, Ган и Сюй находились на востоке, юге и западе Да Шунь соответственно. Она готовилась окружить центральный регион, пока в каждой провинции не будет открыт зал Сотни трав. Это обеспечило бы лечение каждому человеку в Да Шунь.

Он могла скрыть свои мысли ото всех кроме Яо Сяня. Он видел яростный огонь, пылающий в глазах внучки. Яо Сянь знал, что эта девушка определенно что-то задумала. Он улыбнулся, пару раз погладил Фэн Юй Хэн по голове и с любовью сказал:

— Дорогая внучка, что бы ты ни делала, дедушка тебя поддержит.

Фэн Юй Хэн почувствовала, что с тех пор, как она пришла в этот незнакомый мир, произошли две трогательные вещи. Первой была встреча с Сюань Тянь Мином, а второй — с ее дедом. Из-за этих двух людей она знала: даже если она пробьет дыру в мире Да Шунь, эти двое смогут ее залатать.

Она с детской непосредственностью улыбнулась Яо Сяню, но сказанные далее слова не были двусмысленными. Она сказала Цинь Юу:

— Сироты, живущие в той резиденции уже должны чему-нибудь научиться. Выбери кого-нибудь поумнее и возьми с собой. Позволь им решать часть вопросов. Кроме того, если ты запланируешь выезд из провинции и будешь слишком занята столицей, можешь взять с собой Сян Жун.

В это время Сян Жун стоял рядом с Цинь Юу. Услышав, как ее вторая сестра говорит, что она может помочь, она чуть не расплакалась от радости. Она кивнула и сказала:

— Хорошо. Я обязательно буду учиться.

Цинь Юу знала, что у третьей молодой госпожи семьи Фэн была более слабая личность, но она все еще довольно хороший человек. Во время наводнения она носилась по всей столице, чтобы собрать одежду. Этого было достаточно, чтобы показать, что она могла оставаться относительно спокойной во время чрезвычайной ситуации, и обладала определенной способностью к анализу.

— Тогда в будущем я буду беспокоить третью молодую госпожу, — сказала Цинь Юу, кивнув Сян Жун, а потом обратилась к Фэн Юй Хэн: — Юная госпожа, можно ли использовать вашего ученика?

Фэн Юй Хэн знала, что она говорит о Сун Кане. В настоящее время он все еще жил в августейшем дворце. В течение дня он ходил в зал Сотни трав, чтобы осмотреть пациентов. Он был очень хорошо знаком с Ван Линем и Цинь Юу. Но она не хотела держать Сун Кана в столице, поэтому сказала Цин Юу:

— Он бесполезен. Он должен последовать за армией вместе со мной. Травмы, полученные на поле битвы, — это не мелочи. Особый талант Сун Кана заключается в хирургии. Держать его в столице неэффективно.

Цинь Юу не опровергла это. Вместо этого Яо Сянь сказал:

— Не волнуйся. Поскольку я уже приехал в столицу, я не собираюсь возвращаться в Гуанчжоу. Я лично буду следить за столицей.

Раз Яо Сянь сказал это, Фэн Юй Хэн и Цинь Юу были совершенно спокойны. Зал Сотни трав изначально был приданым, которое семья Яо дала Яо Ши. Яо Сянь был императорским врачом, и другие считали его божественным доктором. Если он будет контролировать зал Сотни трав, то это будет лучше всего.

Цинь Юу спросила Фэн Юй Хэн:

— Молодая госпожа, когда вы планируете уехать?

Фэн Юй Хэн немного подумала:

— Максимум через пять дней. После того, как я позабочусь об этом, я отправлюсь в военный лагерь. Все будет так же, как в прошлом. Если что-нибудь случится, приходи в военный лагерь, чтобы найти меня. Также следи за счетами магазинов. Ты не должна понижать свою охрану. Если у тебя появится шанс, взгляни на округ Цзи Ан. Рано или поздно, зал Сотник трав будет необходимо открыть и там. Если представится хорошая возможность, просто открой его.

Позаботившись об этом, Яо Сянь и Цинь Юу поехали в зал Сотни трав, чтобы что-то обсудить с Ван Линем. В комнате остались только Фэн Юй Хэн и Сян Жун. Она смотрела, как Сян Жун глядит на нее в ответ, и невольно засмеялась:

— Если тебе есть что сказать, просто скажи! Завтра, после того, как похороны бабушки будут завершены, ты сможешь последовать за дедушкой и Цинь Юу в зал Сотни трав. Ту очень поможешь сестре. Меня не будет в столице, поэтому домашние дела будут оставлены на твое усмотрение.

Сердце Сян Жун было тронуто. Она стояла перед Фэн Юй Хэн, и как будто вернулась в детство. Эта старшая сестра была дочерью поместья от первой жены и со всеми держалась равнодушно. Эта вторая сестра нравилась ей больше всего, но у нее был холодный характер, и она очень редко говорила. Но в то же время способности ее второй сестры становились все более удивительными. Она сияла еще ярче, чем прежде. Стоя перед ней сейчас, у нее не было никаких просьб. Она просто надеялась, что сможет сопровождать ее всю жизнь. Это было бы хорошо.

Она улыбнулась с некоторым смущением и сказала:

— Сян Жун хотела поклониться второй сестре. Император даровал такую великую милость, и Сян Жун знает, что это должно было поддержать репутацию второй сестры; однако, коленопреклонение кажется мне слишком далеким от выражения всей моей симпатии по отношению ко второй сестре, поэтому я не знаю, как поблагодарить вторую сестру за эту милость, — она опустила голову и потерла руки. А потом, как будто став очень решительной, она подняла голову и сказала: — Вторая сестра, Сян Жун не выйдет замуж за его высочество седьмого 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 489. Невозможно достичь взаимопонимания без слов и обрести душевную близость**

Невозможно достичь взаимопонимания без слов и обрести душевную близость

Сян Жун сказала это, и Фэн Юй Хэн почувствовала, что это немного неожиданно. Она не понимала, о чем думала эта девушка. Более того, Сюань Тянь Хуа был тем, кто потрясал сердце каждой девушки! Если бы она сначала не встретила Сюань Тянь Мина…

Фэн Юй Хэн покачала головой, считая, что лучше ей забыть об этом. Она не хотела думать о том, что она может или не может иметь; однако она спросила Сян Жун:

— Не говоря уже о том, можешь ли ты или нет, вторая сестра спросит тебя, почему ты говоришь, что не хочешь?

Что касается этого вопроса, Сян Жун уже думала об этом. Хотя она немного растерялась, когда ее спросили напрямую, она очень быстро пришла в себя:

— Потому что я не в состоянии достичь такого же взаимопонимания, какое есть у второй сестры с его высочеством седьмым принцем, и не смогу обрести такую же душевную близость, как у второй сестры с его высочеством девятым принцем. Я долго и упорно думала, но так и не смогла найти хоть какую-то точку соприкосновения. Даже если бы нас силой столкнули бы вместе, я бы все равно считала его божеством.

В конце концов, она была еще маленьким ребенком. Ее взгляд на Сюань Тянь Хуа был взглядом обычного человека на божество. По правде говоря, так было не только с Сян Жун. Даже Фэн Юй Хэн не знала, как смотреть на Сюань Тянь Хуа. Если подумать, то единственное слово, которое приходило на ум, было слово «божество».

Она погладила Сян Жун по голове:

— Одиннадцать лет, это возраст, когда ты все еще должна учиться в школе. Я действительно не знаю, какие грехи совершают люди этой эпохи, фактически возлагая на одиннадцатилетнюю девочку надежды всей семьи, вынуждая так скоро беспокоиться о собственной жизни. Сян Жун, если ты доверяешь второй сестре и хочешь жить счастливой жизнью, забудь обо всем этом. Ты не должна об этом беспокоиться. По крайней мере дождись брачного возраста, а потом уже беспокойся об этих вещах.

Было еще кое-что, что она не сказала. По правде говоря, даже в пятнадцать было еще рано. В эту пору можно испытать свою наивную первую любовь, но лично ей согласиться выйти замуж в пятнадцать лет было довольно тяжело. Причина, по которой она не слишком сопротивлялась Сюань Тянь Мину, заключалась в том, что душе ее уже было под тридцать. Но в эту эпоху Сян Жун учили становиться чем-то вроде монстра, и она не могла не сокрушаться по этому поводу, подсознательно начиная высказывать свои мысли, поразив тем самым сестру:

— Если у меня когда-нибудь будет дочь, я определенно не позволю ей провалиться в это болото.

— Вторая сестра, Сян Жун уже одиннадцать лет. Я уже не ребенок.

Она рассмеялась, зная, что такие понятия невозможно распространить так быстро. Она могла только отказаться от этой темы, только сказав Сян Жун:

— Доверься мне и не думай об этом. Никто не может предсказать будущее. Ты не можешь, я не могу, и седьмой брат тоже не может. Расслабься и расти понемногу. Спешить некуда.

Наконец, настал день, когда основательницу похоронят. Поскольку старый дом в округе Фэн Тонг был разрушен наводнением, она могла быть похоронена только на кладбище в двадцати ли к западу от столицы.

В этот день, кроме беременной Хань Ши, присутствовали все члены семьи Фэн. Единственный сын, Фэн Цзинь Юань, шел во главе процессии. Внук первой жены Цзы Жуй и внучка первой жены Фэн Юй Хэн несли гроб. За ними шли Сян Жун и Фэнь Дай. Еще дальше — сестры Чэн Ши, Ан Ши и Цзинь Цзен.

Это похоронное шествие сопровождало два гроба. В одном лежала основательница, а в другом — Цзинь Цзен. Снаружи было объявлено, что Цзинь Цзен умерла, горюя из-за смерти основательницы. Внутри же, что Цзинь Цзен будет похоронена, чтобы сопровождать умершую.

Относительно того, как именно умерла Цзинь Цзен, ни один человек не спросил об этом. Фэн Цзинь Юань хотел убить Цзинь Цзен, поэтому существовала, по крайней мере, сотня методов, кроме того она заслужила смерть. В этом тоже никто не сомневался. У Фэн Юй Хэн никогда не было сердца богини. Принцип, которого она придерживалась что в предыдущей жизни, что в нынешней, заключался в следующем: если вы будете хорошо обращаться со мной, я буду относиться к вам еще лучше, если плохо, я обязательно заставлю вас желать смерти. Когда дело доходило до этих принципов, она не делала различий между заботой о знакомых или нет. Ни один человек не мог это изменить.

Похоронная процессия основательницы была довольно приличной. Хотя ее нельзя было сравнить с той, которую он мог организовать как стандартный премьер-министр первого ранга, она определенно более чем соответствовала тому, что могла сделать семья чиновника стандартного пятого ранга. В гробу была даже золотая сетка.

Похороны длились с рассвета до полудня. Когда дело было закончено, семья Фэн трижды поклонилась гробу основательницы.

На обратном пути в поместье группа была немного подавлена. В прошлом году семья Фэн потеряла много людей. От Чэнь Ши до Фэн Цзы Хао были также и Чэнь Ю с основательницей и даже Цзинь Цзен могла быть занесена в этот список. Возможно, нужно было учитывать даже Кан И и Жу Цзя, которые были женой и дочерью, соответственно. Ранее великая семья внезапно сократилась многократно.

Фэн Юй Хэн сидела в карете семьи Фэн и слушала шум улиц, раздававшийся по ту сторону занавеси. Были там и сделки купли-продажи, и детский плач, иногда из ресторанов доносились звуки разыгрываемых пьес. Людской шум и гам наполняли ее уши. Она чувствовала, что это действительно более человечно.

Жизнь должна быть такой вот «живой», а не как в поместье Фэн, где дворы делали так, как им нравилось, а между наложницами и братьями и сестрами происходили сражения на смерть. По правде говоря, она не хотела, чтобы столь многие умерли; однако люди не вели себя так, как она надеялась. Получив немного однажды, они захотят большего. Как только они получат больше, они захотят лучшего. От Чэнь Ши до Цзинь Цзен все они искали трудностей, но Фэн Цзинь Юань возложил всю вину на нее.

Она спросила Хуан Цюань и Ван Чуань:

— Слышали ли вы, когда семья Фэн уедет?

Они покачали головами, и Ван Чуань сказала:

— Я просто знаю, что его высочество пятый принц дал лорду Фэн немного денег, чтобы он мог выкупить дело у молодой госпожи. Я также слышала, что его высочество пятый принц подарил семье Фэн новое место жительства как часть обручального подарка четвертой молодой госпожи. Думаю, семья Фэн должна переехать туда, и я не слышала, как позаботятся о месте жительства, предоставленном его величеством.

Хуан Цюань подхватила:

— Как еще можно о нем позаботиться? Оно неизбежно будет продано за деньги, которые затем будут растрачены через несколько дней.

Фэн Юй Хэн, однако, покачала головой:

— Резиденция, предоставленная чиновнику двором, не может быть продана, но может быть заложена. Но сейчас Фэн Цзинь Юаню не должен испытывать недостатка в деньгах. Он не должен сразу подумать об этом.

— Почему это так беспокоит молодую госпожу? Если они хотят это сделать, просто дайте им это сделать. У нас есть наше поместье княгини. Независимо от того, что сделает семья Фэн, вы будете совершенно оправданы, если не поедете, — Хуан Цюань говорила откровенно и от всей души: — Когда речь заходит об этой семье, было бы лучше, если бы молодая госпожа отошла от них так далеко, как только возможно. Будет еще лучше, если вы больше никогда не будете вступать в контакт с ними. Эта слуга даже чувствует, что просто взгляд на лорда Фэн сокращает нашу продолжительность жизни на год.

Фэн Юй Хэн засмеялась:

— Разве это может быть так серьезно, как ты говоришь? Нам не нужно стараться изо всех сил избегать их. В любом случае, мы вернемся в военный лагерь. Готовьтесь в течение следующих нескольких дней. Мы уедем как можно быстрее.

Служанки кивнули, и Ван Чуань сказала:

— Раньше госпожа хотела поехать в Сяо Чжоу, чтобы сопровождать молодого мастера. Теперь божественный доктор Яо вернулся, и кажется, что госпожа Яо больше не хочет ехать в Сяо Чжоу. Вместо этого к концу скоро подойдет отпуск молодого мастера. Он не сможет оставаться в столице более двадцати дней, потом он должен вернуться в Сяо Чжоу.

Фэн Юй Хэн слегка нахмурилась. Хотя от столицы до Сяо Чжоу было не очень далеко, путь все равно занял бы несколько дней. Даже с экспертами, защищающими его, она все равно каждый раз очень переживала, когда Цзы Жуй уезжал и возвращался. Этот ребенок должен был посещать занятия и не мог оставаться в столице вечно. Немного подумав, она сказала:

— Тогда посмотрим, смогу ли я найти время. Я лично провожу его. Да, так будет идеально. Я очень хочу поприветствовать и директора школы.

Экипажи семьи Фэн наконец вернулись ко входу в поместье; однако, там стояла толпа людей, блокирующих его. Там были и граждане, и солдаты.

Фэн Юй Хэн подсознательно нахмурила брови, и от нее во все стороны начало распространяться раздражение. Не было ни одного мирного дня в поместье Фэн. Основательницу только что похоронили, а они даже не попали в усадьбу. Как так случилось, что опять начались неприятности?

Она хотела проигнорировать это, но карета, в которой она сидела, уже остановилась. Если бы она просто развернулась, чтобы уйти, она потеряла бы часть своего собственного достоинства, как княгини. Она не могла не вздохнуть, прежде чем выйти из экипажа и направиться к толпе людей.

Хотя она все еще была в траурной одежде, люди сразу же узнали ее, поэтому они подсознательно расступились, давая ей пройти. Что касается Фэн Цзинь Юаня, то он был окружен этой толпой; однако Фэн Юй Хэн сумела пройти сквозь нее без остановки.

Сделав четвертый шаг, она обернулась и посмотрела в толпу. Ожидавшие солдаты первыми сделали шаг вперед. Все они встали на колени и громко сказали:

— Этот подчиненный приветствует княгиню.

Фэн Юй Хэн была не в лучшем настроении. Вопросы семьи Фэн уже заставили ее чувствовать раздражение. Увидев солдат, она, похоже, вспомнила кое-что, поэтому спросила:

— Вы пришли сюда, чтобы арестовать чиновника Фэн и привлечь его к ответственности?

Человек впереди посмотрел на нее и сказал:

— Отвечаю княгине, это действительно так.

Эти слова ошеломили Фэн Цзинь Юаня. Арест и предание суду? Почему они арестовывают его?

На его лице появилось злоба. Указав на Фэн Юй Хэн, он сказал:

— Что за чушь ты извергаешь? — затем он спросил солдата: — Ты действительно смелый! Какое преступление совершил этот чиновник?

Ответственный солдат не был ни надменным, ни скромным. На вопрос Фэн Цзинь Юаня он спокойно сказал:

— ЛДорд Фэн, вы забыли? В то время, когда княгиня забрала вас из тюрьмы, это было сделано для того, чтобы провести похороны старейшей госпожи Фэн. Теперь, когда старейшая госпожа уже похоронена, неразрешенное дело лорда Фэн, естественно, будет рассмотрено правительством.

Фэн Цзинь Юань пришел в ярость:

— Какое неразрешенное дело? Этот чиновник уже передал дело поместья Фэн в руки Сюй Цзин Юаня. Документы уже поданы. Не извергайте такую ложь!

Солдат не понимал:

— Лорд Фэн, вы действительно вернули документ, но это не имеет отношения к текущему делу. Преступление, рассматриваемое господином против вас, не касается дела. Это касается обмана императора.

После произнесения слов «обман императора», Фэн Цзинь Юань почувствовал, что на его голову вылили ведро холодной воды, и даже его сердце остыло на полградуса. Он внезапно понял, что ошибся. Хотя дело было возвращено, никто не осмелился бы простить ему обман правителя, если только за ним не следил сам император. Но, основываясь на личности императора, как он мог его контролировать? Человек, которого он обманул, был Чжан Юань!

Думая так, смелость, которую Фэн Цзинь Юань усердно собирал по крупицам, немедленно испарилась. Он покачнулся несколько раз, нуждаясь в поддержке Чэн Цзюнь Мань, чтобы оставаться на ногах.

Вход окружало большое количество людей, большинство из которых были гражданами. Увидев, как он показывает пальцем и кричит, все они с презрением на лицах глядели на него.

У Фэн Цзинь Юаня не было лица, чтобы оставаться. Он с умоляющим выражением лица повернулся к Чэн Цзюнь Мань, надеясь, что эта старшая жена придумает что-нибудь, чтобы помочь отстоять его дело; однако он внезапно услышал, как заговорила Фэн Юй Хэн. Ее голос звучал совершенно измучено:

— Эта княгиня пойдет во дворец, чтобы попросить прощения у отца-императора по этому вопросу. Еще недели не прошло после смерти старейшей госпожи. Идите, скажите лорду Сюй. Просто скажите, что эта княгиня позаботится об этом.

Сюй Цзин Юань изначально был на стороне Фэн Юй Хэн. Так что она имела большое влияние на правительство столицы. Услышав, что она позаботится об этом, солдат больше ничего не сказал. Они просто отсалютовали ей, поднялись с земли и ушли, даже не глядя на Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань был немного озадачен. Почему эта дочь, которая всегда боролась с ним, вдруг стала такой доброй и захотела помочь ему сгладить ситуацию?

Но что бы ни говорили, его не забрали солдаты, так что это было хорошо. Фэн Цзинь Юань вздохнул с облегчением. Как раз когда он собирался что-то сказать, он внезапно услышал голос из толпы:

— Лорд Фэн, княгиня помогла разобраться с вашим преступлением, не пора ли нам погасить наши долги?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 490. Деньги? Какие деньги?**

Деньги? Какие деньги?

Как только эти слова были сказаны, все обернулись и увидели человека в синих одеждах, вышедшего из толпы. На вид ему было глубоко за сорок. Слегка сгорбленный, с темной кожей и лицом. В общем, выглядел он довольно жалко.

Некоторые граждане узнали его:

— Разве это не продавец магазина Шэнцай на Восточной улице? Я слышал, что гроб старейшей госпожи Фэн был заказан там.

Магазин Шэнцай был магазином гробов. Причиной его названия послужил омоним\*. Это место было самым известным магазином гробов в столице. Его известность — следствие использования в работе высококачественных материалов. Все гробы делались одним-единственным стариком, и цены были чрезвычайно высоки. Только высокопоставленные чиновники и знатные люди могли себе позволить такие вещи. Кроме того, они должны были принадлежать высшему эшелону. Недостаточно просто обладания какими-то там деньгами.

Услышав о личности этого человека, Фэн Юй Хэн сразу подумала о гробе, в котором сегодня лежала основательница. Она не слишком много думала о материалах. Она знала, что во многих частных клубах двадцать первого века использовались высококачественные столы и стулья, она даже видела клубы, в которых мебель была отделана золотой нитью. Она знала о них, но никогда не спрашивала о цене. Более того, даже если бы она спросила об этом, это была бы цена двадцать первого века. Не было бы никакого способа сравнить ее с настоящим.

Человек из магазина гробов встал перед Фэн Цзинь Юанем и, собрав все свое мужество, спросил его:

— Лорд Фэн сказал, чтобы мы принесли гроб до того, как старейшая госпожа будет вывезена, но клерк сказал, что семья Фэн спешила и не нашла возможности подготовить деньги. Как правило, наш магазин Шэнцай не продает в кредит. Это знает вся столица. Кроме того, нет человека, который купил бы гроб в кредит для уже скончавшегося. Но поскольку мы давно занимаемся этим бизнесом, мы не должны пренебрегать добрыми делами. Старейшая госпожа ждала здесь, чтобы ее положили в гроб, и мы не могли помешать этому из-за мелочи вроде денег. Вот почему наш магазин Шэнцай был готов отложить эту сумму денег. Теперь, когда лорд Фэн вернулся в поместье, разве этот долг не должен быть улажен?

В то время, когда он говорил с Фэн Цзинь Юанем, Фэн Юй Хэн повернула голову и тихо спросила Ван Чуань:

— Какова приблизительная стоимость гроба старейшей госпожи?

Ван Чуань некоторое время размышляла, а затем сказала:

— Эта слуга не может дать слишком точную оценку, но она должна составлять не менее двух сотен таэлей, потому что в магазине Шэнцай нет дешевого товара. Все они имеют стартовую цену в двести таэлей.

Хуан Цюань подхватила:

— Двухсот таэлей недостаточно. Та золотая нить довольно дорогая. Я полагаю, стоимость около пятисот таэлей.

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Пятьсот — это немного. Она верила, что Фэн Цзинь Юань сделал это из сыновних чувств. Он хотел, чтобы основательница обладала лучшим местом упокоения после смерти. В конце концов, она любила деньги, пока была еще жива, поэтому он не мог позволить ей отдыхать в чем-то потрепанном после кончины.

Но если и было в чем-то винить кого-то, то только в том факте, что в поместье Фэн почти полностью обанкротилось. Госпожам, наложницам и молодым госпожам нужно было заботиться о себе самим. Помимо беременной Хань Ши, нуждавшейся в добавках, коммунальные средства не выдавались никому. Даже ежемесячное пособие, которое отправлялось ей и Цзы Жую в павильон Единого благоденствия, перестало отправляться пару месяцев назад. Она знала ситуацию в поместье Фэн и не хотела спорить из-за этих небольших денег, поэтому никогда не просила о них.

Фэн Цзинь Юань четко знал ситуацию в семье, так как ему хватило смелости попросить такой дорогой гроб из магазина Шэнцай?

В это время Сян Жун приблизилась к ней и тихо выразила свои собственные мысли:

— Вторая сестра, отец ведь не придет к мысли навязать этот долг тебе, верно?

Она вспомнила моменты после смерти основательницы. В душе она чувствовала себя немного смущенной. В конце концов, если бы она не подстрекала ту толпу напасть на нее, она не дала бы Цзинь Цзен возможности принять меры. Вот почему она предоставила Фэн Цзинь Юаню двести таэлей для проведения этих похорон.

Кроме того основательница выглядела очень потрепанной. Бабушка Чжао, которую тоже избили, набралась сил и пошла на склад, искать вещи, но она не смогла найти ничего хорошего. По-видимому, Фэн Цзинь Юань взял их все и продал. Так что она потратила немного денег, чтобы купить драгоценности и одежду для покойной. Она даже выделила несколько нефритовых браслетов от себя для основательницы. Даже расколотое серебро пошло в дело. В пересчете на деньги было потрачено около трехсот таэлей.

Похороны семьи Фэн были довольно убогими, и, вероятно, стоили меньше пятидесяти таэлей. Если бы Фэн Цзинь Юань подсчитал оставшиеся двести таэлей и использовал их, чтобы купить гроб для основательницы, она могла бы в последний раз проявить доброжелательность и покрыть оставшиеся несколько сотен таэлей. Даже если бы это означало, что основательница зажила бы щедрой и мирной жизнью в подземном мире, это было лучше, чем ее карабкания через окна в павильоне Единого благоденствия на седьмой день после смерти или на седьмой день седьмого месяца.

Пока она думала об этом, то услышала, как Фэн Цзинь Юань громко произнес:

— Как этот чиновник может быть должен вам деньги за этот гроб! Человек, похороненный сегодня, не только мать этого чиновника, но и бабушка княгини Цзи Ан. Княгиня Цзи Ан — дочь первой жены семьи Фэн, и ее бабушка всегда была близка с ней. Этот гроб, отделанный золотой нитью, был подарен княгиней ее бабушке.

Услышав, что это был подарок от княгини Цзи Ан, гробовщик облегченно вздохнул, затем посмотрел на Фэн Юй Хэн:

— Если он был подарен княгиней Цзи Ан, я чувствую себя спокойно, — он боялся, что Фэн Цзинь Юань откажется платить, но не боялся, что Фэн Юй Хэн сделает то же самое, потому что у Фэн Юй Хэн хороший характер, и она не поскупиться отдать серебро.

Фэн Юй Хэн была очень добра. Она ничего не сказала Фэн Цзинь Юаню, только спросила этого мужчину средних лет:

— Могу я спросить, сколько стоит гроб?

Тот сказал:

— Как правило, стоимость должна быть шестьсот таэлей, но, поскольку платит княгиня, пятисот таэлей будет достаточно. Это просто стоимость материалов и труда. Этот скромный человек не смеет просить о заработке для магазина.

Цена сразу упала на сотню таэлей, и глаза Фэн Цзинь Юаня слегка покраснели. Репутация у его второй дочери действительно была так велика, что заставила магазин Шэнцай проявить инициативу и снизить цену аж на целых сто таэлей!

Пока он удивленно слушал это, Фэн Юй Хэн сказала:

— Нет необходимости.

Фэн Цзинь Юань запаниковал:

— А-Хэн, сто таэлей все еще деньги!

Фэн Юй Хэн закатила глаза и посмотрела на него с презрением:

— Это вопрос переговоров? Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы какая-нибудь семья обсуждала цены с производителями гробов?

Люди начали обсуждать:

— Правильно! Кто будет вести переговоры при покупке гроба!

Мужчина средних лет быстро успокоился:

— Это не так, не так, это нельзя считать переговорами. Это скромный охотно снижает цену.

Фэн Юй Хэн, однако, продолжала говорить, что в подобном снижении нет необходимости.

Фэн Цзинь Юань фыркнул:

— Хорошо, в любом случае, это ты платишь. Ты можешь заплатить, сколько захочешь, — сказав это, он поднял ногу, чтобы войти в усадьбу. Он уже достиг своей цели. Он высоко вознес Фэн Юй Хэн перед всеми этими людьми. Даже если она не хотела тратить эту сумму, ей все равно нужно ее потратить. В противном случае она обзаведется плохой репутацией.

Видя, что Фэн Цзинь Юань собирается войти в поместье, Фэн Юй Хэн сморгнула и поняла. Этот отец никогда не планировал платить эти двести таэлей! Он собирался заставить ее заплатить полные шесть сотен таэлей.

На каком основании?

Его мать умерла, но он, сын, не заплатил ничего; однако внучка потратила деньги на покупку драгоценностей и одежды на сумму свыше тысячи таэлей. Какая семья придерживалась таких правил?

Она открыла рот и закричала:

— Отец собирается вернуться за банкнотами?

Фэн Цзинь Юань вопросительно хмыкнул, остановился и посмотрел на нее, озадаченно спрашивая:

— За какими банкнотами? Гроб был куплен тобой для твоей же бабушки. Почему ты хочешь, чтобы я принес банкноты?

Фэн Юй Хэн подумала, что этот бесстыдный старик действительно хочет отрицать этот долг. В ее сердце вспыхнул гнев, и она холодно спросила Чэн Цзюнь Мань:

— Эта княгиня принесла триста таэлей в банкнотах на похороны бабушки. Сколько потрачено на сегодняшний день?

Чэн Цзюнь Мань естественно понимала, что имела в виду Фэн Юй Хэн. Из-за этого вопроса она тоже была переполнена гневом и сразу же сказала:

— А-Хэн, ты дала нам в общей сложности двести восемьдесят таэлей в банкнотах. Муж оставил мне только восемьдесят. Остальные двести он забрал. В настоящее время из восьмидесяти таэлей, подаренных мне, осталось менее двадцати. Я хотела поговорить с тобой об этом после возвращения в усадьбу.

Перед чужими людьми Чэн Цзюнь Мань не называла ее княгиней, потому что знала о том, что именно могли распространить по городу испуганные люди. Если она назовет ее княгиней, то по столице неизбежно начнет гулять слух о том, что княгиня Цзи Ан злоупотребляет своей властью и смотрит свысока на главную жену своей семьи.

Фэн Юй Хэн не думала о таких вещах. Она только услышала, что Фэн Цзинь Юань оставил только восемьдесят талей для проведения похорон. Гнев в ее груди разгорелся еще сильнее.

Фэн Цзинь Юань не думал, что Фэн Юй Хэн станет подсчитывать банкноты, которые она ему дала. Он еще меньше ожидал того, что Чэн Цзюнь Мань на самом деле разоблачит этот вопрос перед всеми этими людьми. Он чувствовал легкий стыд и не смел смотреть на Фэн Юй Хэн.

Среднего возраста гробовщик неловко застыл на месте. Его немного волновало то, как он должен просить эти деньги. Магазин Шэнцай работал уже довольно долго, и он впервые столкнулся с этой проблемой.

К счастью, Фэн Юй Хэн не хотела беспокоить его бизнес, поэтому она отвела свой взгляд от Фэн Цзинь Юаня и вытащила из своего рукава банкноты на шестьсот таэлей:

— Это деньги на гроб. Позаботься об этом, — она передала их и, наконец, отослала человека средних лет.

Прямо перед тем, как этот человек ушел, он с презрением посмотрел на Фэн Цзинь Юаня, заставив того почувствовать себя еще более пристыженным.

Он хотел вернуться в поместье, но было понятно, что Фэн Юй Хэн не хотела отпускать его. Некоторые не принимают ее доброту, когда им предлагали, поэтому ей не нужно продолжать быть доброй. Разве он не решил заставить ее заплатить за гроб перед всеми этими людьми? Хорошо, можно было посчитать, что она выполняет свои сыновние обязанности. Это было хорошо. Но войти в усадьбу сейчас было бы не так просто.

Люди услышали, как Фэн Юй Хэн холодно задает вопрос:

— Отец, что вы сделали с двумя сотнями таэлей, данными для проведения похорон бабушки?

Фэн Цзинь Юаня бросило в холодный пот. Он стоял на месте, разрываясь перед двумя вариантами ответа, причем оба были плохими. Когда Фэн Юй Хэн выступила с речью, она подчеркнула: «проведение похорон бабушки». Это сразу же обострило ситуацию. Что он должен сказать?

Какое-то время атмосфера была очень неловкой.

Именно в это время Фэн Цзы Жуй, который тихо стоял рядом с Фэн Юй Хэн, вдруг заговорил:

— Отец, возможно, пошел покупать сучжоускую вышивку\*\*. В тот день старшая сестра была при дворе. Я видел, как отец принес вышивку. Цзы Жуй признал в ней сучжоускую вышивку. Она очень дорогая.

Фэн Цзинь Юань пораженно, с некоторым смущением посмотрел на Цзы Жуя. Он никогда не думал, что такие мелкие поступки были действительно замечены его сыном. Он немного занервничал и впопыхах придумал оправдание:

— Она была для твоей бабушки. Ее поместили в гроб, — затем он снова напоказ, весьма горестно сказал: — Твоя бабушка любила сучжоускую вышивку, когда она была еще жива. Неважно, как дорого, отец должен был купить одну.

Когда он сказал это, люди почувствовали себя немного тронутыми. Некоторые из женщин-зрителей даже утерли слезы.

Но Ан Ши, которая стояла в стороне, с замешательством сказала:

— Один из портных в моем ателье сказал, что два дня назад муж пришел и взял сучжоускую вышивку без оплаты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Значение названия магазина 升财 (Шэн Цай)– становится богатым. Омонимы — это разные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию слова, морфемы и другие единицы языка

\*\* Немного информации и красоты техники Сучжоу: https://national-travel.ru/suchzhouskaya-vyshivka

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 491. В этот дождливый день отец хочет принять человека**

В этот дождливый день отец хочет принять человека

Слова Ан Ши заставили Фэн Цзинь Юаня немного рассердиться:

— Я, конечно же, обязательно постараюсь компенсировать эту сумму позже. Это не имеет отношения к этому вопросу.

Ан Ши выступила против этого преступления и добавила:

— Но муж взял еще одну вышивку три дня назад, но тогда вы заплатили. Кроме того, это были две сотни таэлей. Покупка была оплачена банкнотами, — Ан Ши была совершенно озадачена: — Муж, для чего вы покупаете так много праздничных вышивок?

Слова «праздничные вышивки» заставили всех застыть на месте. Так называемые праздничные вышивки были не простыми вышивками. Они были чем-то, что могло использоваться для радостных случаев. Например, во время свадеб, родов или когда кто-то преуспел, сдавая имперские экзамены. Обычно цвета и сам рисунок весьма радостные, поэтому люди называют их праздничными вышивками.

Но семья Фэн в последние несколько дней проводила похороны. Для чего Фэн Цзинь Юань покупал праздничные вышивки?

Все перевели взгляд на Фэн Цзинь Юаня. Чэн Цзюнь Мань опередила всех, спросив:

— Когда мать выносили, в новом гробу не было сучжоуской вышивки. Муж уверен, что эти вышивки были куплены для мамы?

Фэн Цзы Жуй размышлял вслух:

— Когда я увидел уходящего отца, сучжоуская вышивка, которую он держал в руках, была исполнена в красных тонах. Учитель сказал, что красный цвет нельзя использовать во время похорон. Невозможно, чтобы отец не знал об этом, поэтому они не были куплены для бабушки.

Маленький ребенок разоблачил этот вопрос, и Фэн Цзинь Юань почувствовал, что потерял еще больше лица. Ему хотелось найти трещину, в которую можно было бы заползти, чтобы спрятаться ото всех. Еще больше он ненавидел то, что не мог придушить прямо на месте всех своих жен и детей.

В конце концов, он все еще ценил свою репутацию. Понимая, что он теряет контроль над ситуацией, он быстро бросил взгляд на Хэ Чжуна, чтобы тот разогнал граждан, стоящих перед входом. Хэ Чжун в свою очередь посмотрел на Фэн Юй Хэна. Видя, что нее нет какой-то особенной реакции, он заставил слуг семьи разогнать толпу.

С одной стороны, слуги разгоняли толпу, с другой Фэн Цзинь Юань вел переговоры со своей второй дочерью:

— Если нам есть о чем поговорить, то можем ли мы сделать это в поместье?

Фэн Юй Хэн посмотрела на него и спросила:

— Почему раньше отец не подумал обсудить в поместье вопрос, касающийся гроба? Вы заставили эту княгиню заплатить шестьсот таэлей перед всеми этими людьми! — хотя она сказала это, она намеренно не стала смущать его. Вместо этого она развернулась и вошла в поместье Фэн, направляясь прямо во двор Пионов. Относительно этого отца, она чувствовала, что вот-вот потеряет последнее оставшееся терпение. Этот человек не знал, где нужно остановиться, чтобы не зайти слишком далеко. Он также не понимал, с каким человеком он мог заговорить, а с каким нет. Если покопаться в прошлом, когда Фэн Цзинь Юаню был назначен на правительственный пост после становления высокопоставленным ученым, то одни только боги знали, сколько денег потратила семья Яо, чтобы помочь этому посредственному человеку занять пост премьер-министра.

Фэн Цзинь Юань все время следил за ней; однако, он не забыл яростно взглянуть на Ан Ши несколько раз. Ненависть внутри семьи не должна выставляться напоказ. Почему все проблемы в его семье были хорошо известны?

Фэнь Дай, следовавшая за отцом, размышляла об этой ситуации и сказала своей личной служанке:

— Когда вернешься, спроси наложницу-мать, получала ли она какие-нибудь сучжоуские вышивки от отца за последние несколько дней?

Группа людей, наконец, вернулась в главный зал. Именно он был превращен в траурный зал. После того, как утром основательница была положена во гроб, слуги вернули его в первоначальный вид. Фэн Юй Хэн нашла свое место и села. Люди, следовавшие за ней, тоже сели.

Фэн Цзинь Юань очень бесстыдно сидел на месте, которое всегда принадлежало основательнице. Для него той уже не было в семье. Теперь он стал старшим, поэтому он должен там сидеть. Но он очень быстро понял, что что-то не так, потому что все смотрели на него. В их глазах прослеживались две очень четкие эмоции. Одна была вопросом, а другая — презрением.

Он хотел разозлиться; но чувствовал себя неуверенным, немного встревоженным и даже более того — испуганным.

Первым заговорила Чэн Цзюнь Мань; однако ее слова ошеломили всех. Она сказала:

— Несколько дней назад мы с Цзюнь Мэй пошли во дворец, чтобы увидеть тетю. Когда мы трапезничали с ней, то слышали, как тетя упоминала, что после убийств оставшихся злых сил Цянь Чжоу, они обнаружили в списках служанку, приехавшую с Кан И и пропавшую без вести. После сделанного запроса выяснилось, что она был забита до смерти Кан И из-за ошибки, совершенной много месяцев назад. В то время никто не задумался об этом. Мастер, забивший до смерти служанку, что может быть более нормальным? Более того, это была служанка из Цянь Чжоу; однако, по какой-то неизвестной причине в моем сердце есть узел, от которого я не могу избавиться.

Она подняла этот вопрос, как будто говорила о повседневной жизни. Фэн Юй Хэн посмотрела в сторону Фэн Цзинь Юаня и обнаружила, что его лицо было чрезвычайно бледным, а руки дрожали безостановочно дрожали.

Фэн Юй Хэн изогнула уголки губ в улыбке и спросила Чэн Цзюнь Мань:

— Это просто слуга. Почему мать подняла эту тему?

Чэн Цзюнь Мань некоторое время размышляла, а потом сказала:

— Я вошла в поместье Фэн после Кан И. После того, как мы, сестры, прибыли, мы не обращали слишком много внимания на слуг с ее стороны. Если действительно начать говорить об этом всерьез, то я действительно не могу вспомнить, когда кто-то пропал. Но… я иногда слышала, как муж выкрикивал во сне какое-то имя. Кажется…

— Это было имя «Сяо Цзин»? — закончила предложение Чэн Цзюнь Мэй. — Старшая сестра тоже слышала его?

Чэн Цзюнь Мань кивнула:

— Да, Сяо Цзин. Сначала я не особо задумывалась об этом. В конце концов, даже если у мужа была какая-то близкая сердцу подруга снаружи, это не самое главное. Но почему-то на ум продолжает приходить эта девушка из Цянь Чжоу. Хотя, возможно, я слишком много думаю об этом.

Страх в сердце Фэн Цзинь Юаня достиг определенной степени, он даже не осмелился взять чашку чая, принесенную слугой. Он боялся, что опрокинет ее из-за дрожащих рук.

Однако в это время поспешно вернулась служанка Фэнь Дай. Подойдя к ней, она тихо прошептала ей что-то на ухо, и лицо Фэнь Дай потемнело. Затем она повернулась, чтобы спросить его:

— Отец, та сучжоуская вышивка не была передана моей наложнице-матери?

Ее слова заставили других почувствовать себя еще более озадаченными. Если бы Фэн Цзинь Юань тайно потратил деньги на то, чтобы подарить беременной Хань Ши какую-то радость, Чэн Цзюнь Мань, возможно, смогла бы принять это и суметь с этим справиться. В конце концов, беременность была радостью. Использовать несколько вышивок, чтобы сделать Хань Ши счастливой, было ничтожным вопросом. Но теперь, когда Фэнь Дай сказала, что они не были переданы Хань Ши, можно было только гадать, куда они делись.

Фэн Юй Хэн улыбнулась и посмотрела на все еще бледного Фэн Цзинь Юаня. Затем она спросила Ан Ши:

— В то время бабушка сказала наложнице-матери Ан заботиться о делах в поместье. Помнит ли наложница-мать, какие люди приходили в поместье и как представлялись?

— Подробностей сразу не назову, но поскольку она была из Цянь Чжоу, у меня есть четкое воспоминание о присланных слугах, — ответила Ан Ши, а потом сказала своей служанке: — Иди, принеси регистр. Просто скажи, что вторая молодая госпожа хочет посмотреть.

Как только служанка собиралась кинуться выполнять поручение, Фэн Цзинь Юань внезапно ударил по столу. Он выглядел так, словно хотел испытать удачу, говоря:

— Не надо! Служанка, которая пропала без вести, действительно Сяо Цзин. В настоящее время она живет в пригороде, и уже на седьмом месяце беременности. Я готовился через несколько дней вернуть ее в поместье. Раз вы узнали об этом сейчас, это тоже хорошо.

Реакция на прозвучавшие слова была разной. Фэн Фэнь Дай пришла в ярость. Ан Ши и Сян Жун показали свое разочарование, а сестры Чэн внезапно встали. Лицо Цзы Жуй было полно отвращения, а Фэн Юй Хэн начала хихикать.

Фэн Цзинь Юань проигнорировал эмоции других. Даже внезапно вставших сестер Чэн Ши. Он просто впился взглядом в Фэн Юй Хэн, он смотрел так, как буто она совершила какое-то непростительное зло. Он яростно спросил:

— Что ты смеешься?

Фэн Юй Хэн некоторое время смеялась и, наконец, остановилась; однако она ответила своим собственным вопросом:

— Отец, вы даже не знаете, над чем я смеюсь? Тогда эта княгиня спросит вас, что вы только что сказали?

Фэн Цзинь Юань показалось, что ситуация ухудшается. Он даже не понимал, почему он почувствовал себя неуверенно, отвечая:

— Я сказал, что хочу вернуть Сяо Цзин в усадьбу, чтобы позволить плоти и крови семьи Фэн вернуться в семью!

— Вот как, — Фэн Юй Хэн кивнула и ничего не ответила ему. Вместо этого она повернулась, чтобы сказать Чэн Цзюнь Мань: — Мама, отправь кого-нибудь в правительственный офис. Поскольку отец хочет затащить эту семью в могилу, чтобы сопровождать Цянь Чжоу, нам не нужно беспокоиться о каких-либо семейных отношениях с ним. Идите в правительственный офис и скажите, что мы охотно покидаем семью Фэн. Мы будем удалены из генеалогических записей и всей семьи. С этого момента мы не будем иметь ничего общего друг с другом.

— Что ты говоришь? — Фэн Цзинь Юань пришел в ярость. Указывая на Фэн Юй Хэн, он сказал: — Теперь, когда ты стала княгиней, ты смотришь свысока на эту семью. Если хочешь уйти, уходи сама!

Однако человек, который ответил ему, была не Фэн Юй Хэн. Это была Чэн Цзюнь Мань:

— Я согласна с порядками княгини.

Чэн Цзюнь Мэй тоже согласилась:

— Хотя меня называют второй госпожой, я не такая старая. Я недостаточно прожила и не хочу умирать.

Ан Ши тоже высказалась:

— Моя Сян Жун еще не замужем. Я должна остаться в живых, пока не увижу, как она выходит замуж.

Даже Фэнь Дай выразила свою позицию на этот раз:

— Отец, если вы хотите сына, то наложница-мать Хань беременна им. Если вы хотите женщин, то в мире их много, но почему вы выбрали кого-то из Цянь Чжоу? Разве вы не шутите жизнями всей нашей семьи?

Фэн Цзы Жуй был молод и не хотел комментировать эту тему; однако он вложил свою ладошку в руку Фэн Юй Хэн. Так он молча сказал Фэн Цзинь Юаню, что независимо ни от чего он всегда будет стоять на стороне своей сестры.

Это был не первый случай, когда Фэн Цзинь Юаня все покинули. Не то чтобы он не слышал, что они сказали. Он осознавал, что ее статус как кого-то из Цянь Чжоу был щекотливым. Если об этом станет известно, то, возможно, вся усадьба Фэн будет отправлена в могилу. Но ему действительно нравилась эта Сяо Цзин. Он влюбился практически в ту же секунду, когда Кан И привела ее в поместье. Позже он придумал способ выслать эту служанку из поместья Фэн и тайком поддерживать ее вне его стен. Он планировал вернуть ее; но, кто же знал, что этот вопрос разоблачат, когда он не успеет подготовиться? Его полностью застигли врасплох.

Фэн Цзинь Юань стиснул зубы и сказал что-то бесстыдное:

— Пока вы ничего не говорите, этот вопрос никогда не покинет поместья Фэн. Она не более чем нормальная женщина.

Фэн Юй Хэн действительно не знала, что ей сказать. Она прожила две жизни и видела огромное количество людей. Она видела бесстыдных людей; тем не менее, Фэн Цзинь Юань был действительно лучшим среди них.

Он был самым выдающимся среди лучших, просто настоящий VIP-бесстыдник!

Она подняла палец и постучала себя по лбу. Ни один человек не говорил. Казалось, что все ждали ее решения. Даже Фэн Цзинь Юань смотрел на нее глазами, полными ожидания.

Фэн Юй Хэн внезапно почувствовала, что это весело. Отец хотел женщину, но теперь ждал, пока его дочь согласится?

Она чувствовала, что это весело, и фактически все закончилось новым взрывом смеха; однако, отсмеявшись, она сказала Ван Чуань:

— Иди, позови солдат, которые не так давно ушли. Скажи им, что эта княгиня не справится с тем, что Фэн Цзинь Юань обманул правителя. Пусть они быстро заберут этого человека!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 492. Недостаток Фэн Юй Хэн**

Недостаток Фэн Юй Хэн

По приказу Фэн Юй Хэн Ван Чуань очень быстро вернула солдат назад. На этот раз они ворвались прямо в зал и очень невежливо арестовали Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Цзинь Юань был на грани истерики, громко крича:

— Я твой отец! Я глава семьи Фэн! Если я умру, какая польза тебе?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Никакой, но если вы умрете, мы сможем продолжать жить. Если мы позволим продолжать жить вам, то мы все умрем с вами.

Ее слова немного походили на скороговорку, но люди были в состоянии ее понять. В этом мире не было стен, которые не протекали. Если бы Фэн Цзинь Юань действительно привел Сяо Цзин в усадьбу, это рано или поздно всплывет наружу. В то время семья Фэн действительно не смогла бы говорить за себя.

В этой семье все уже сложилось. По правде говоря, уже не было никого, кто стоял бы рядом с Фэн Цзинь Юанем. Однако была еще Фэнь Дай. Хотя она не могла принять этот вопрос и все еще чувствовала себя возмущенной из-за своей наложницы-матери, если бы Фэн Цзинь Юань действительно забрали, первое, о чем она подумала, это ее брак. Она боялась, что соглашение, составленное с большим трудом, станет недействительным, еще больше она боялась, что у нее не будет семьи Фэн, на которую можно было бы положиться. Даже если пятый принц женится на ней, она не смогла бы стоять самостоятельно.

Подумав об этом, Фэнь Дай быстро вышла вперед и громко сказала:

— Нет! Вы не можете забрать моего отца.

Фэн Цзинь Юань был так тронут, что чуть не заплакал. Он никогда не баловал и не любил эту четвертую дочь. Он даже немного не наблюдал за ее ростом, но только Фэнь Дай в этот критический момент была готова поддержать его.

Лицо Фэнь Дая было покрыто слезами в основном из-за страха. Она повернулась и попросила Фэн Юй Хэн:

— В любом случае, вторая сестра, это наш отец. Можешь ли ты отпустить его? — не дожидаясь ответа Фэн Юй Хэн, она добавила: — Если вторая сестра не отпустит его, я пойду и найду его высочество пятого принца, — когда она сказала это, ее голос стал резким, а в глазах появился гнев. Фэнь Дай протянула руку и, как и Фэн Цзинь Юань ранее, указала на Фэн Юй Хэн. Используя те же слова, она спросила ее: — Если отца заберут, то какие выгоды нас ждут?

Как только эти слова были сказаны, не говоря уже о Фэн Юй Хэн, даже другие не могли продолжать слушать. Ан Ши сказала:

— Четвертая молодая госпожа, вторая молодая госпожа спасает нас.

Сян Жун тоже добавила:

— Это не вторая сестра сказала им забрать его. Отец совершил преступление. Забрать его хочет правительство.

— Я пойду искать его высочество пятого принца. Я сделаю так, чтобы его высочество попросил о прощении отца! — громко закричала Фэнь Дай. Сказав это, она вышла на улицу; но тут она услышала позади себя хихикание Фэн Юй Хэн. Этот звук заставил онеметь ее кожу головы.

— Можешь пойти, поискать его, — сказала Фэн Юй Хэн: — Эта княгиня хочет узнать, осмелится ли его высочество пятый принц что-нибудь сделать по этому поводу. Даже если он это сделает, осмелится ли губернатор послушать его, — проговорив это, она холодно посмотрела на Фэнь Дай: — Послушай, если этой женщине разрешат войти в поместье, рано или поздно вся семья Фэн будет казнена. Но если этот бесстыдный отец уйдет, с этого дня ты станешь младшей сестрой княгини Цзи Ан. Когда ты выйдешь замуж, твой статус будет намного благороднее, чем у дочери чиновника пятого ранга.

Возможно, Фэнь Дай не приняла бы первую часть близко к сердцу, но последние слова оказались слишком соблазнительными для нее. Человек, который собирался звать на помощь, немедленно остановился. В ее глазах зажегся свет ожиданий.

Фэн Цзинь Юань заметил, что атмосфера, казалось, переменилась, и быстро сбил с толку Фэнь Дай:

— Даже если отец не умрет, ты все равно будешь ее младшей сестрой.

Фэнь Дай задумалась и поняла, что Фэн Цзинь Юань прав. Некоторое время она немного колебалась. Подумав еще, она откровенно начала договариваться с Фэн Юй Хэн:

— Как насчет того, чтобы мы спасли отца, а потом позаботились о женщине на улице?

В обычной ситуации это было бы лучшим методом; однако, как сразу после слов Фэнь Дай раздался крик Фэн Цзинь Юаня:

— Нет! Никто не имеет права прикасаться к ней! Если кто-нибудь осмелится прикоснуться к ней, я… я…

Некоторое время он повторял слово «я» и никак не мог придумать, что сказать. Вместо него договорила Фэн Юй Хэн:

— Вы не простите нас, даже если станете призраком, — она пожала плечами и внезапно почувствовала сильную усталость. Когда основательница умерла, она думала о бабушке и отце первоначальной владельцы тела. Если они не будут вести себя чрезмерно, она позволит им дожить до старости и спокойно встретить смерть. Это удовлетворило бы сыновнее благочестие этого тела. Но основательница скончалась из-за небольшой ошибки. Теперь она не испытывала ни малейшего сочувствия, когда смотрела на этого отца. Испытываемое опустошение было психическим, оно заставило ее ощутить желание убить этого человека, положив конец всем неприятностям. В будущем ей будет только легче.

Но было так много смотрящих глаз. Прикрыв веки, она подавила чувства в сердце и махнула рукой, не желая ничего говорить. Она просто сказала офицерам:

— Быстро заберите его. Эта княгиня больше никогда не хочет его видеть.

Все офицеры были людьми Сюй Цзин Юаня. Другими словами, они были людьми Фэн Юй Хэн. Услышав ее слова, они беспрекословно забрали Фэн Цзинь Юаня. Тот продолжал кричать и бороться; но его все равно вытащили из усадьбы.

Чэн Цзюнь Мань холодно оглядела людей и взяла на себя инициативу сказать:

— Естественно, я найду кого-нибудь, кто позаботится о женщине в другом дворе. Вам всем нужно быть немного осторожнее. Этот вопрос не должен быть предан огласке. В противном случае, даже если я пойду просить у тети прощения, этого будет недостаточно, чтобы защитить наши жизни.

Члены семьи Фэн знали, что все, связанное с Цянь Чжоу, будет считаться изменой, поэтому кивнули. Фэнь Дай даже сказала:

— Мы обязательно должны хорошо обо всем позаботиться. Лучше всего сжечь труп. Мы не должны оставлять следов.

Чэн Цзюнь Мань посмотрела на нее и слегка нахмурилась. У ребенка одиннадцати лет было такое сильное сердце. Как именно семья Фэн воспитывала своих дочерей?

Фэн Юй Хэн не стала задерживаться в поместье Фэн. Взяв Цзы Жуя, Ван Чуань и Хуан Цюань, она вернулась в поместье княгини. Сян Жун осталась на некоторое время, чтобы пообщаться с Ан Ши.

Семья Фэн была занята целое утро. Разборки оказались через чур громкими и были слышны в поместье княгини. Когда Фэн Юй Хэн вернулась в усадьбу, она увидела Яо Ши, сидевшую под финиковым деревом во дворе. Служанка вымыла фрукты и положила их на стол рядом с ней; но она даже не посмотрела на них. Руки Яо Ши вертели четки, которые она получила неизвестно где. Они были выточены из белого нефрита. В прошлом у Яо Ши не было привычки молиться с четками. Она просто взяла их, потому что чувствовала, что они прекрасны. Но прямо сейчас Яо Ши была мрачна и продолжала перебирать бусины. Все это заставило слуг во дворе тоже помрачнеть.

Фэн Юй Хэн чувствовала себя беспомощной. Тихо вздохнув, она подошла к Яо Ши и позвала ее:

— Мать.

Яо Ши, наконец, пришла в себя и перевела взгляд. Затем она посмотрела на Фэн Юй Хэн и через некоторое время сказала:

— Ты вернулась?

Фэн Юй Хэн кивнула и села на каменный стул напротив женщины. Она случайно взяла с тарелки фрукт и протянула ей:

— Мама, съешьте еще фруктов. Если есть что-то, чего вам хотелось бы съесть, сообщите об этом слугам. Мы можем приготовить это.

Что касается Яо Ши, то Фэн Юй Хэн ясно понимала, что проиграла, когда встретилась с этим лицом к лицу. Яо Ши походила на ее мать из прошлой жизни. Это заставляло Фэн Юй Хэн чувствовать себя немного взволнованной, чувствовать, что у нее будет лазейка, через которую она может помнить ее прошлую жизнь. Это было очень хорошо. Даже если жизненные взгляды Яо Ши соответствовали учениями женщин этой эпохи, даже если она не была ей близка, пока она могла спокойно за ней наблюдать, это стало бы своего рода утешением.

Она протянула вперед грушу в руке:

— Мама, поешьте немного.

Яо Ши посмотрела на грушу в руке дочери и внезапно почувствовала себя немного опечаленной. Ее глаза увлажнились, она больше не могла это контролировать. Она отвела взгляд и подняла рукав, чтобы утереть слезы. Фэн Юй Хэн посчитала, что Яо Ши, должно быть, чувствует, что такого рода сцена очень душевная, но тут она услышала, как Яо Ши сказала:

— Я никогда не ем груши. В прошлом, когда мы были в поместье Фэн, я не ела их. Я не ела их и позже, когда мы были на северо-западе. Даже если бы я голодала, а моя дочь принесла бы несколько груш с гор, я бы не стала их трогать, потому что меня чуть не отравили грушей, когда я была беременна нашей А-Хэн. С того раза я никогда не ела их.

Сказав это, она спокойно посмотрела на Фэн Юй Хэн. Как будто она рассказывала историю, не связанную с ней. Но эти слова заставили сердце Фэн Юй Хэн «содрогнуться». Она заволновалась, и ее рука дрогнула, заставив грушу упасть на землю. Ее подобрал Цзы Жуй.

Мысленно она прошерстила воспоминания первоначальной владелицы тела. Она, наконец, поняла свои недостатки. Они не касались внезапного изменения личности, а также владения боевыми искусствами и медицинских навыков, полученных от персидского учителя. Скорее это было в мелких деталях. Груша просто стала для Яо Ши последней каплей.

Она сделала ошибку. Изучив воспоминания изначальной владелицы тела, она действительно нашла, что Яо Ши не ела груши. Это было слишком тривиально, так что она полностью проигнорировала это, и эта груша…

В прошлой жизни ее мама обожала груши. После смерти ее отец всегда клал три вымытых фрукта перед картиной ее мамы. Она никогда не думала, что Яо Ши не будет есть груши; но упрямо верила, что Яо Ши определенно захочет съесть то, что ей нравилось в прошлой жизни. Даже если она не одобряла их, груши были действительно восхитительными фруктами. Она отправляла их и считала, что это неплохо.

К сожалению, ее добрые намерения были ошибочными. Она не знала, как дать объяснение этой единственной ошибке.

Яо Ши не отводила от нее взгляда, и Фэн Юй Хэн не избегала этого. Они смотрели друг на друга; но в глазах Яо Ши отразились горе и отчужденность. Была в них и обида. Она вспомнила, как Яо Ши только что сказала «моя дочь» и «наша А-Хэн». Эти слова дали понять, что она не воспринимает их как одну и ту же личность. Просто она не высказала это вслух.

Это был первый раз, когда Фэн Юй Хэн проиграла, встретившись с таким прямым взглядом, и проиграла довольно сильно. Она быстро отвела взгляд, не зная, куда деться от этого.

В это время она увидела, как Цзы Жуй протер грушу рубашкой и снова положил ее перед Яо Ши. Та выглядела озадаченной, и он сказал:

— Старшая сестра — это старшая сестра. Мать, почему вы стали такой? Старшая сестра очень хорошо к нам относится. Почему вы не знаете, как быть удовлетворенной? Если бы не старшая сестра, мы жили бы во дворе Ивы поместья Фэн. Также возможно, что мы были бы уже убиты. Мама, подумайте о том времени, когда мы только вернулись в усадьбу. Лекарство, которое госпожа прислала мне тогда. Подумайте о том, сколько убийц мы встретили на обратном пути с северо-запада. Подумайте обо всем этом. Как можно быть не удовлетворенной?

Слова Цзы Жуя заставили Яо Ши почувствовать себя немного тронутой. Она без единого слова втянула ребенка в свои объятия и только потом сказала:

— Она не твоя старшая сестра!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 493. Вы все сошли с ума**

Вы все сошли с ума Яо Ши притянула Цзы Жуя к себе, но ему удалось восстановить равновесие и избежать падения. Подняв глаза, он увидел свирепость на лице Яо Ши и испугался.

Он подсознательно сделал пару шагов назад, затем посмотрел на Фэн Юй Хэн, прежде чем решительно сказать Яо Ши:

— Старшая сестра — это старшая сестра.

Яо Ши упрямо покачала головой:

— Нет!

— Хватит! — Фэн Юй Хэн не выдержала и внезапно хлопнула по каменному столу, прежде чем встать. Она применила слишком много силы и в итоге сломала столешницу.

Яо Ши посмотрела на трещину и сказала Цзы Жую:

— Посмотри на боевые искусства, которыми она владеет, как твоя старшая сестра может их знать?

Цзы Жуй начал спорить с Яо Ши:

— И что такого в боевых искусствах? Боевые искусства можно выучить. Теперь я могу взять меч и провести несколько раундов с другими. Чувствует ли мама, что Цзы Жуй больше не ваш сын? Старшей сестре повезло на северо-западе, и это правда, которую признает даже император. Почему вы не верите в это? Кроме того, разве это не хорошо, что она изучала боевые искусства? Как она смогла бы защитить нас без своих навыков? Разве мы бы смогли жить в поместье княгини? Мама, почему вы не думаете о том, что нынешняя старшая сестра лучше, чем предыдущая?

Мать и дети спорили, и слуги не осмеливались даже пискнуть. Все они попрятались, не желая ни слышать, ни видеть. Даже Ван Чуань и Хуан Цюань спрятались во дворе Фэн Юй Хэн. Привратник закрыл ворота поместья и сказал императорской охране снаружи, что усадьба княгини не принимает гостей.

Яо Ши не могла смириться с тем, что ее сын и дочь ссорились с ней. Обездвиженная, она сидела на каменном стуле и безучастно смотрела на них, отчаянно пытаясь остановить слезы. Она тоже хотела жить счастливо со своими детьми, но перемены в ее дочери были слишком внезапными и уже превратились в шип в ее сердце, и этот шип вонзился довольно глубоко. Не существовало никакого способа вытащить его. Она тоже знала, что Цзы Жуй прав. Нынешняя А-Хэн была лучше предыдущей, но предыдущая… была более близкой. Она была намного ближе к ее сердцу.

Она не знала, что именно произошло. Было ясно, что внешность Фэн Юй Хэн не изменилась, но она мать, родившая ее. Не существовало человека, который был бы более чувствительным даже к небольшим изменениям. Она была уверена, что это два разных человека. Эта мысль продолжала развиваться, пока не укоренилась глубоко в ее мозге.

Но могла ли ее родная дочь вернуться?

В отчаянии взглянув на Фэн Юй Хэн, Яо Ши глубоко вздохнула и приложила все усилия, чтобы немного изменить свое мышление до состояния, в котором она смогла бы принять это все. Однако когда она снова заговорила, она сказала:

— Поскольку ты моя дочь, тогда, если кого-то можно пощадить, пощади их. Так много людей в семье Фэн умерли. Достаточно. Он твой отец. Если ты убьешь его, ты… ты будешь наказана небесами.

Фэн Юй Хэн не знала, как Яо Ши выстроила такую логическую цепочку, и чувствовала себя еще более неуверенной из-за того, почему та так уверена в том, что она хочет убить Фэн Цзинь Юаня. Она только что отправила этого человека в тюрьму. Это была обычная правительственная тюрьма. Как это может быть хоть отдаленно связано со словом «смерть»?

Она снова посмотрела на Яо Ши и впервые увидела немного решимости в глазах этой матери. Или, может быть, это был не первый раз. Когда та держала императорский указ и требовала развода с Фэн Цзинь Юанем, она выглядела так же решительно. К сожалению, прошло время, и с такой же решимостью во взгляде она просила прощения за Фэн Цзинь Юаня.

Фэн Юй Хэн не хотела слишком много объяснять, умрет ли Фэн Цзинь Юань или нет. Она просто спросила Яо Ши:

— Тогда что если бы ваша дочь умерла? Отправленная на северо-запад этим так называемым отцом и умершая от голода, убитая или встретившая смерть от иных причин. Или, возможно, я была бы убита отправленными отцом по пути в столицу убийцами. Мама, если бы это было так, встали бы вы перед Фэн Цзинь Юанем и попросили бы его о справедливости?

Яо Ши не знала, как ответить. Долгое время безучастно глядя на нее, сказала:

— Разве сейчас ты живешь не очень хорошо?

Фэн Юй Хэн рассмеялась:

— Кто раньше говорил, что я не ее дочь? Поскольку меня нет, подумайте о том, куда делась ваша настоящая дочь, — сказав это, она, совершенно измученная, встала. Ее душа была опустошена. Опустошение было таким глубоким, каким никогда не было даже после сражения с множеством врагов.

Цзы Жуй пошел вперед и поддержал ее. Фэн Юй Хэн похлопала его по голове и горько улыбнулась. Схватив ладошку Цзы Жуя, она пошла к своему внутреннему двору. Видя, что она собирается уходить, Яо Ши заволновалась и встала, закричав:

— Просто прости семью Фэн! А-Хэн не была такой злой. Просто относись к ней так, как относилась она.

Фэн Юй Хэн остановилась и начала задыхаться. С тех пор как она прибыла в этот мир, она сделала все возможное, чтобы защитить эту мать и младшего брата. Она сделала все возможное, чтобы позволить им жить лучшей жизнью; однако, в конце концов, она все еще не смогла приблизиться к сердцу этой матери. Сказать, что она не пребывала в депрессии, значило солгать. Сказать, что она не чувствовала обиды, было бы еще более невозможно.

Она отмахнулась, не оборачиваясь, и беспомощно сказала:

— Хорошо, я обещаю.

Однако Яо Ши сказала:

— Цзы Жуй будет жить со мной в будущем!

Фэн Юй Хэн застыла, а рука, державшая Цзы Жуя, задрожала. Эта мать даже не хотела оставлять с ней младшего брата?

Цзы Жуй почувствовал изменения в эмоциях Фэн Юй Хэн, а также ясно слышал сказанные Яо Ши. Он поднял вторую руку и осторожно похлопал сестру по тыльной стороне руки, чтобы успокоить. Затем он частично обернулся и сказал Яо Ши:

— У Цзы Жуя есть собственный двор, и он ни с кем не будет жить. Мама, никогда не говорите ничего, что ранит старшую сестру. Неважно, моя она старшая сестра или нет, я признаю ее. Цзы Жуй признает только людей, которые добры ко мне, — договорив, он потянул Фэн Юй Хэн в сторону внутренних дворов. Фэн Юй Хэн наконец вернулась в свой маленький дворик, и все вздохнули с облегчением.

К ней синхронно подошли Ван Чуань и Хуан Цюань. Служанки некоторое время рассматривали ее, и Хуан Цюань сказала:

— Лицо молодой госпожи очень плохо выглядит. Госпожа сказала что-то очень недоброе?

Фэн Юй Хэн не ответила, но неожиданно приказала:

— Отправьте кого-нибудь к Сюй Цзин Юаню. Пусть он… выпустит Фэн Цзинь Юаня.

— Что? — Хуан Цюань была шокирована. — Молодая госпожа, вы сошли с ума?

Ван Чуань тоже не могла понять. Она широко раскрытыми глазами посмотрела на Фэн Юй Хэн и спросила:

— Это госпожа сказала что-то молодой госпоже?

Фэн Цзы Жуй, казалось, мог понять настроение Фэн Юй Хэн и ответил за нее:

— Мать действительно просила прощения от имени отца.

— Госпожа тоже сошла с ума, — невольно выпалила Хуан Цюань. — Вы все сошли с ума! Было бы лучше, если бы этот человек навсегда был заперт в тюрьме. Наши дни стали бы более мирными. Юная госпожа, вы ведь и сами не верите, что, окажись Фэн Цзинь Юань на свободе, он будет чувствовать благодарность и отплатит добром, а не злом. Он вас ненавидит.

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась:

— Я знаю. Просто позволим ему ненавидеть меня. В любом случае, он никогда со мной хорошо не обращался. Ты все еще боишься, что твоя молодая госпожа будет съедена кем-то другим?

Хуан Цюань хотела сказать немного больше, но была остановлена Ван Чуань. В конце концов, она была спокойнее и мудрее Хуан Цюань, поэтому она сказала:

— Молодая госпожа права. Независимо от того, что сделает лорд Фэн, проигравшим в итоге будет он. Делай все, что нужно. Нам не нужно бояться, — договорив, она обратилась уже у Фэн Юй Хэн: — Молодая госпожа, не волнуйтесь. Эта слуга лично пойдет к губернатору.

Фэн Юй Хэн больше ничего не сказала и утащила Цзы Жуя в свою комнату. Тот увидел, что его старшая сестра не требует, чтобы кто-то отправил его обратно в его внутренний двор, и посчитал, что его старшей сестре есть, что сказать ему, или она просто надеялась, что кто-то составит ей компанию.

Фэн Юй Хэн думала о последнем варианте. Она просто чувствовала себя немного опустошенной и надеялась, что кто-то может составить ей компанию на некоторое время. По правде говоря, было бы лучше, если бы в это время пришли Сюань Тянь Мин или Яо Сянь. К сожалению, первый уехал в военный лагерь, а Яо Сянь проводил дни в зале Сотни трав и очень редко бывал дома днем.

Некоторое время она удерживала Цзы Жуя в своих объятиях. Отпустив его спустя некоторое время, она спросила:

— Цзы Жуй, ты чувствуешь, что обращение с отцом заходит слишком далеко?

Тот немедленно покачал головой:

— Хотя я не живу в столице, люди, которых старшая сестра послала защищать меня, рассказали мне об этих вещах. Цзы Жуй не верит, что старшая сестра что-то сделала с отцом. Скорее я чувствую, что отец сам нашел неприятности на свою голову. Во всем этом он виноват сам. Если у него есть способности сотворить это, он должен мысленно подготовиться к тому, чтобы понести бремя. Цзы Жуй считает, что старшая сестра не должна слушать мать и выпускать его. Если что-то не так, должно быть назначено наказание. Он должен остаться в тюрьме.

Фэн Юй Хэн почувствовала себя немного подавленной. К счастью, рядом с ней все еще был такой хороший парень. К счастью, он был на ее стороне.

В тот день Цзы Жуй оставался с Фэн Юй Хэн. Только после обеда Яо Сянь и Ван Чуань вернулись вместе. Ван Чуань доложила Фэн Юй Хэн:

— Лорд Фэн уже вернулся в поместье. Когда эта слуга возвращалась, я прошла мимо Зала Сотни трав и увидела императорского врача Яо за работой, поэтому оказала ему некоторую помощь.

Фэн Юй Хэн знала, что Ван Чуань рассказала Яо Сяню о том, что произошло днем. Конечно же, когда она посмотрела на Яо Сяня, то увидела в его глазах гнев.

Она беспомощно вздохнула, и Ван Чуань увела Цзы Жуя в его собственный двор. Она также отослала Хуан Цюань, после чего в комнате остались только она и Яо Сянь. Только тогда она позволила себе начать жаловаться. Прислонившись к Яо Сяню, так же, как в детстве, она обнимала руку деда и потихоньку рассказывала ему о своих обидах.

Яо Сянь очень не хотел видеть свою внучку такой. Гнев в его сердце разгорался все ярче и ярче. Фэн Юй Хэн понимала нрав своего деда, поэтому начала утешать его. Но утешая его, снова почувствовала горе. И легкое беспокойство. Она спросила Яо Сяня:

— Дедушка, нас двоих считают монстрами? Хотя наши тела непрозрачные, душа другая. Наши умы тоже другие. Остальные могут не знать, но Яо Ши ее родила. Как она могла не заметить этих отличий?

Яо Сянь холодно фыркнул:

— Что она может сделать, даже заметив разницу? Ее дочь не была убита тобой. Это тело ты не отняла силой. Скорее, ты дала ему новую надежду, а ей ты дала дочь, которая не слишком отличалась от предыдущей. Если она действительно хочет отомстить, пусть найдет Фэн Цзинь Юаня. Что она делает, доставляя тебе неприятности?

Яо Сянь действительно переполнял гнев. Если бы Яо Ши была мужчиной, этот старик с характером, подобным нраву императора, вероятно, забил бы ее до смерти. Но Яо Ши была женщиной и его дочерью в этой жизни, обладая внешностью его невестки из предыдущей. Он хотел бы сделать что-нибудь, чтобы помочь своей внучке, но не мог заставить себя сделать что-нибудь с ней.

Яо Сянь ничего не мог поделать и предложил Фэн Юй Хэн:

— Как насчет того, чтобы сделать вот так? Отправим ее в Гуанчжоу и попросим дядей семьи Яо позаботиться о ней. Вы двое будете разлучены, и она много лет не сможет тебя видеть. Через несколько лет, возможно, все будет лучше, чем сейчас.

Фэн Юй Хэн не имела никаких зацепок по этому вопросу. Раздраженная Яо Ши за этот день, она не отвергла предложение Яо Сяня. Она просто сказала:

— Спроси ее об этом позже. Прислушаемся к ее собственному мнению.

Не успели они договорить, как снаружи послышались торопливые шаги. Вскоре Хуан Цюань открыла дверь и, буквально пылая от гнева, сказала:

— Юная госпожа! Фэн Цзинь Юань, этот бесстыдный чиновник, пришел в гости!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 494. Мы хотим увидеть, кто осмелится наказать девять поколений семьи Яо**

Мы хотим увидеть, кто осмелится наказать девять поколений семьи Яо Фэн Цзинь Юань не был бесстыдным, он просто не знал, что значит стыд. После освобождения из тюрьмы и возвращения в усадьбу Фэн он сразу же помчался в поместье княгини после того, как умылся и переоделся, чтобы обвинить ее во всех смертных грехах.

По случайному совпадению Яо Ши сидела во дворе. Она была недовольна спором с Фэн Юй Хэн и не ужинала. Она просто тупо смотрела на тарелку с фруктами. Когда появился Фэн Цзинь Юань, императорские стражи как раз менялись, и ворота, которые ранее были закрыты, оказались распахнутыми настежь. Это и позволило ему проникнуть внутрь.

В конце концов, он все еще был отцом Фэн Юй Хэн. Императорские гвардейцы остановили его, но не смогли выгнать. Более того, когда Фэн Цзинь Юань увидел Яо Ши, он взял на себя инициативу поговорить с ней. Он сказал:

— С древних времен женщины всегда хранили верность своим мужьям. Все они посвящали себя одному мужу до конца жизни, ведь курица всегда следует за петухом, а сука — за кобелем. Яо Ши, тебе не кажется, что ты отвратительна?

Хотя Яо Ши сумела попросить прощения семьи Фэн перед Фэн Юй Хэн, она все же презирала Фэн Цзинь Юаня. Услышав от него подобные вещи, она действительно захотела повести себя безудержно и дать ему оплеуху. Но она все еще была просто Яо Цянь Роу, а не Фэн Юй Хэн. У нее не хватало ни смелости, ни мужества сделать это. Она могла только стерпеть это и сердито смотреть на Фэн Цзинь Юаня; но она так и не смогла сказать ни единого слова.

Фэн Цзинь Юань воодушевился собственной речью. Увидев Яо Ши в ее нынешнем состоянии, он воодушевился еще больше; однако не стал продолжать оскорблять ее. Вместо этого он изменил тактику, эмоциональным тоном сказав:

— Если вспомнить время, когда ты вышла замуж за семью Фэн, семья была вполне благополучной. Хотя это случилось позже, но если ты хочешь обвинить кого-то, то вини семью Яо в недостатке решимости. Беда, которую они вызвали, затронула бы вас троих. Какое отношение это имело бы к семье Фэн? Подумай об этом, даже если семья, за которую ты вышла бы замуж, не была семьей Фэн, существовал ли другой способ решить этот вопрос?

Яо Ши не понимала, почему Фэн Цзинь Юань говорил ей подобное, но его слова успешно взбаламутили ее чувства; однако Фэн Цзинь Юань еще не закончил:

— Если тебе все еще стыдно, как женщине, просто возвращайся со мной. Я могу вести себя так, как будто предыдущих событий не происходило. Ты все еще наложница моей семьи Фэн. Если ты действительно не вернешься, это тоже хорошо. Тогда сегодня я заберу Цзы Жуя. Он кровь моей семьи Фэн. Логика подсказывает, что он должен жить с семьей Фэн. Он будет жить и умирать с семьей Фэн.

Прозвучавшие слова ошеломили Яо Ши. Она даже не обеспокоилась подлой фразой «стыдно, как женщине», так как ее разум заполнили мысли о том, что Фэн Цзинь Юань забирает Цзы Жуя. По ее мнению, Фэн Юй Хэн уже не была ее дочерью, поэтому у нее остался только один сын, Цзы Жуй. Теперь, когда Фэн Цзинь Юань хотел украсть его у нее, что ей делать?

Яо Ши знала, что Фэн Цзинь Юань прав. У Цзы Жуй действительно была кровь семьи Фэн. Если он прикажет Цзы Жую вернуться в усадьбу Фэн, она не сможет воспротивиться этому. Она не имела права что-либо говорить, когда дела касались подобных вопросов. Если она хотела остаться с Цзы Жуем, она могла только вернуться к семье Фэн, но эта семья…

Яо Ши вздрогнула, подумав об этом. По ее воспоминаниям семья Фэн пожирала людей, даже не выплевывая кости. Люди, которые могли выжить в такой большой семье, кто из них не был неординарной личностью? Она верила, что у нее нет таких способностей, и боялась, что даже не узнает, как умерла, если вернется.

Фэн Цзинь Юань видел колебания в ее глазах и знал, что она была в ужасе от поместья Фэн. В то же время он мог видеть, что эта женщина тронута мыслью о том, что сможет продолжать жить с Цзы Жуем. Так что он дал ей последний толчок, посоветовав:

— По правде говоря, тебе не нужно так много думать. В настоящее время усадьба Фэн уже не та, что в прошлом. Чэнь Ши умерла, старейшая госпожа умерла, и даже Цзинь Цзен умерла. Ах да, есть еще та виновная женщина из Цянь Чжоу, Кан И, она тоже умерла. Нынешние главные жены поместья Фэн — племянницы императрицы. Не буду скрывать это от тебя, они следуют за твоей дочерью. Если вернешься сейчас, есть люди, которые будут защищать тебя. Опасности больше нет. Яо Ши, подумай об этом.

Надо сказать, что слова Фэн Цзинь Юаня были очень соблазнительными. Конечно, Яо Ши была уверена в нынешней ситуации в поместье Фэн. По правде говоря, все было именно так, как сказал Фэн Цзинь Юань. Нынешняя усадьба Фэн отличалась от предыдущей. Ей также было ясно, что из-за присутствия сестер Чэн, если она вернется, опасности не будет. Не было бы ни одного человека, который осмелился бы прикоснуться к ней.

Яо Ши обдумывала это, и ее взгляд ослабел еще больше. Как только Фэн Цзинь Юань почувствовал, что вот-вот преуспеет в своем мошенничестве, с другой стороны длинного коридора он услышал какой-то звук. Он становился все ближе и ближе. Голос звучал ясно и четко, но ужасающе. Это был голос, который он меньше всего хотел услышать — говорила Фэн Юй Хэн:

— Отец, вы пристрастились к сопротивлению императорским указам?

Сердце Фэн Цзинь Юаня дрогнуло, это был условленный рефлекс, он содрогнулся всем телом. В его внешности теперь практически отсутствовало достоинство, но он не мог контролировать ужас, который испытывал, встречаясь с этой дочерью. Когда Фэн Юй Хэн подошла, атмосфера стала подавляющей. Даже слуги-мужчины, которых он привел с собой, сделали несколько шагов назад.

Он посмотрел на Фэн Юй Хэн, затем увидел Яо Сяня позади нее. Он быстро отвел взгляд, сознательно избегая смотреть на них; однако пробормотал себе под нос:

— Этот вопрос нельзя считать сопротивлением императорскому указу. Прекрати говорить свои глупости!

— Глупости? — голос Фэн Юй Хэн немного повысился, тон ее казался озадаченным: — Отец, неужели вы больше не хотите, чтобы Цзы Жуй посещал школу? Преподаватель Цзы Жуя — главный преподаватель академии Юнь Лу, Е Жун. Даже император признает его своим младшим братом-учеником, но вы хотите заставить Цзи Жуя остаться в поместье Фэн, не позволяя ему посещать школу. Если это не сопротивление императорскому указу, то что это?

Фэн Цзинь Юань застыл, а затем усмехнулся, сказав:

— Я не сказал, что не позволю Цзы Жую ходить в школу.

Фэн Юй Хэн приняла еще более вид. Она посмотрела на ошеломленную Яо Ши, а затем спросила его:

— Раз вы позволите Цзы Жую продолжать посещать школу, то с какой стати проклинаете мою мать возвращением в поместье Фэн? Цзы Жуй скоро вернется в Сяо Чжоу. В течение года он не сможет возвращаться в столицу так уж много раз. Сможет ли мать, вернувшаяся в поместье Фэн, защитить своего сына?

Слова Фэн Юй Хэн сразу разбудили Яо Ши. Шокированная, она подсознательно спросила Фэн Цзинь Юаня:

— Какова цель мошенничества с возвращением?

Поскольку его раскрыли, лицо Фэн Цзинь Юаня сначала покраснело, а затем побелело. Это было действительно великолепное зрелище. Он только что-то промычал, явно мучаясь, а потом вдруг сказал:

— Я хочу снова жениться на твоей матери, что не так? Я скучаю по ней, разве это не хорошо?

Эти слова были сказаны, н, не говоря уже о Фэн Юй Хэн, даже Яо Ши засмеялась. Смеясь, она смотрела на Фэн Цзинь Юаня как на дурака, но чувствовала, что сама тоже была дурой. Если бы не прибытие А-Хэн, ее бы обманули. Цзы Жую нужно посещать школу. Этот школьный период длился много лет, и академия располагалась в Сяо Чжоу. Даже если Фэн Цзинь Юань вернет Цзы Жуя в поместье Фэн, сколько дней этот ребенок проведет в нем? Неужели ему не нужно было покидать столицу, чтобы посещать школу? Фэн Цзинь Юань явно использовал эту тактику, чтобы вернуть ее. Яо Ши была уверена, что у него есть какой-то скрытый мотив для этих действий, потому что слишком хорошо понимала Фэн Цзинь Юаня. Этот человек никогда не делал ничего без причины. Каждое сказанное им слово и все, что он делал, имели какую-то цель. На этот раз было то же самое.

Размышляя об этом, Яо Ши спросила:

— Скажите, какова цель всего этого?

Фэн Цзинь Юань был так зол, что его глаза могли стрелять огнем; однако он не мог сказать ни слова.

Фэн Юй Хэн посмотрела на человека перед собой и почувствовала, что Фэн Цзинь Юань тоже состарился. Ему только исполнилось тридцать пять лет, но он походил на сорокалетнего. Особенно это стало видно после того, как его понизили в ранге, его старость стала еще более очевидной.

Конечно, она не чувствовала никакого сочувствия по поводу того, выглядит ли он старым или нет. Она просто не могла понять, почему он отказался от неторопливой жизни и строил заговоры против своих собственных детей и жен. В конце концов, что он получит с этого?

Она холодным голосом произнесла:

— Какова цель, разве отец не смеет это сказать? Тогда позвольте А-Хэн сказать это за вас! Моя мама и мой младший брат просто два заложника. Вы хотите держать их при себе, чтобы связать меня, так вы сможете контролировать меня. Ведь так? — не дожидаясь ответа Фэн Цзинь Юаня, она продолжала говорить: — Вы приняли непритязательную наложницу из Цянь Чжоу. Вы не хотите позволить этой наложнице умереть и желаете вернуть ее в поместье. К сожалению, вся семья была против этого. Вы хотели, чтобы сначала согласилась я, потому что знаете, что, если я соглашусь, все остальные тоже согласятся, даже если не захотят. Правильно? Из-за уличных женщины и ребенка вы готовы использовать женщин и детей здесь. Фэн Цзинь Юань, может ли быть так, что вам скучно, и вы желаете содрать кожу с левой щеки и поместить ее на правую? Так у вас не будет лица ни с одной стороны, ни с другой! Да вы просто настоящий толстокожий талант!

Ее слова были довольно суровы, и Фэн Цзинь Юань привык к ним. Его способность терпеть стала более прочной. В противном случае, будь это кто-то другой, их бы вырвало кровью, если бы их прокляла их собственная дочь.

Конечно, он сам в этом виноват. Если родитель не добр, ребенок не станет вести себя, как родной. Он — отец, который пытался всеми возможными способами убить свою собственную дочь. То, что Фэн Юй Хэн позволила ему жить, было проявлением небесной доброты.

Слова Фэн Юй Хэн заставили Фэн Цзинь Юаня надолго замолчать. Не то чтобы он не размышлял об этом. Скорее он радовался. Через Яо Ши и Цзы Жуя он мог контролировать Фэн Юй Хэн, та действительно угадала правильно. Он хотел обменять их, чтобы вернуть Сяо Цзин в поместье, это тоже было правдой. Но был еще один момент, о котором думал Фэн Цзинь Юань. Амитабха, повезло, что Фэн Юй Хэн не догадалась об этом. Он хотел удержать Яо Ши рядом, потому что, когда Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин поведут солдат в бой на Цянь Чжоу, у него будет последний козырь.

Но он не мог продолжать действовать в этом направлении, по крайней мере, не мог сегодня. Потому что Фэн Юй Хэн уже начала подозревать. Если он продолжит настаивать, эта умная девушка неизбежно поймет это.

Фэн Цзинь Юань нарочно изобразил гнев и повернулся, чтобы уйти, но он действительно не смирился с проигрышем. Он обернулся и случайно увидел такие же злые глаза Яо Сяня, и гнев в его сердце снова вспыхнул.

Он обернулся и прямо указал на Яо Сяня, громко говоря:

— Яо Сянь! Тогда ваша семья Яо совершила тяжкое преступление и была отправлена императором в Гуанчжоу. Теперь вы вернулись в столицу без императорского указа или приказа. Вы так открыто вернулись в столицу, вы — тот, кто бросает вызов императорскому указу! Все девять поколений вашей семьи Яо будут наказаны! Наказаны!

Внезапно главные ворота поместья княгини с грохотом практически выбили снаружи, и кто-то крикнул:

— Черт возьми, мы хотим посмотреть, кто осмелится наказать девять поколений 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 495. Я думал, ты собираешься выкопать могилу семьи**

Я думал, ты собираешься выкопать могилу семьи

Голос старого императора, раздавшийся из ниоткуда, чуть не заставил Фэн Цзинь Юаня обмочиться от страха. Наблюдая, как к ним от входа шел человек в штатском, который так и не мог скрыть свою властную ауру, ноги Фэн Цзинь Юаня задрожали, и он упал на колени.

Его лицо побелело, икры напряглись, и его прошиб холодный пот. Ему даже дышать было трудно. Он склонил голову к земле. Прежде чем он успел сказать «да здравствует», сбоку его обдало легким ветерком. Уголок одеяния одного очень могущественного человека шлепнул его по лицу, когда тот поспешно прошел рядом с ним.

Фэн Цзинь Юань ошеломленно повернулся, чтобы посмотреть, и увидел, как фигура императора продолжает движение вперед.

В это время Яо Сянь, стоявший позади Фэн Юй Хэн, почувствовал, как немеет его кожа головы, и сказал:

— Детка, я вернусь первым, — даже не закончив говорить, он повернулся, чтобы уйти.

Нет, надо сказать, что он повернулся, чтобы сбежать. Он крутанулся так, что образовался небольшой воздушный вихрь. Если бы он знал цингун, то, скорее всего, использовал бы его сейчас.

К сожалению, император оказался быстрее. Этот человек практически сбил его с ног — использовал внутреннюю силу. Всего за несколько шагов ему удалось догнать Яо Сяня. Затем он протянул руку, схватил его за воротник и оттащил его назад.

Фэн Юй Хэн спрятала лицо в ладонях, и тихо начала молиться за своего дедушку, надеясь, что его не задушат до смерти!

Для бегущего Яо Сяня давление оказалось слишком высоко, но он немного боялся встретиться с императором. По воспоминаниям первоначального владельца тела этот старый император хорошо ладил с ним. Даже если тогда его отправили в Гуанчжоу, у него была цель. Во-первых, это должно было предотвратить участие заинтересованных сторон. Во-вторых, Гуанчжоу было действительно хорошим местом!

Пока он думал об этом, то сзади раздался голос императора. Он все еще был громким и полным энергии:

— Старик Яо, зачем ты убегаешь, увидев нас? — сказав это, он наклонился вперед и тихо спросил: — Ты же умудрился потратить всю прибыль в Гуанчжоу, ведь так?

Губы Яо Сяня дернулись:

— Я не такой тупой, но ты должен слишком уж проверять мой интеллект. Эти вопросы нельзя решить всего за три-пять лет.

Император кивнул. Крутанув руку, он полностью развернул Яо Сяня. Так, эти двое оказались лицом к лицу, а затем он сказал:

— В любом случае, ты вернулся. Тебе не нужно уезжать. Остальное можно оставить детям. Ты должен остаться. Вернись в группу императорских врачей. Дражайшая все еще скучает по тебе.

Из-за упоминания императорской наложницы Юнь Яо Сянь почувствовал себя немного обеспокоенным. У первоначального владельца не было никаких воспоминаний относительно нее. Он только вспомнил, что тот избавился от нескольких шрамов у императорской наложницы Юнь. Он также мог вспомнить, с каким уважением императорская наложница Юнь относилась к первоначальному владельцу тела. Но это вряд ли бы стало причиной, по которой императорская наложница хотела увидеть его после всех этих лет.

Император увидел, что Яо Сянь долго молчит, и почувствовал себя немного не в своей тарелке. Озадаченный, он спросил:

— Что такое, ты не хочешь?

Яо Сянь беспомощно покачал головой:

— Не то чтобы я не хотел. Тогда, когда я покинул столицу в тот год, я попал в аварию. Я заболел, а когда пришел в себя, мой разум был не так чист, как раньше. Есть много вещей, которые я забыл.

— Ну, дерьмо! — император подскочил на месте, удивив Яо Сяня. Затем он громко сказал: — Черт возьми, старик, ты же не должен был забывать о нас, верно?

Он подпрыгнул очень недостойным образом, и Чжан Юаню пришлось выйти вперед и посоветовать:

— Успокойтесь, успокойтесь немного.

— Как я могу успокоиться? Я не могу успокоиться! Черт, Яо Сянь, чертов старый ублюдок, если ты осмелился забыть о нас, мы… мы будем…

— Будешь что? — Яо Сянь потянул императора за пальцы, пытаясь освободить воротник. К сожалению, он был совершенно не в состоянии это сделать и не смел использовать слишком много сил. Если бы в итоге он сломал один из пальцев императора, это стало бы адской историей.

Император был не в себе. Чем больше Яо Сянь оттягивал пальцы, тем крепче он держался за его воротник:

— Если ты осмелился забыть о нас, тебе определенно не разрешается покидать столицу. Мы организуем еще нескольких старых парней, чтобы восстановить твою память.

Губы Яо Сяня дернулись, и он не смог сдержаться, сказав:

— Начал так грандиозно, что я подумал, что ты собираешься выкопать могилу семьи Яо!

Император немного запутался и спросил Яо Сяня еще раз:

— Тогда ты помнишь нас или нет?

— Помню, — Яо Сянь кивнул. — Просто, когда ты сказал «дражайшая», у меня не слишком много впечатлений о ней. Я просто знаю, что это императорская наложница.

Император вздохнул:

— Все в порядке. Если ты можешь вспомнить нас, этого достаточно, — сказав это, он потянул Яо Сяня во внутренний двор.

Чжан Юань не мог продолжать просто смотреть на эту ситуацию со стороны, он быстро потянул его за рукав и указал на людей на земле:

— Они все еще на коленях. В любом случае, вы должны что-то сказать!

Император топнул ногой:

— Я чуть не забыл об этом.

Фэн Юй Хэн беспомощно закатила глаза. Вы пнули ворота моей усадьбы и вошли с такой грандиозной помпой. В результате вы не позаботились о важных вопросах. Отец-император, вы можете быть немного более надежным?

Император увидел, как Фэн Юй Хэн закатила глаза, и под этим давлением наконец-то отпустил Яо Сяня, но не забыл напомнить Чжан Юаню:

— Следи за ним. Не дай ему сбежать.

Яо Сянь был так зол, что хотел сделать сальто, но Чжан Юань продолжал бросать на него многозначительные взгляды, наклоняясь вперед и говоря:

— Он — император. Дайте ему немного свободы.

Яо Сянь фыркнул и ничего не сказал. Чжан Юань вытер пот со лба. Черт, эти два старых парня были действительно более неприятными, чем другие!

В то время пока все мысленно жаловались на всех, император уже подошел к Фэн Цзинь Юаню. Он пару раз обошел вокруг него, прежде чем на его лице появился животный взгляд. Он спросил Фэн Цзинь Юаня:

— Этот старик хочет понять, истреблять или не истреблять девять поколений семьи Яо, разве это тебе решать?

Фэн Юй Хэн услышала это и почувствовала, как у нее болит голова. Это же не важно, хорошо?

К счастью, император немедленно свернул тему, указал на Фэн Цзинь Юаня и спросил:

— Что ты делаешь, приходишь в поместье княгини и ведешь себя, как дикий человек? Просто скучно до одурения что ли?

Сердце Фэн Цзинь Юаня судорожно затрепыхалось. Ошеломленный, он не знал, на какой вопрос ответить первым. Он чувствовал, что ни один из этих вопросов не был легок для ответа, поэтому он просто лежал на земле, ничего не говоря.

Его молчание заставило императора разозлиться еще сильнее. Он поднял руку и хотел ударить Фэн Цзинь Юаня, но почувствовал, что это не интересно. Опустив кисть, он поднял ногу, но почувствовал, что это немного недостойно, поэтому он просто встал прямо и очень серьезно сказал Фэн Цзинь Юаню:

— Ты, ударь себя!

Фэн Цзинь Юань молча поднял руку и дважды ударил себя по лицу. Пощечины получились довольно энергичными.

Яо Ши и остальные оставались на коленях на земле. Во дворе какой-то момент времени появился даже Фэн Цзы Жуй. Ребенок посмотрел на своего отца, стоящего на коленях на земле и ударившего себя по лицу. Он не думал, что это особенно странно. Он просто быстро подошел к императору и отдал честь, позвав его:

— Старший ученик-император.

Императору очень понравился этот ребенок, Цзы Жуй. Притянув его к себе, он ущипнул его пухлое лицо:

— Ты попухлел, — затем он сказал Фэн Юй Хэн: — Я слышал, что у тебя здесь повар из Божественного изысканного здания. Быстрее, пусть он приготовит несколько блюд. Мы хотим немного выпить с твоим дедушкой.

— Вам же сказали: не пить! — нахмурилась Фэн Юй Хэн.

Император проигнорировал это:

— Кто это сказал? Кто мне не позволил?

— Сюань Тянь Мин, — ответила Фэн Юй Хэн.

— На каком основании он не разрешает нам пить? На каком основании мы должны его слушать? Нет, сегодня мы должны пить. Мы много лет не видели твоего деда. Просто скажи старине девятому, что это праздник, касающийся двух старых друзей. Тут нельзя обойтись без вина.

Чжан Юань неодобрительно посмотрел на него:

— Почему бы вам самим не сказать это? Почему настаиваете, чтобы княгиня сделала это?

Император громко сказал:

— Если бы мы осмелились сказать это, была бы необходимость?

Видя, что император ведет себя так, будто ничего не происходит, разговаривая и смеясь, желая пить, психологическая защита Фэн Цзинь Юаня рухнула. Он почувствовал, что император хотел забыть о нем. Это означало, что он должен был остаться там, отвешивая себе пощечины. Ему нужно будет продолжать бить себя вечно перед своей бывшей женой и детьми, перед слугами!

Но он не смел заговорить, не смел просить прощения от своего имени. Если император разозлится, он не отделается просто пощечинами, он лишится головы.

Реальность доказала, что чем больше он боялся, тем больше это продолжалось. Фэн Цзинь Юань ожидал, что император поговорит с ним перед уходом во двор ради распития вина. Даже если бы он запер его, это было бы лучше, чем оставить его таким! Но император двигался в том направлении, которого он боялся больше всего. Он действительно игнорировал его, сосредоточившись только на том, чтобы утянуть Яо Сяня во внутренний двор. Он полностью забыл о нем.

Фэн Цзинь Юань продолжал бить себя. Фэн Юй Хэн замедлила шаги, но эта небольшая пауза была не для него. Она была для Яо Ши.

Фэн Юй Хэн лично пошла вперед, чтобы помочь Яо Ши подняться с земли; однако, в этом действии больше не было той радости, которая была в прошлом. Она вела себя, как незнакомка, сказав:

— Мать тоже видела отношение его величества к деду по материнской линии и к семье Яо. Вы также видели, — она указала на Фэн Цзинь Юаня, — отношение его величества к семье Фэн. Хотите ли вы вернуться с ним или хотите ненавидеть семью Фэн или Яо, тщательно обдумайте это! Если вы настаиваете, желая вернуться, я не остановлю вас. Семья Фэн переедет из соседнего дома. Когда придет время, поместье этой княгини тоже будет далеко. Если что-то случится, я не смогу ничего сделать. Вам нужно позаботиться о себе самостоятельно, — договорив, она повернулась и ушла со своими слугами.

Ван Чуань и Хуан Цюань вздыхали, успокаивая ее время от времени:

— Молодая госпожа, не принимайте это близко к сердцу. Возможно, госпожа поглупела на мгновение.

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась. Поглупела на мгновение? Это было не так. Яо Ши не могла быть более осведомленной!

Ни одно изменение не могло ускользнуть от глаз матери дочери, которую она носила в течение десяти месяцев. По правде говоря, Фэн Юй Хэн могла понять Яо Ши. Неважно, кто это был, когда матери узнавали, что дочери внезапно изменялись, неизбежно, что их чувства будут в смятении. Просто Яо Ши не была достаточно умна. Она не знала, как позаботиться об этом. Она не думала о причине и следствии, не исследовала сами причины этих изменений. Она просто предполагала, строила догадки, отбрасывала их и продолжала подозревать. В конце концов, она довела себя да этой ситуации.

Но опять же, это не может быть полностью виной Яо Ши. Будь это она сама, если бы настал день, когда она почувствовала бы, что с ее собственным ребенком что-то не так, она приложила бы все усилия, чтобы обдумать ситуацию, но не смогла бы выяснить причину. Спроси она ребенка, тот скорее откусил бы себе язык и умер, но не заговорил. Даже она сошла бы с ума, разве нет?

Но что она должна сказать? Можно ли вообще сказать что-то подобное? Она не могла сказать Яо Ши: «Ваша дочь уже умерла. Я другая душа, которая вселилась в это тело, но я буду хорошо относиться к тебе и Цзы Жую».

Разве это было возможно? После этих слов, независимо от того, была ли это ее предыдущая или нынешняя жизнь, будет только два результата. В первом мире люди из двадцать первого века будут относиться к ней как к научному образцу для испытаний и исследований. Во втором — люди Да Шунь посчитали бы ее монстром. В конечном итоге все захотели бы поймать ее, а потом сожгли бы насмерть.

Она не могла ничего сказать. Она могла только наблюдать, как Яо Ши медленно сходит с ума, страдая сама.

Беспомощно вздохнув, она пошла на кухню, чтобы приказать шеф-повару приготовить еду. Сразу после этого она увидела, как к ней торопливо приближается служанка из ее внутреннего двора. Она явно была на грани слез, когда схватила ее за рукав и сказала:

— Молодая госпожа, быстро вернитесь и посмотрите. Его величество и старый мастер собираются драться!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 496. Глупый император и нетрадиционный евнух**

Глупый император и нетрадиционный евнух

Фэн Юй Хэн почувствовала, как ее голова распухает. Куда бы этот император ни шел, люди не могли чувствовать себя непринужденно!

— Разве раньше дела не шли очень хорошо? Почему сейчас они сражаются? — спросила она служанку и пошла в свой двор.

Та была явно очень напугана. Для служанки поместья возможность увидеть императора уже было грандиозным событием, но ей действительно пришлось лицезреть сцену сражения императора с кем-то еще. Эта служанка сразу же подумала:

— Молодая госпожа, вы думаете, что его величество убьет всех нас?

Фэн Юй Хэн потерла лоб:

— Если бы он хотел убить нас, эти двое не начали бы сражаться.

Служанка похлопала себя по груди и глубоко вздохнула:

— Так страшно! Так страшно! Молодая госпожа, вы этого не видели. Этот бой действительно начался неожиданно! По правде говоря, эти двое просто обсуждали, вернется ли старый мастер в группу императорских врачей на прежнюю должность. Разговаривая об этом, они начали сражаться. Старый мастер захлопнул дверь, а его величество бросил чайную чашку. Когда эта слуга пришла, чтобы доложить, его величество как раз угрожал старому мастеру, что, если он не вернется в группу императорских врачей, он санкционирует для него брак, приказав взять вторую жену после смерти первой.

— Подлый! — Фэн Юй Хэн некоторое время чувствовала себя запутанной, это описание императора слишком ему подходило. Этот старый император был действительно слишком подлым! Она не могла не подумать, как ужасно было бы, если бы Яо Сянь нашел ей бабушку в этой стране Да Шунь.

Фэн Юй Хэн морально подготовилась, чтобы попытаться дать им совет; однако, войдя во двор, она не услышала звуков драки. На самом деле не было слышно даже проклятий и криков императора. Она в замешательстве посмотрела на служанку и увидела, что та также озадачена:

— Может быть, они устали сражаться и пошли отдыхать?

Они решили незаметно проникнуть внутрь и проверить ситуацию. В результате они увидели, что император и Яо Сянь сверлили друг друга взглядами под большим деревом во дворе.

В это время левая икра императора все еще придавливала правое бедро Яо Сяня. Волосы последнего были немного спутанными, а воротник был слегка раскрыт. Даже его пояс был развязан.

Что касается императора, он, кажется, был не в лучшем положении. Даже его золотая корона упала, а рукава порвались по швам. Одна его туфля была потеряна, и даже носок частично сполз.

Чжан Юань сидел на маленьком стуле в стороне и держал в руках золотую корону императора. Безмолвно он вопрошал голубое небо: «Вы знаете, что эти двое сражались, но те этого не делали», он взглянул на текущее состояние этой парочки, и его губы дернулись. Он действительно не смог сдержаться и сказал то, что думал:

— Те, кто ничего не знают, будут считать, что кое-кто воспользовался преимуществом над другим.

Яо Сянь быстро отступил, услышав эти слова. Он даже пнул императора пару раз:

— Убирайся! Двигай ногами!

— Мы не будем! — император надавил сильнее.

Яо Сянь стал беспокоиться:

— Тогда сделай что-нибудь с этим евнухом. Не позволяй ему продолжать говорить такие глупости.

Император закатил глаза:

— Если бы мы могли контролировать его, он осмелился бы сказать это? Ха, я просто спрошу тебя еще раз. Ты вернешься в группу императорских врачей или нет?

— Не вернусь! — откровенно ответил Яо Сянь.

Император сердито стиснул зубы и хотел продолжить борьбу, но ему действительно не хватало физической силы, он тяжело уперся руками в колени, слегка согнувшись. Но если он не мог двигать руками, то будет просто двигать ртом. Он начал рассуждать с Яо Сянем:

— Смотри сюда! Когда ты уехал на несколько лет, в группе императорских врачей всегда не доставало лидера. Мы никогда не думали найти другого человека на эту должность. Вернешься и будешь главенствовать над ними. Станешь моделью для всех врачей в мире!

Яо Сянь был непоколебим:

— Не вернусь!

— Тогда скажи мне, почему? — император сдался. — Почему?

Яо Сянь посмотрел на него:

— Я больше всего ненавижу, когда меня заставляют делать что-то. Каждый должен жить самостоятельно. Ты просто предоставил мне работу. Если мне она нравится, я выполню ее. Если нет, то не буду. Ты можешь удержать меня, но когда я говорю «нет», ты не имеешь права заставлять меня.

Император чувствовал, что слова Яо Сяня как скороговорки. Некоторое время он размышлял, прежде чем сумел что-то придумать для ответа:

— Хочешь сказать, что будешь делать, что пожелаешь, и тебя никто не указ? Даже если это мы, это не хорошо?

— Правильно! — Яо Сянь кивнул, и озвучил три своих взгляда из двадцать первого века: — Свобода работы, свобода брака, свобода жизни!

Фэн Юй Хэн не могла не вздохнуть, услышав это. Ее дедушка действительно самый удивительный! Он пришел в древнюю эпоху и говорил о правах человека с императором, да так смело — с избиениями, ругательствами и угрозами. Ее дедушка, и правда, был чудаком, из тех, что рождались раз в тысячу лет.

В это время император сказал:

— Я говорю, как у тебя возникло так много проблем? В прошлом, когда ты еще не был обнаружен, у тебя было так много проблем?

Яо Сянь ошеломленно застыл и какое-то время просто сидел на земле, не зная, как реагировать на это. В это же время Фэн Юй Хэн немного беспокоилась о том, что это может быть разоблачено, но Яо Сянь наконец сказал:

— Люди всегда растут.

Черт!

Что еще она могла сказать? Даже император потерял дар речи.

После этого даже Яо Сянь почувствовал, что его слова слишком преувеличены, поэтому он быстро объяснил:

— Я имею в виду то, что люди всегда меняются. Я с каждым годом старею. Разве ты не слышал, что, когда человек становится старше, их характер становится более взрывным? Подумай сам, разве твой характер не взрывоопаснее, чем в молодости?

Прежде чем император успел что-то сказать, заговорил Чжан Юань:

— Слова лорда Яо неверны. Характер его величества сейчас намного лучше, чем в молодости. По крайней мере, если он хотел драться с вами, когда вы были моложе, вы бы точно не смогли победить его. Сейчас же вы можете провести с ним несколько раундов.

Император махнул рукой:

— Герой не говорит о своей прошлой славе.

Угол рта Яо Сяня дернулся, когда он начал обсуждать с императором:

— По правде говоря, я не хочу возвращаться в группу императорских врачей из-за тебя. Самое главное, я обещал помочь А-Хэн открыть еще несколько больниц вокруг Да Шунь. Мы позволим жителям Да Шунь испытать передовую медицину как можно скорее. Мы разделим твое бремя!

Император не был неразумным человеком. Как только Яо Сянь произнес эти слова, его глаза немедленно загорелись, и он сразу вспомнил, что Фэн Юй Хэн действительно сказала нечто подобное. Кто-то уже сообщил ему о зале Сотни трав в столице. Мало того, что врачи там были очень опытными, но у них также было много странных медицинских пилюль и таблеток. Был и молодой доктор по имени Ле Ву Юу, который знал что-то под названием «хирургия». Было много неизлечимых болезней, которые поддавались излечению только в зале Сотни трав. Конечно, он знал, что эти медицинские пилюли и таблетки были сделаны лично Фэн Юй Хэн. Она также передавала медицинские навыки врачам. На самом деле, даже тот человек по имени Ле Ву Юу был просто переодетой в мужчину Фэн Юй Хэн Эта девушка делала все возможное, чтобы уменьшить страдания простых граждан. Это действительно уменьшало его бремя!

Яо Сянь увидел задумчивость императора и быстро приложил дополнительные усилия, сказав:

— Просто основываясь на отношениях, которые у нас были на протяжении многих лет, я должен помочь разделить часть твоего бремени! Я должен помочь сохранить мир во всем мире! Да, я вернулся. Когда нам нечего будет делать, мы можем собраться и немного выпить, но что важнее? Распитие вина или мир? Разве не нужно думать о том, что действительно важно?

Чжан Юань высоко оценил слова Яо Сяня и быстро сказал:

— Лорд Яо обеспокоен миром. Таким и должен быть настоящий божественный доктор!

Император все еще немного недовольный закатил глаза; однако, в целом, он мог принять это. Чжан Юань быстро помог им встать и позаботился о том, чтобы привести в порядок одежду императора. Только тогда они позвали слуг, чтобы помочь им рассесться в комнате.

В это время прибыли вино и еда, приготовленная шеф-поваром. Очень быстро старые друзья снова начали беседовать.

Фэн Юй Хэн облегченно вздохнула. Хорошо, что ее дедушка смог пройти через это. По крайней мере, император не подозревал его. Она действительно боялась, что император будет таким же чувствительным, как Яо Ши. Если он заметит, что что-то не так, это будет действительно ужасно.

Но она не думала об этом раньше. Учитывая характер императора, он подружился с Яо Сянем много лет назад. Если подумать, первоначальный Яо Сянь был очень похож на императора, и личность ее дедушки была такой же. Только так он смог создать впечатление, что между прошлым Яо Сянем и настоящим не было никакой разницы!

Пока она думала об этом, она вышла во двор. Чжан Юань очень быстро заметил ее и отдал честь. Фэн Юй Хэн спросила его:

— Эти двое пьют изнутри, это нормально?

Чжан Юань развел руками:

— Если что-то случится, мы ничего не сможем сделать. Его величество не позволит слугам позаботиться о них. Он выгнал всех нас.

Фэн Юй Хэн нахмурила брови и посмотрела на дверь. Затем она помахала Чжан Юаню:

— Пойдемте со мной!

Так Чжан Юань последовал за Фэн Юй Хэн, затем сгорбился и прижал ухо к стене, чтобы подслушать. Очень быстро они услышали звон чашек изнутри. Император, судя по голосу, пребывал в раздрае:

— Мы говорим, старый брат Яо, не то чтобы мы не понимали твои желания как практикующего врача, но важно то, что ты нас понимаешь. Скажу так, мы в течение этих лет были одни во дворце, наша дражайшая императорская наложница Юнь игнорирует меня, а старина девятый ушел на войну на целых два года. Другие люди или похожи на деревянные бревна, или они как та группа болтушек, этих императорских наложниц, которые, как мы думаем, выглядят одинаково. Мы даже не можем их различить. Ха, даже нет человека, который пришел бы и поговорил с нами. Эти дни были очень скучными!

Чжан Юань хотел ворваться внутрь, услышав это. Фэн Юй Хэн с большим трудом сумела остановить его, и он сердито подпрыгнул:

— Не говорите мне, что я потратил впустую свое время, разговаривая с ним на протяжении многих лет! Он не может просто отмахнуться от работы, которую я проделал, увидев лорда Яо!

Фэн Юй Хэн успокоила его:

— Отец-император выпил слишком много. Евнух Чжан, не опускайтесь до его уровня.

Лицо Чжан Юаня покраснело от гнева. Фэн Юй Хэн, увидев его таким, знала, что он, скорее всего, выплеснет этот гнев на императора после возвращения во дворец. Вечером правитель подрался с императорским врачом в поместье княгини, а после возвращения во дворец ночью он подерется со своим евнухом. Не день, а сплошные боевые действия.

В это время из комнаты голос донесся Яо Сяня. Сначала он исправил серьезную ошибку, допущенную императором:

— Старый брат Яо? Кто за тобой стоит? Моя внучка — невеста твоего сына. Я на одно поколение старше тебя!

Император объяснил ему:

— Об этом нельзя думать так. У меня много сыновей, и моему старшему сыну за сорок. Твоей внучке всего тринадцать лет. Если бы мы думали об этом так, то это стало бы беспорядком. Мы должны думать сами. Ты немного старше меня, поэтому мы называем тебя старым братом.

Яо Сянь некоторое время думал, затем кивнул:

— Хорошо! Ты можешь называть меня как хочешь. В любом случае, ты император.

Нос императора изогнулся от гнева:

— Теперь ты признаешь, что мы император?

Яо Сянь тоже был недоволен:

— Что такое? Насколько я понимаю, ты мало что делаешь, как император! Даже этот евнух рядом с тобой, он тоже довольно странный!

Император махнул рукой:

— Пусть его! Он был таким с детства. Если он странный, то он странный. Обычно мы можем рассчитывать только на этого странного парня, нашего избавителя от скуки. Иначе мы бы умерли с тоски.

Яо Сянь внезапно почувствовал, что быть императором действительно плохо. Это полностью отличалось от того, что простые люди думали об императорском гареме! Он поднял свою чашу с вином:

— Вот, старый друг, не думай о несчастных вещах. Подумай о чем-то занимательном, например, о Фэн Цзинь Юане, который все еще стоит на коленях во дворе и бьет себя. Разве это не очень интересно? Давай, выпей!

Император поднял свою чашу:

— Как насчет того, чтобы я послал кого-нибудь позвать его и заставить его продолжать бить себя, стоя на коленях здесь? Просто считай это закуской к выпивке!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 497. Отличная закуска к вину**

Отличная закуска к вину

Под окном Чжан Юань плакал и спрашивал Фэн Юй Хэн:

— Княгиня, этот слуга действительно такой странный?

Фэн Юй Хэн утешила его:

— Отцу-императору нравится, а это важнее. Если бы вы были слишком обычным, вы бы слишком походили на других евнухов и не смогли бы получить милость отца-императора.

Чжан Юань любил слышать подобное и сразу счастливо расцвел. Затем Фэн Юй Хэн снова прислонилась к стене, чтобы немного послушать, сказав:

— Они только недавно сражались. Теперь же кажется, что атмосфера довольно гармоничная!

Чжан Юань кивнул:

— Но, конечно, если это будет продолжаться, они станут побратимами.

Как только он сказал это, император вдруг крикнул изнутри:

— Чжан Юань!

— Да! — громко ответил Чжан Юань, быстро вбегая в комнату. Вскоре он снова выбежал и несколько раз подмигнул Фэн Юй Хэн: — Его величество сказал этому слуге достать больше блюд.

Фэн Юй Хэн нахмурилась. Он хочет больше блюд? Как долго он планировал пить? Уже совсем стемнело. Может быть, он планировал остаться здесь? Она подумала, что если император не уйдет, ей придется пойти в Чистосердечный дворец, чтобы попросить о помощи. Она не могла позволить императору остаться на ночь вдали от императорского дворца, верно? Если что-то случится, даже если она умрет десять тысяч раз, она не сможет вынести эту ответственность!

Фэн Юй Хэн немного прошлась снаружи, заставляя нервничать Ван Чуань и Хуан Цюань. Ван Чуань даже послала кого-то подготовить карету, чтобы суметь в любое время уехать в Чистосердечный дворец и найти Сюань Тянь Хуа. Но очень быстро Хуан Цюань и Ван Чуань указали на ворота и сказали:

— Блюдо, блюдо прибыло!

Все повернулись и увидели Чжан Юаня, ведущего свинью, которая шла прямо. Время от времени он призывал ее:

— Иди быстрее.

Фэн Юй Хэн протерла глаза:

— В наше время даже свиньи могут понимать человеческую речь?

— И они могут ходить на двух ногах, — кивнула Ван Чуань.

Хуан Цюань начала смеяться, совершенно не следя за своим внешним видом. Она даже протянула руку и сказала:

— Лорд Фэн избил себя так, что стал выглядеть как свинья. Не говоря уже о том, что это немного мило.

Этот смех заставил Фэн Цзинь Юаня почувствовать себя чрезвычайно опозоренным. Он действительно хотел яростно взглянуть на Хуан Цюань, но его глаза опухли. Он ощущал боль даже от простого легкого поворота. Он мог только принять свою судьбу и последовать за Чжан Юанем в комнату.

Затем группа девушек прислонилась к стене, чтобы подслушать, и очень быстро услышала звуки пощечин, кто-то кого-то бил.

Когда Чжан Юань вышел, он сказал Фэн Юй Хэн:

— Его величество сказал, что чиновник Фэн прекрасно сочетается с вином.

Император и Яо Сянь продолжали попойку почти до полуночи. В конце концов, Сюань Тянь Хуа лично пришел, чтобы унести императора со стола. Фэн Юй Хэн и Бан Цзу несли Яо Сяня.

После этого она горько улыбнулась Сюань Тянь Хуа. Он ничего не мог поделать со своим стариком.

Фэн Цзинь Юань все еще шлепал себя по лицу, находясь в полной прострации. Его лицо настолько опухло, что не было видно его черт, он почти не мог поднимать руки. Сила каждого удара все уменьшалась, да и скорость тоже. Он на последнем издыхании дожидался окончательного решения императора.

Однако император был совершенно пьян. Он лежал на спине Сюань Тянь Хуа, и слова, которые он говорил, были совершенно бессвязными. Сначала он предлагал Яо Сяню вернуться во дворец, чтобы продолжать пить. После этого он разговаривал с Чжан Юанем о том, что пойдет петь перед дворцом Зимней Луны ночью. Затем он сказал Фэн Юй Хэн позвать Сюань Тянь Мина, потому что он скучал по этому сыну. Когда он, наконец, увидел Фэн Цзинь Юаня, он спросил:

— Невежественный парень, что ты делаешь, стоя там на коленях?

Яо Сянь бросил ему:

— Разве не ты сказал ему встать на колени? Я скажу тебе, этот ублюдок издевался над моей внучкой. Ты должен быстро что-то сказать!

Услышав это, император рыкнул:

— Что? Он осмелился запугивать А-Хэн? — затем он недоверчиво посмотрел на Фэн Юй Хэн: — Тогда почему ты не избила его?

Фэн Юй Хэн фыркнула и сквозь стиснутые зубы сказала:

— Отец-император, если вы отдадите приказ, я прямо сейчас его побью.

Сюань Тянь Хуа выглядел так, будто едва сдерживал смех, но, посмотрев на Фэн Цзинь Юаня, он помрачнел.

— Как насчет этого? — император использовал последние силы своего сознания, чтобы наказать Фэн Цзинь Юаня: — Нам не хватает конюхов, которые кормили бы лошадей. Как насчет того, чтобы этим занимался ты? Начиная с завтрашнего утра, ты съедешь из усадьбы Фэн и через три дня явишьсяе в конюшню! Ох, верно, так как ты ты теперь чертов конюх, у тебя не будет ни звания, ни ранга. Мы больше не можем предоставлять тебе место жительства. Ты должен сам найти его для себя. Мы вернемся во дворец.

Сказав это, он умостился на спине Сюань Тянь Хуа и уснул.

Чжан Юань облегченно вздохнул:

— Наконец-то он заснул! — затем он быстро организовал более сильных евнухов, которые также пришли, чтобы унести императора обратно.

Фэн Юй Хэн приказала своим людям отнести Яо Сяня в его двор, чтобы он смог поспать. Затем она приказала бросить Фэн Цзинь Юаня обратно в поместье Фэн.

Наконец, разобравшись с беспорядками, она увидела, что Сюань Тянь Хуа все еще стоит во дворе и не двигается. Он просто продолжал смотреть на нее. Ван Чуань и Хуан Цюань знали, что им определенно есть о чем поговорить. Они обменялись взглядами, затем покинули комнату, оставив их наедине. Когда комната опустела, Фэн Юй Хэн почувствовала себя немного неловко. Криво улыбнувшись Сюань Тянь Хуа, она сказала:

— Я потревожила седьмого брата посреди ночи. Я действительно извиняюсь.

Сюань Тянь Хуа нахмурился, и в его глазах промелькнул легкий гнев. Озадаченный, он спросил:

— Когда мы стали настолько далеки друг от друга, что вынуждены так говорить?

Фэн Юй Хэн моргнула, и ей стало немного любопытно, почему именно она сказала так, но эта минутная пауза сделала атмосферу значительно менее неловкой. Она улыбнулась и махнула рукой:

— Возможно, я просто запуталась из-за общения отца-императора и деда, вызвавшего проблемы. Нет нужды скромничать с седьмым братом.

Печаль в глазах Сюань Тянь Хуа не отступила, и с его губ сорвался неслышный вздох. Затем он сказал:

— Если Фэн Цзинь Юань действительно запугивает тебя, просто делай, как сказал отец-император. Просто бей его!

Фэн Юй Хэн сразу же начала смеяться:

— Седьмой брат, почему ты все больше и больше говоришь как Сюань Тянь Мин? — она наклонилась вперед и помахала рукой перед лицом Сюань Тянь Хуа: — Все говорят, что седьмой брат божество, утонченное и элегантное. Но только я знаю, что седьмой брат способен говорить такие слова, что у него есть эмоции и желания.

Сюань Тянь Хуа засмеялся, протянул руку и поймал покачивающуюся ладонь. Беспомощный, он сказал:

— В прошлом я просто думал, что не хочу ни о чем заботиться, и не желал беспокоиться ни о ком другом. Для меня все живое — не более чем пух. Содержания не слишком много; тем не менее, я все еще мирской человек. Я как божество, но я не истинное божество. Вот почему, Хэн Хэн, смотри. Я, наконец, знаю, как злиться, но это… не правда ли, не слишком хорошо?

Фэн Юй Хэн быстро покачала головой:

— Нет, нет, это очень хорошо, — затем она некоторое время рассматривала Сюань Тянь Хуа и вдруг засмеялась. Смеясь, она снова покачала головой, на этот раз говоря: — Это действительно не хорошо. Воздух земли не всем подходит. Седьмой брат по-прежнему подходит для небесного воздуха! — сказав это, она опять засмеялась и вытолкнула Сюань Тянь Хуа из ворот усадьбы: — Отец-император все еще ждет, когда ты отправишь его обратно. Не заставляй старика ждать.

Сюань Тянь Хуа был беспомощен, его просто вытолкнули из ворот усадьбы. Он хотел спросить, пила ли Фэн Юй Хэн какое-нибудь вино. Почему он почувствовал, что эта девушка кажется немного небрежной?

Наконец, император с людьми уехал. Фэн Юй Хэн все время стояла у входа, пока процессия не свернула в переулок. Только тогда она вернулась в усадьбу с Хуан Цюань.

У нее было не очень хорошее настроение, она продолжала чувствовать себя немного взволнованной. Она помассировала грудную клетку, но не было ни малейшего облегчения.

Хуан Цюань немного встревожилась:

— Молодая госпожа, вы чувствуете себя некомфортно? Как насчет того, чтобы позвать доктора на осмотр?

Фэн Юй Хэн покачала головой:

— Какой еще доктор? Я сама врач.

Но у Хуан Цюань были свои собственные рассуждения:

— Врачи не могут проверить себя. Молодая госпожа, вы когда-нибудь видели врачей, которые лечили бы сами себя?

Это Фэн Юй Хэн не могла опровергнуть. Врач не мог лечить себя, и она никогда не видела врачей, делавших операцию на себе. Но все было не так серьезно. Просто на нее давило слишком много мыслей. Все они наслаивались друг на друга, и ей было трудно дышать. Вот и все. Она очень хотела пойти спать и ни о чем не думать. Она не хотела думать о том, как Яо Ши с каждым днем отдалялась все больше и становилась все холоднее, и не желала думать о сложных чувствах, проявляющихся в глазах Сюань Тянь Хуа. К сожалению, дни не будут оставаться мирными. Ей удалось вернуться в свой собственный двор и умыться, чтобы лечь; однако Ван Чуань поспешно вошла и принесла новости, которые были очень раздражающими:

— Старшая госпожа Чэн отправила слугу в усадьбу. Служанка из Цянь Чжоу сбежала.

Фэн Юй Хэн сразу почувствовала желание поспешить в усадьбу Фэн и прирезать Фэн Цзинь Юаня!

Он действительно не позволял никому расслабиться! Цянь Чжоу, почему это должен была быть Цянь Чжоу? Если Фэн Цзинь Юань просто жил с молодой наложницей за пределами поместья, она даже не озаботилась бы этим. Ведь эпоха была иной. В эту эпоху мужчины имели право на трех или четырех наложниц. Пока есть деньги, ты можешь их себе позволить, даже если бы наложниц было бы под сотню, никому не было бы дела до этого. Но он выбрал кого-то из Цянь Чжоу, и она сбежала со своим беременным телом.

У Фэн Юй Хэн было плохое предчувствие, если Сяо Цзин не найдут, обязательно возникнут проблемы. Она приказала Ван Чуань:

— Быстро отправь людей, чтобы найти ее. Отправь скрытых стражей поместья княгини. Раздели их на две группы и начни поиск с того двора. Отправь одну группу на север и одну группу в столицу.

Хуан Цюань нахмурилась:

— Молодая госпожа подозревает, что она вернется в столицу? Найдется ли у этой девушки такая смелость?

Фэн Юй Хэн холодно фыркнула:

— Дело не в том, сколько у нее мужества, а в том, что существует шанс, что она знает, что самое темное место под лампой. Самым опасным местом является и самое безопасное место. Мы не можем быть небрежными. Иди быстрее! — она подтолкнула Ван Чуань: — Ты наверняка найдешь ее?

Ван Чуань кивнула:

— Старшая госпожа Чэн тоже организовала поиски. Я надеюсь, что если мы присоединимся, она будет найдена довольно быстро.

Этой ночью Фэн Юй Хэн практически не спала, она просто не могла спать спокойно. Она каталась взад-вперед по кровати, ее разум был слишком забит всевозможными вещами.

Она внезапно начала скучать по Сюань Тянь Мину. Хотя этот парень забирался к ней под покрывала всякий раз, когда у него была возможность, она вынуждена была признать, что, пока Сюань Тянь Мин рядом, она могла спать спокойно. Такое чувство безопасности ничто не могло заменить.

Вот так она оцепенело пребывала в полусне, пока не взошло солнце. Хуан Цюань позаботилась о ней, когда она встала, и сказала, что Ван Чуань лично руководила поисковой группой, ища Сяо Цзин. Затем она добавила:

— Молодая госпожа, вы должны пойти и посмотреть на усадьбу Фэн после завтрака! Его величество приказал им выехать сегодня. Нам нужно собрать вещи, которые мы оставили в этом поместье.

Подумав об этом, Фэн Юй Хэн покачала головой и сказала:

— Неплохо и просто посмотреть, не нужно будет перетаскивать вещи. Просто отправь кого-нибудь, чтобы удостовериться, что люди семьи Фэн уехали.

Сегодняшняя усадьба Фэн была очень хаотичной. Они жили в этом поместье в течение последних двадцати лет. Даже если они мысленно подготовились к отъезду, на самом деле беспорядков было очень много.

Когда Фэн Юй Хэн прибыла, она увидела Фэн Цзинь Юаня, стоящего во дворе со своей избитой свиной рожей и приказывающего слугам перенести ящики в экипажи. Видя ее прибытие, он хотел по привычке отругать ее, но боль привела его в чувства. Фэн Цзинь Юань, наконец, понял, что эта вторая дочь не была той, кого он действительно мог обидеть.

Переезд семьи Фэн длился с рассвета до полудня. Когда все наконец собрались перед входом в поместье, даже Сян Жун вышла, чтобы проводить Ан Ши в новую резиденцию, Чэн Цзюнь Мань неожиданно сказала:

— Интересно, кто станет следующими жильцами этой усадьбы.

Фэн Цзинь Юань холодно фыркнул, но ничего не сказал. По его мнению, если не кто-то из императорской семьи, то это был бы член императорского двора; однако именно в это время они услышали смех от входа в поместье княгини. Все посмотрели туда и увидели Яо Сяня, который вел группу слуг к усадьбе Фэн. Прогуливаясь, он сказал:

— Была ли подготовлена новая вывеска? Быстро уберите вот эти вот слова «Поместье Фэн». С этого дня это будет новая резиденция моей 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 498. Почему он плачет?**

Почему он плачет?

Появление Яо Сяня привело к тому, что Фэн Цзинь Юань трижды харкнул кровью. К концу в карету его отправили слуги.

Яо Сянь скрестил руки, наблюдая, как уезжают экипажи семьи Фэн. Он не забыл напомнить Чэн Цзюнь Мань:

— Не забудь взять с собой доктора. Не дай ему умереть, а потом винить меня.

Чэн Цзюнь Мань постаралась сдержать смех, сказав:

— Лорд Яо, не волнуйтесь. Один обязательно будет вызван.

Наконец, табличка с поместья Фэн была удалена. Последний экипаж тоже уже исчез вдали. Яо Сянь спросил Фэн Юй Хэн:

— В конце концов, Фэн Цзинь Юань — их муж. Скажи, сестры семьи Чэн пойдут против тебя когда-нибудь?

Фэн Юй Хэн криво улыбнулась:

— Кто знает! Женщины древней эпохи думают иначе, чем мы. С одной женой и многими наложницами мужчинам суждено сосредоточить все свои мысли на женщинах. В то же время умные женщины могут отложить в сторону чувства ради семьи и своей выгоды. Я верю, что они умные люди. Они так долго жили в семье Фэн. Они должны понимать, что если последуют за Фэн Цзинь Юанем и его желаниями, рано или поздно они даже не узнают, как умерли. Если они последуют за мной, у них все еще будет шанс остаться в живых.

Яо Сянь кивнул, но он все еще напомнил ей:

— Ты должна сохранять бдительность. Трудно догадаться о намерениях людей!

Фэн Юй Хэн, естественно, понимала, что о намерениях людей трудно догадаться, но все еще хотела доверять людям, которые решили следовать за ней. Такое доверие не было какой-то субъективной верой. Скорее это было чувство, которое заставило ее захотеть удержать еще несколько людей на своей стороне, например, сестер Чэн Ши, Ан Ши и Сян Жун. Она всегда считала, что «предательство» не является человеческой природой. До тех пор, пока кто-то желал над этим работать, она не верила, что достичь желаемого результата невозможно.

Яо Сянь руководил группой слуг, чтобы осмотреть поместье Фэн. Фэн Юй Хэн не имела такого желания, она увела Хуан Цюань и вернулась в поместье княгини. Войдя, она увидела беспомощно выглядевшую Цинь Лань, которая сказала ей:

— Юная госпожа, госпожа собирает вещи и говорит, что хочет переехать по соседству вместе со старым мастером.

Фэн Юй Хэн замерла и нахмурила брови. На нее нахлынуло необъяснимое раздражение. Временами она действительно хотела быть похожей на Сюань Тянь Мина и просто начинать бить людей, когда у нее было плохое настроение, или просто пойти и устроить где-нибудь пожар. Фэн Юй Хэн подумала: это возмездие? Обычно она делала все возможное, чтобы позволить себе высокомерно и счастливо жить, но Яо Ши… Она не могла ни ударить, ни проклясть ее — ведь она была ее «матерью», ей некому было пожаловаться. Яо Ши может стать препятствием в ее жизни.

Она отмахнулась и снова сдвинулась с места. Цинь Лань верила, что она собирается увидеться с Яо Ши, но обнаружила, что та действительно развернулась, чтобы снова покинуть поместье. Она не могла не спросить:

— Молодая госпожа, вы не пойдете и не посоветуете госпоже?

Фэн Юй Хэн практически выплюнула:

— Если она хочет съехать, просто отпусти ее. Скажи ей, с этого дня я не буду заботиться о ее делах. Если ей не хватит денег, просто приходи и спроси меня. Не говори мне больше ни о чем.

Цинь Лань ошеломленно застыла на месте. У нее заболело сердце, пока она наблюдала, как Фэн Юй Хэн с Хуан Цюань покидает поместье. Она была личной служанкой Яо Ши; но тогда именно Фэн Юй Хэн выбрала ее. Пробыв рядом с Яо Ши в течение года, она увидела, как хорошо Фэн Юй Хэн обращалась с людьми в поместье. Она видела защиту, предложенную ею как дочь; но видела и безразличие, и растерянность после каждого ухода Фэн Юй Хэн. Она была совершенно не в состоянии понять, почему Яо Ши была такой. Тогда именно она решила развестись с семьей Фэн. У ее дочери были такие хорошие перспективы, и она так хорошо к ней относилась. Чем это женщина была недовольна?

Цинь Лань, несмотря ни на что, не могла понять ситуацию. Она просто знала, что им нужно переехать по соседству. Она очень не хотела покидать поместье княгини.

Фэн Юй Хэн взяла Хуан Цюаня и быстро покинула дорогу. Она практически сбежала из своей усадьбы. Хуан Цюань жаловалась своей молодой госпоже, не в силах сдержать себя:

— Госпожа действительно что-то с чем-то. Неужели молодая госпожа недостаточно хорошо к ней относилась? Почему она так сильно ранит молодую госпожу? Юная госпожа, — она потянула Фэн Юй Хэн за рукав: — если вы действительно не можете принять это, просто пойдите и обсудите это с госпожой еще раз. Важно, чтобы она понимала, как много вы для нее сделали. Если бы не защита молодой госпожи, смогла бы она получить титул благородной госпожи первого ранга? Смогла бы жить так же комфортно? Как видит эта слуга, ей слишком хорошо живется. Как только человеку становится комфортно, ему нравится доставлять неприятности. Может быть, стоит бросить ее в опасную ситуацию и позволить ей увидеть врата ада? Тогда она перестанет так думать.

Слуги поместья княгини обычно относились к Яо Ши довольно уважительно, но уважение не означало, что они могли наблюдать за издевательством над Фэн Юй Хэн. Особенно такие люди, как Хуан Цюань и Ван Чуань. Они следовали за Фэн Ю Хэн. В этой жизни они слушали только ее. На самом деле, когда Сюань Тянь Мин отправил их к ней, он сказал: «Даже если настанет день, когда этот принц пойдет против второй молодой госпожи семьи Фэн, и она велит вам прийти и убить этого принца, вы должны ее послушать». Вот почему, когда Фэн Юй Хэн страдала от обид, такие люди, как Хуан Цюань, не могли это принять.

— Молодая госпожа, если вы не пойдете, тогда пойдет эта слуга! — она протянула руку, чтобы потянуть Фэн Юй Хэн за рукав: — Мать не должна быть такой. Тогда даже Чэнь Ши относилась к Фэн Чэнь Ю лучше, чем госпожа относится к молодой госпоже. Если так будет продолжаться, эта слуга не сможет этого вынести.

Фэн Юй Хэн рассмеялась:

— Если я могу это терпеть, чего ты не можешь? Все в порядке. Просто отпусти ее. Это не ее вина.

— Молодая госпожа! — Хуан Цюань была так зла, что не знала, что сказать. Ее молодая госпожа никогда не была той, которая могла бы стерпеть такое. Почему, когда до над ней так издевались, она все еще могла терпеть?

Фэн Юй Хэн поняла, о чем она думает, и беспомощно сказала:

— Не то чтобы я не была против. Просто я не знаю, как этому противостоять. Она не кто-то из семьи Фэн. Она моя родная мать. Что ты хочешь, чтобы я сделала с ней?

После этих слов Хуан Цюань тоже потеряла дар речи. Это верно, это была родная мать, издевающаяся над своей дочерью. Что они могли с ней сделать? Она покачала головой и продолжила медленно и бесцельно ходить с Фэн Юй Хэн.

Наконец, Фэн Юй Хэн остановилась и посмотрела вверх; однако они достигли озера. Посреди него находилось Изысканное божественное здание Сюань Тянь Мина. Лодочник у озера махнул ей и сказал:

— Молодая госпожа собирается в Изысканное божественное здание? Быстро садитесь на лодку!

Фэн Юй Хэн, даже думая, запрыгнула в лодку с Хуан Цюань. В тот день она выпила целую бутыль вина. В начале Хуан Цюань только наблюдала, как она пила. Позже ей было приказано составить ей компанию. Когда Фэн Юй Хэн чуть было не свалилась под стол, у них кончилось вино.

Фэн Юй Хэн встала и несколько раз покачнулась. Хуан Цюань хотела поддержать ее, но она тоже не могла стоять прямо. Как она могла поддержать кого-то еще?

К счастью, владелец магазина Изысканного божественного здание подготовился. Видя, что Фэн Юй Хэн все это время пила, он заставил своих людей ждать за пределами частной комнаты. Когда Фэн Юй Хэн вышла, им помогли спуститься по лестнице и привели к лодке. Затем он увидел скрытого стража Бан Цзу и смог немного успокоиться.

Но после того, как Фэн Юй Хэн сошла с лодки, она сказала, что хочет прогуляться по улицам. Даже покачиваясь трижды на каждом шагу, она все равно хотела прогуляться.

Бан Цзу ничего не мог поделать, мог только вызвать карету и сгрузить в нее чрезвычайно пьяную Хуан Цюань. Затем он приказал вознице поехать к поместью княгини, пока поддерживал Фэн Юй Хэн, идя по улицам.

В это время небо начало темнеть. Улицы древних времен не имели уличных фонарей, люди могли полагаться только на луну, звезды и свет, исходящий из магазинов и освещающий дорогу. Было много людей, напившихся так же, как и Фэн Юй Хэн, и шедших домой. Бан Цзу купил платок и положил его хозяйке на голову, поэтому люди думали только, что она — девушка со слабым телом, которой требуется поддержка члена семьи. Изредка люди с любопытством смотрели на нее, но не слишком пристально.

Но Фэн Юй Хэн не могла идти устойчиво. Время от времени она шла очень быстро, а иногда просто останавливалась; но в большинстве случаев она опиралась на Бан Цзу. Бан Цзу с обеих сторон держал ее, не давая ей упасть.

По правде говоря, Фэн Юй Хэн была устойчива к алкоголю. Она поделилась половиной вина с Хуан Цюань. При нормальных обстоятельствах и хорошем настроении то небольшое количества вина просто заставило бы ее говорить немного больше и петь; но не привело бы к опьянению до слез.

К счастью, платок, купленный Бан Цзу, закрыл ей лицо. Даже если она плакала, ни один человека не мог это увидеть.

Но когда человек плакал, его тело невольно дрожало. Бан Цзу внезапно обнаружил, что ее настроение изменилось, и заволновался. Внезапно он почувствовал желание найти кого-нибудь и подраться.

Но он не мог ничего сделать. Он должен был благополучно доставить Фэн Юй Хэн домой. Он видел, что сделала госпожа за последние несколько дней. Даже в тот день, когда Ван Чуань и Хуан Цюань избегали их, он слышал, что Фэн Юй Хэн и Яо Ши говорили во дворе. Бан Цзу не мог понять. Почему эта женщина не знает, как чувствовать себя удовлетворенной, имея такую замечательную дочь? Она на самом деле сказала, что она не ее дочь. Может ли быть так, что люди не могут измениться? Люди должны оставаться слабыми всю свою жизнь? Яо Ши не приложила никаких усилий сама и не позволила это сделать своей дочери?

Бан Цзу думал об этом. Сам он был сиротой. Он не знал, какую жизнь вел, будь у него родители. Он думал об этом в прошлом. Если бы его родители были живы, насколько мирной была бы эта жизнь. Но с тех пор, как он начал следовать за Фэн Юй Хэн и увидел ее отца и мать, Бан Цзу больше не думал о родителях. На самом деле он радовался отсутствию отца и матери. Иначе, если бы у него оказались такие отец и мать, у него было бы такое же настроение, как у Фэн Юй Хэн сейчас. Даже во сне он бы задушил их до смерти.

Плач Фэн Юй Хэн стал более интенсивным. Он держал ее за плечи и чувствовал, что его сердце начинает болеть, поэтому он с ней обсудил:

— Как насчет того, чтобы я понес вас?

Фэн Юй Хэн покачала головой, но ответила:

— Нет необходимости. Если я даже не смогу ходить, меня бы еще больше запугивали другие. Бан Цзу, — крикнула она и потянула за платок, снимая его с головы, -Бан Цзу, не прикрывай меня этой вещью. Я хочу видеть достопримечательности на улицах. Я хочу увидеть столицу, которую защищал Сюань Тянь Мин. Я хочу посмотреть, теплая она или холодная.

Бан Цзу не знал, как должен ответить ей. Он мог только наблюдать за ее беспорядочным движением. Фэн Юй Хэн пробежала несколько шагов, затем несколько раз подпрыгнула. Она даже потянула какого-то ребенка за рукав и спросила:

— Хорошо ли относится к тебе твоя мама? Тебе нравится твоя мама?

Ребенок испугался и начал плакать, прежде чем его схватил член семьи и увел от нее подальше.

Фэн Юй Хэн стояла и задыхалась. Она просто тупо смотрела в направлении ушедшего ребенка и плакала. Это застигло Бан Цзу врасплох.

Но именно в это время впереди показалась большая карета. Люди на улице расступились. Добрый гражданин даже напомнил ей:

— Быстро уступите дорогу. Не мешайте проехать благородному человеку.

Но у Фэн Юй Хэн будто ноги в землю вросли. Она вообще не могла двигаться.

Не только она не шевелилась. Даже Бан Цзу не двигался, потому что он признал прибывший экипаж как императорский. В карете из белого нефрита со шторами из дымчатого шифона сидел мужчина в золотой маске и пурпурным цветком лотоса на лбу. Он смотрел прямо на девушку рядом с собой. Его глаза стали глубокими и слегка красными…

Что касается девушки рядом с ним, то она подняла руку к императорской карете и через некоторое время сказала:

— Сюань Тянь Мин, почему он плакал?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 499. Ярость девятого**

Ярость девятого

Карета августейшего дворца развернулась и направилась к усадьбе княгини.

Сюань Тянь Мин держал свою спящую жену в объятиях и снова и снова расчесывал ее волосы. В то же время Бан Цзу рассказывал ему о том, что произошло в поместье княгини…

Сгорело пару палочек благовоний, и ворота усадьбы княгини были снова разрушены. Императорские стражи чувствовали горечь, но плакать не могли. После того, как ворота частично разрушились после удара императора, им, наконец, удалось восстановить их. Когда их пнул девятый принц, они решили, что восстановлению те уже не подлежат. Лидер быстро отдал приказ:

— Идите, заказывайте новые ворота. Пусть их сделают за одну ночь.

Сразу после того, как приказ был отдан, они заглянули во двор и обнаружили, что его высочество девятый принц уже исчез.

В эту ночь Сюань Тянь Мин пришел в усадьбу княгини, чтобы найти кое-кого. Этим кем-то была Яо Ши. Бан Цзу спросил заранее. Поскольку Яо Сянь сказал, что сегодня плохой день для переезда, Яо Ши все еще жила в поместье княгини.

Его движения сопровождались ветром, и он был окутан просто убийственной аурой. Пока он шел, растения, находившиеся довольно далеко от него, аж закачались. Слуги поместья княгини, которые обычно не очень боялись девятого принца, внезапно вспомнили слухи, о которых они почти забыли.

Ни один человек не осмелился остановить его. Пока он не ворвался во двор Яо Ши и не открыл дверь, ни один человек не осмелился издать ни звука.

Повсюду стояли на коленях слуги, от входа до двери спальни, которую только что открыли. Коленопреклоненные не посмели снова встать. Всем было интересно одно и то же: убьет ли девятый принц госпожу?

Последние несколько дней госпожа и поместье княгини были вовлечены в некоторый конфликт. Казалось, что госпожа сказала несколько возмутительных вещей княгине. Слуги немного слышали об этом и чувствовали, что с княгиней обращаются несправедливо. Девятый принц так сильно любил княгиню. Сегодня вечером… он, должно быть, пришел, чтобы заставить госпожу заплатить по счетам, верно?

Когда Сюань Тянь Мин открыл дверь, Яо Ши вышивала декоративный кант на осенней одежде Цзы Жуя. Его появление испугало ее, и игла вонзилась ей в палец, окрасив зеленый бамбук кровью.

Яо Ши всегда была трусливой. Яростная аура Сюань Тянь Мина заставила ее упасть со стула и опуститься на колени на пол. Служанка рядом с ней тоже стояла на коленях, не решаясь даже дышать.

Кнут волочился по полу позади него, и шипы на нем едва не заставили Яо Ши умереть от испуга. Разбитая дверь упала на пол и чуть не задавила проходящую мимо служанку. Яо Ши сразу поняла. За ее отношение к А-Хэн этот девятый принц не простит ее.

В комнате было очень тихо. Сюань Тянь Мин молчал, а остальные не смели говорить. Так, обе стороны буравили друг друга взглядами. Яо Ши глядела на него, а Сюань Тянь Мин смотрел на Яо Ши.

Кто знает, сколько прошло времени, прежде чем кнут на полу наконец-то сдвинулся. Яо Ши извернулась, все еще почтительно стоя на коленях, и спряталась за Цинь Лань. Однако кнут, которого она боялась, не пал на нее. На самом деле он даже не сдвинулся с места. Сюань Тянь Мин только слегка двинул запястьем, чуть приподняв его.

Яо Ши была бледна, она смотрела на Сюань Тянь Мина совершенно безучастно и чувствовала, что лицо, скрытое золотой маской, уже искажено от гнева. Даже маской невозможно было скрыть ту ярость, которая буквально текла из-за золота. Ее ужас усилился; однако она, наконец, услышала, как Сюань Тянь Мин говорит:

— Что еще ты знаешь, кроме как прятаться за кем-то? — как только это было сказано, негодование в сердце Сюань Тянь Мина уже не могло быть подавлено. Он указал на Яо Ши и обвинил эту женщину в том, что не должна делать мать. Он сказал: — Ты знаешь, где этот принц впервые встретил Хэн Хэн? Это было в горах на северо-западе. Твою дочь кто-то накачал наркотиками и бросил в братскую могилу. Если бы не встреча с этим принцем, она бы давно умерла. Если бы она умерла в то время, этот принц спросит тебя, появилась бы у тебя возможность погасить этот долг? Была бы у тебя возможность отомстить? Если нет, то какое ты имеешь право на то, чтобы она называла тебя матерью? Ты подозреваешь ее медицинские способности? Они действительно были изучены у персидского мастера, потому что она хотела, чтобы вы трое могли жить лучше, не умерев от голода и болезней. Ты подозреваешь ее боевые искусства? Этот принц научил ее, потому что этот принц интересовался этой девушкой и хотел, чтобы она могла продолжать расти. Ты подозреваешь, что она не твоя дочь? Это верно, она действительно не прошлая Фэн Юй Хэн. Скорее, она феникс, достигший нирваны. Она — феникс, который полностью разочарован в семье Фэн и ненавидит ее. Она мечтала об этом, начиная с изгнания в горы на северо-западе. После возрождения от огня ей нужно было расправить крылья и улететь обратно в столицу, чтобы компенсировать страдания, которые вы трое перенесли. К сожалению, ее мать не понимает и даже хочет помочь тем, кто однажды стал причиной ее смерти. Яо Ши, сколько удачи за предыдущие жизни ты накопила, что стала ее матерью? И сколько удачи за предыдущие жизни ты накопила, чтобы позволяешь ей страдать от такого горя, пока она говорит за тебя?

Сюань Тянь Мин отчаянно контролировал свои эмоции, изо всех сил стараясь сдержать свое желание отхлестать ее кнутом. В конце он даже не хотел смотреть на лицо Яо Ши. Озадаченный, он просто размышлял, может ли способность Фэн Цзинь Юаня раздражать людей была заразной? Яо Ши жила с ним много лет. Она тоже заразилась? Почему он увидел этого проклятого Фэн Цзинь Юаня, когда посмотрел на лицо Яо Ши?

Половина того, что он сказал, была правдой, а половина — ложью. Он сознательно перебросил все те вещи, которые Фэн Юй Хэн не хотела раскрывать, на себя. Он просто хотел, чтобы эта женщина знала, как тяжело было ее дочери организовать ее безопасность.

Он сделал несколько глубоких вдохов, так как еще не закончил говорить. Он продолжил, сказав Яо Ши:

— Семья Фэн танцевала со смертью, и Фэн Юй Хэн уже много раз разбиралась с беспорядками, вызванными ими. Веришь ли ты, что, если бы не вклад А-Хэн, семье Фэн удалось бы избежать проблем после неудачного покушения Цянь Чжоу на жизнь императора? Фэн Цзинь Юань потратил впустую всю семью Фэн. Даже похороны старейшей госпожи были оплачены А-Хэн! Даже шестьсот таэлей за гроб были отданы А-Хэн, разве этого недостаточно? Какие еще у тебя просьбы? Фэн Цзинь Юань снова и снова пытается убить твоих детей, но твоя дочь мягкосердечна и прощает его, потому что он ее отец. Яо Ши, ты когда-нибудь думала о людях, которых Фэн Цзинь Юань нанял, чтобы разрубить своих детей мечами? Тебя называют «госпожа», выражая уважение к тебе. Если ты не хочешь этого уважения, ты ничем не отличаешься от людей в семье Фэн. Ты чувствуешь, что если вернешься к семье Фэн сейчас, над тобой не будут издеваться, верно? Этот принц скажет тебе, что так будет только потому, что твоя дочь проложила тебе эту дорогу. Не верь, что беспокоиться не о чем, потому что этот принц больше не убивает людей. Этот принц скажет тебе, что нежелание убивать не означает, что я не умею убивать. Совершенно хороший ребенок живет в поместье княгини, которое она заработала благодаря своим заслугам, но ее собственная мать так к ней относится. Яо Ши, ты действительно смелая! Ты не признаешь свою собственную дочь? Все в порядке, слушай этого принца внимательно. Фэн Юй Хэн больше не твоя дочь. Она принцесса этого принца. Она — невестка императора. Перед ней ты ничто! Береги себя.

Сказав эти последние слова, Сюань Тянь Мин больше не желал смотреть на эту женщину, он повернулся и ушел.

Яо Ши больше не могла стоять на коленях и упала на пол. Она хотела опереться на служанку, испытав столь сильный шок, но, когда она подняла руку, обнаружила, что рядом никого нет.

Не было служанки, чтобы поддержать ее. Даже Цинь Лань, ее личная служанка, лишь равнодушно смотрела на нее.

Яо Ши увидела тень отчуждения в глазах Цинь Лань и была потрясена. Бунтарский дух наполнил ее сердце, и она даже не смогла его остановить. Но она упорно верила, что Цинь Лань не уважала ее, наряду с другими слугами, и что подобное неуважение было приказом Фэн Юй Хэн. Она указала на Цинь Лань и крикнула:

— Ты тоже принадлежишь ей, верно? Именно она устроила тебя сюда! Что именно ты хочешь сделать? Тебе нужна моя жизнь?

Цинь Лань была на грани истерики, она схватила Яо Ши за запястье и попросила:

— Пожалуйста, госпожа, да проснитесь вы, наконец! Очнетесь, и ваша жизнь будет такой, как и раньше. Как может молодая госпожа желать вашей жизни? Она любит вас больше, чем можно описать словами! Когда госпожу отравили наркотиком, изменяющим дух, молодая госпожа отхлестала третьего принца, тяжело ранив его, чтобы отомстить за вас. После того, как она вернулась, она ничего не сказала вам, но, госпожа, вы знали? Из-за этого она целую ночь простояла на коленях перед императорским дворцом! Ее колени даже опухли из-за этого.

Яо Ши тупо смотрела на Цинь Лань, пока та говорила, и ее эмоции начали колебаться; однако она несколько раз покачала головой, сказав:

— Но я не могу лгать себе. Она не моя дочь. Она действительно не моя дочь.

Цин Лань была так зла, что чуть не сошла с ума. Если бы человек перед ней не был бы госпожой, она от всей души отвесила бы ей пощечину, чтобы привести ее в чувство. Но, в конце концов, она не могла. Все, что она могла делать, это советовать в меру своих возможностей, но Цинь Лань просто не понимала:

— Госпожа, почему вы говорите, что молодая госпожа не ваша дочь? Она выглядит иначе, чем раньше?

Яо Ши покачала головой:

— Она совершенно такая же.

— Тогда почему вы отрекаетесь от нее? — Цинь Лань потеряла дар речи. Мозг этой женщины болен, верно?

Но Яо Ши похлопала себя по груди и сказала:

— Я чувствую это! Я просто чувствую это! Это дочь, которой я была беременна десять месяцев. Я чувствую даже малейшее изменение в ней!

Цинь Лань вспомнила то, что Сюань Тянь Мин сказал ранее, поэтому она снова заговорила с ней:

— Если госпожа говорит о больших изменениях в поведении молодой госпожи, его высочество девятый принц прав. После такой суровой жизни люди меняются, и это нормально. Напротив… — она оглядела Яо Ши и стиснула зубы, сказав: — Напротив, вырвавшись из той отчаянной ситуации и оставшись прежней… госпожа, это вы странная, — лицо Цинь Лань стало холодным, когда она вновь посмотрел на Яо Ши. Затем она напомнила ей: — Если вы продолжите в том же духе, она действительно перестанет быть вашей дочерью.

Яо Ши была потрясена и подсознательно спросила:

— Тогда кто она?

— Она — августейшая принцесса.

Яо Ши немного испугалась. Если Фэн Юй Хэн действительно перестанет признавать ее своей матерью, то… разве она не потеряла бы свою дочь?

— Дай мне подумать. Дай мне немного подумать.

Императорская карета Сюань Тянь Мина продолжала пересекать столицу; она все сильнее и сильнее отдалялась от поместья княгини. Маленькая девочка на его коленях на мгновение очнулась от оцепенения, затем потянула его за рукав, чтобы вытереть лицо. Когда она снова подняла руку, то попыталась дотронуться до его лица.

Он беспомощно схватил ее ладошку и услышал, как Бан Цзу спросил:

— Ваше высочество, вы везете мастера обратно в августейший дворец?

Сюань Тянь Мин приподнял брови:

— А как иначе?

Когда девушка на его коленях услышала это, она вдруг засмеялась и сонно сказала:

— Хорошо! Езжайте в августейший дворец и найдите Сюань Тянь Мина. Только он не запугивает меня.

Некуий мужчина задохнулся и крепче сжал маленького человечка на своих коленях:

— Поедем со мной. Я никогда не позволю тебе покинуть 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 500. Подлые скрытые планы**

Подлые скрытые планы

Фэн Юй Хэн еще раз подтвердила, что она действительно могла спать спокойно только тогда, когда была с Сюань Тянь Мином.

Она спала до восхода солнца следующего дня. Сюань Тянь Мин только что вернулся в столицу и умышленно не пошел ко двору. Он просто с удовлетворенным выражением лица обнимал свою девушку.

Таким образом, некто, проснувшийся первым, тайком сделал что-то, чего долго ждал — попытался снять маску с Сюань Тянь Мина.

Давным-давно она хотела посмотреть на лицо под маской, чтобы увидеть, насколько сильно оно испорчено. Просто владелец маски очень защищал ее. Она пробовала несколько раз и каждый раз ее удерживали. Фэн Юй Хэн чувствовала некоторое сожаление. Было бы лучше, если бы она просто сняла ее, когда он был совершенно без сознания, как когда она лечила его ноги. Она же не джентльмен! Она просто молодая девушка!

Так что малышка успокоила дыхание, осторожно убрала руку с груди определенного мужчины и медленно потянулась вперед. Она ощутила золотую поверхность под кончиками пальцев, ей нужно было лишь приложить немного больше усилий, чтобы добиться успеха.

К сожалению, на пути к успеху всегда будут препятствия. Как только ее палец коснулся края маски, поднялась большая и очень беспощадная рука, и ей некуда было отступить.

Некий человек выразил свое недовольство:

— Почему? Если подумать, эта девушка лечила твои ноги только из-за твоего лица. В результате мост сгорел после перехода на другую сторону, а лицо получило травму после лечения ног!

Сюань Тянь Мин протянул руку и ущипнул жену за личико:

— Ты признаешь, что тогда заинтересовалась этим принцем?

Фэн Юй Хэн скрипнула зубами:

— Хватит менять тему. Прямо сейчас мы говорим об этой проклятой маске. Ты можешь снять ее ради того, чтобы я смогла посмотреть? Что если я смогу вылечить это?

Сюань Тянь Мин попытался расчесать волосы этой маленькой ежихи. Они были мягкими и пружинистыми, это было очень весело. Его глаза ничего не выражали, когда он тихо произнес:

— Лечение не нужно. Все в порядке.

Фэн Юй Хэн вопросительно хмыкнула, а потом ее глаза загорелись, и она частично села, спрашивая его:

— Хочешь сказать, что с твоим лицом все в порядке? — сделав паузу, она почувствовала, что сидевшая часть тела начала чувствовать холод. Посмотрев вниз, она увидела, что ее одежда полностью снята. Все, что осталось, — это симпатичное нижнее белье, прикрывавшее грудь и живот. Она пришла в ярость: — Сюань Тянь Мин, ты пристрастился снимать с меня одежду? Скажи, чем можно наслаждаться с моим маленьким тринадцатилетним телом, у которого нет ни груди, ни попы? Черт, я была слишком добра в прошлом. Вот почему ты стал таким проблемным. Сюань Тянь Мин, не получив и цуня, пытаешься пройти целый ли. Ты веришь в то, что я с тебя шкуру спущу?

— Верю, — кивнул он, а его глаз в это время коснулась улыбка. Очень хорошо, вопроса о маске удалось избежать. Видя, как девушка с угрызениями совести ныряет обратно в одеяла, Сюань Тянь Мин спросил ее: — Голова все еще болит?

— Что? — Фэн Юй Хэн была ошеломлена и хотела поинтересоваться, почему он спросил об этом. Но… Почему у нее болит голова? Нет, не так, почему она спала с Сюань Тянь Мином? Кому принадлежит эта кровать?

О небеса! Она чувствовала, что каждый раз, когда она сталкивалась с такой ситуацией, ей нужно было подумать, в чьей постели она находится. Как так получается, что в каких-то ситуациях она просыпается с Сюань Тянь Мином? Какой грех она совершила?

У девушки было запутанное выражение лица, и от этого он не хотел отводить взгляд, но он все еще помнил это личико, залитое слезами. Он дожил до своих лет, но никогда еще не чувствовал себя таким расстроенным, хотя прошлой ночью его сердцу было больно до слез.

Возможно, это произошло из-за того, что Сюань Тянь Мин долго смотрел, человек, занырнувшия в одеяла, начал немного приходить в себя. Она вернулась к тем воспоминаниеям, образовавшимся после приезда в Изысканное божественное здания. Чаша за чашей, сцена распития алкоголя снова возникла в ее сознании.

Какой стыд!

Фэн Юй Хэн была очень раздражена. Снова поглядев на Сюань Тянь Мина, она с некоторым смущением сказала:

— Мне так стыдно, что ты это увидел.

Сюань Тянь Мин покачал головой:

— Все в порядке. Этот принц не будет смеяться над тобой.

Она ждала, когда Сюань Тянь Мин спросит, почему она напилась, но даже после долгого ожидания он не спросил. Подождав еще немного, она поняла, что им двоим нет необходимости что-то объяснять. Он поймет все, что она сделает, и угадает все, о чем она думает. Да и совместным сном также, она могла расслабиться и отдаться ему, а он просто относился бы к ней как к обогревателю для обнимания. Он ни за что не переступит границы.

Фэн Юй Хэн не стала больше ждать. Она просто спросила Сюань Тянь Мина:

— Если придет день, когда ты тоже почувствуешь, что я очень странная, ты…

Сюань Тянь Мин рассмеялся и протянул руку, чтобы ущипнуть ее за носик:

— С тех пор, как этот принц увидел тебя, я уже почувствовал, что ты была очень странной. Не надо попросту сотрясать воздух пустыми словами. Лучше спроси по-другому. Ты можешь спросить меня, наступит ли когда-нибудь день, когда ты станешь нормальной, стану ли я, как Яо Ши.

Фэн Юй Хэн немного смутилась, особенно после упоминания Яо Ши. Ее настроение немного вышло из-под контроля, она заволновалась.

Ее сразу же втянули в объятия, и она почувствовала, как подбородок Сюань Тянь Мина лег ей на макушку. Он сказал ей:

— В любом случае, пора возвращаться в военный лагерь. Просто живи здесь, рядом со мной. Не возвращайся туда.

Она фыркнула и ничего не ответила. Только кивнула в знак согласия.

Сюань Тянь Мин тут же обрадовался и вытащил ее из постели. А затем сказал криминальным тоном:

— Пошли мыться! Давай войдем в твое пространство.

Фэн Юй Хэн сжала кулаки:

— Ты держишь меня здесь только ради моего пространства, не так ли? — хотя она сказала это, она все равно затащила его в свою аптеку. Затем она просто спокойно присела на кровать в своей комнате отдыха, слушая звуки воды из санузла, ожидая, пока Сюань Тянь Мин насладиться современными туалетными принадлежностями.

Однако она не знала, что, пока она спала в августейшем дворце, Яо Ши не спала всю ночь. Когда солнце, наконец, взошло, она приняла шокирующее решение!

Когда Фэн Юй Хэн и Сюань Тянь Мин вышли из пространства, они услышали, как кто-то стучит в дверь, а затем раздался голос Хуан Цюань:

— Юная госпожа, ваше высочество, вы проснулись?

Сюань Тянь Мин ответил:

— Входи.

Хуан Цюань толкнула дверь и вошла. Увидев Фэн Ю Хэна, она почувствовала себя немного неловко. В конце концов, ее молодая госпожа была в порядке, но служанка напилась. Этот вопрос был немного постыдным. Но у нее сейчас не было времени беспокоиться об этом. Хуан Цюань быстро подошла и сказала Фэн Юй Хэн с обеспокоенным выражением лица:

— Молодая госпожа, госпожа вернулась в поместье Фэн.

Произнеся это, она подождала вопроса Фэн Юй Хэн. По крайней мере она ждала шока и замешательства. Тогда она сможет рассказать, как Яо Ши приняла решение покинуть поместье сегодня утром. Но после долгого ожидания Фэн Юй Хэн ничего не спросила. Она просто застыла на некоторое время, а затем тихо сказала:

— Вернулась, так вернулась. Я не могу запереть ее в усадьбе. Она может делать все, что захочет. Она свободна.

Слова, которые Хуан Цюань хотела произнести, не могли быть озвучены, так как Сюань Тянь Мин слегка покачал головой. Поэтому она решила промолчать. Она просто утешила Фэн Юй Хэн:

— В любом случае в семье Фэн не осталось опасных людей. Старшая госпожа и вторая госпожа защитят ее, — сказав это, она вздохнула и замолчала.

Фэн Юй Хэн тоже вела себя так, как будто ничего не случилось, когда утащила Сюань Тянь Мина за едой. После трапезы она с радостью приняла Ван Чжо, который пришел, чтобы доложить что-то Сюань Тянь Мину. Передавая коробки с продуктами, которые были заранее вынесены из ее пространства, она сказала Ван Чжо отдать их Юй Цянь Инь в горной тюрьме.

Сюань Тянь Мин отметил эти ее действия и увидел, что она, наконец, обрела энергичность, поэтому проигнорировал это. Он просто стоял во дворе и сказал Бай Цзе:

— Отправь кого-нибудь наблюдать за усадьбой Фэн. Внимательно следите за Яо Ши. Не позволяйте чему-нибудь случиться.

Бай Цзэ знал, что Сюань Тянь Мин отправился в поместье княгини и предупредил Яо Ши. Услышав его слова, он не мог не почувствовать что это странно:

— Мастер, вы беспокоитесь, что госпожа Яо и лорд Фн будут работать сообща и сделают что-то плохое принцессе? — сказав это, он покачал головой: — Этого не должно случиться, верно ведь? — он подумал, что если бы ее мать и отец захотели объединиться, чтобы причинить вред своей дочери, не было бы необходимости княгине или его высочеству действовать. Он, Бай Цзе, прорвется в поместье Фэн и убьет их обоих.

Но Сюань Тянь Мин покачал головой, горько улыбаясь:

— Она не зайдет так далеко, чтобы действительно что-то сделать со своей дочерью. Я просто боюсь, что мотивы ее возвращения в усадьбу Фэн не так просты. В любом случае, просто следи за ней.

После того, как Ван Чжо покинул августейший дворец, он отправился прямо в императорский дворец. После хаоса в столице Ван Чжо снова повысили. Теперь у него была возможность свободно перемещаться между императорским дворцом и столицей.

Сегодня он получил специальную просьбу от Фэн Юй Хэн доставить еду Юй Цянь Инь. После того, как Сюань Тянь Хуа привел шестую принцессу Цзун Суй в столицу, ее тело было покрыто ранами. Хотя они не были опасны для жизни, в этой холодной и темной тюрьме травм не лечили. Раны покрывались коркой, затем они трескались и снова затвердевали. После этого они останутся на теле и никогда не исчезнут.

Ли Юэ, известная под псевдонимом Юй Цянь Инь, никогда не думала, что Сюань Тянь Хуа на самом деле отбросит ее в сторону. Она была озадачена. Все говорили, что седьмой принц Да Шунь похож на божество, которое не радуется и не сердится. Он не испытывал ни беспокойства, ни обиды, и не существовало ни одного человека, который мог бы хоть немного заинтересовать его или взволновать душу.

Но она действительно столкнулась с этим человеком, и обнаружила, что все было не так, как говорили слухи. Сюань Тянь Хуа действительно выглядел как божество, но его сердце было живым. Он мог злиться и раздражаться. Он даже использовал веревку, чтобы связать и протащить ее за собой, скача на лошади. Ли Юэ запуталась. Временами она действительно задавалась вопросом, нашла ли она не того человека. Этот человек не был седьмым принцем Да Шунь. Но если она ошибалась, то какой человек в этом мире мог бы так выглядеть?

Когда Ван Чжо вошел в тюрьму с коробкой еды, он почувствовал, что эта шестая принцесса Цзун Суй сходит с ума. Охранник сказал:

— Она каждый день бормочет: «его высочество седьмой принц то, его высочестве седьмой принц се». Иногда она спрашивает нас, есть ли два седьмых принца.

Ван Чжо махнул рукой и заставил охранника уйти. Затем он подошел к решетке камеры, достал посуду из коробки с едой и поставил на пол. Не заботясь о том, смотрел ли на него человек внутри, он просто сказал:

— Княгиня сказала, что только потому, что она открыто не раскрывает определенные вещи, не означает, что она не знала о них. Не пытайтесь делать перед ней какие-либо незначительные телодвижения. Когда дело доходит до грязных трюков, она — предок.

Человек внутри не продолжал бормотать себе под нос, вместо этого она спросила Ван Чжо:

— Какая еще княгиня? Что за княгиня?

Ван Чжо усмехнулся:

— Я забыл вам сказать. Принцесса округа Цзи Ан теперь княгиня Цзи Ан. Если придет день, когда Цзун Суй вытащит вас отсюда, вам нужно будет не забыть подготовить подарок для нее!

Ван Чжо не стал задерживаться. Выложив еду, он ушел; однако Юй Цянь

Это были те же самые, она смогла даже узнать, сколько раз она передвигала кусочки палочками для еды. Это была пища, которую она накачала ядом во время наводнения. В ту ночь, когда ее притащили обратно в столицу, Фэн Юй Хэн упомянула об этом. Она думала, что это шутка; она никогда не думала, что спустя столь долгое время это блюдо все еще будет существовать! Даже цвет, похоже, не изменился. Казалось, что наводнение было только вчера.

У Ли Юэ путались мысли. Эти блюда были как призраки, атаковавшие ее разум. Она отчаянно отползала, пока не добралась до стены; но не могла унять дрожь.

Фэн Юй Хэн была злом! Это была единственная мысль, которая с этого момента наполнила разум Ли Юэ.

В эти дни семья Фэн, которая только что переехала в свою новую резиденцию, пребывала в беспорядке. Во-первых, внезапно вернулась Яо Ши. Сразу же после этого, и двух дней не прошло, из маленького двора Хань Ши внезапно раздался громкий крик:

— Наложница-мать скоро родит!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 501. Когда именно ты зачала этого ребенка?**

Когда именно ты зачала этого ребенка?

Если бы это происходило в прежнем поместье Фэн, когда Фэн Цзинь Юань все еще был премьер-министром, роды наложницы обязательно привели бы к появлению в поместье нескольких акушерок на случай чрезвычайной ситуации. В настоящее время, однако, Фэн Цзинь Юань был не более чем конюшим без ранга или звания. Даже резиденция, в которой он жил, была подарена пятым принцем. Разве он мог попросить еще и акушерку?

Живот Хань Ши начал болеть непонятно из-за чего. Даже Фэнь Дай, которая обычно сопровождали ее, была застигнута врасплох.

Чэн Цзюнь Мань быстро приняла решение использовать свои личные деньги, чтобы привлечь акушерку и доктора. Затем она привела Чэн Цзюнь Мэй и Ан Ши во двор Хань Ши. После того, как Яо Ши услышала об этом, она тоже бросилась туда; но Цинь Лань остановила ее, сказав:

— Госпожа никогда не ладила с Хань Ши. Было бы лучше не создавать проблем в такое время.

По какой-то причине Яо Ши не послушала этот совет. Она просто вышла и направилась прямо во двор Хань Ши. Прогуливаясь, она сказала:

— Какие могут быть неприятности? Если она подумает, что меня раздражает на это смотреть, то, если она разозлится, это будет ее собственной проблемой. Если одного моего вида достаточно, чтобы вызвать какие-то проблемы у Хань Ши и заставить ее роды пройти не так гладко, то это все, на что я могу надеяться.

Когда Яо Ши заговорила, ее лицо буквально заледенело, заставив Цинь Лань дрожать. С того утра, когда Яо Ши приняла решение вернуться в поместье Фэн, она почувствовала, что та немного не в себе. Как сейчас, когда время от времени на ее лице появлялся этот бесчувственный и холодный взгляд. Это нельзя было просто скрыть.

Наконец, все собрались в комнате Хань Ши, даже Сян Жун присутствовала. Во внутренней комнате поместья находилась опытная бабушка, помогая Хань Ши успокоиться. Всех остальных привела Чэн Цзюнь Мань, усадив их во внешней комнате. Ан Ши только что вошла во внутреннюю комнату, чтобы взглянуть, и вернулась, нахмурившаяся и задумавшаяся о чем-то. Сян Жун закрыла глаза, и произошедшее на берегу озера в поместье Фэн снова повторилось в ее сознании.

Она тихо спросила Ан Ши:

— Была ли проинформирована вторая сестра?

Ан Ши кивнула:

— Слуга отправился в августейший дворец, чтобы сообщить об этом, — затем она подняла голос и сказала Фэнь Дай: — Но так как это первый рабочий день мужа, неизвестно, можно ли позвать его.

Фэнь Дай теперь не относилась к беременности Хань Ши столь же благосклонно, как в прошлом. В конце концов, положение главной жены семьи Фэн было занято сестрами Чэн Ши. Никто не мог их обогнать. Кроме того, она обручилась с пятым принцем, как официальная принцесса. Так что, независимо от того, родит ли Хань Ши сына, ей это не поможет. Но что бы ни говорили, она все еще ее родная мать. Она все еще надеялась, что ее отец будет здесь, чтобы помочь ей, а не будет кормить каих-то чертовых лошадей.

Она топнула ногой и сказала своей служанке Цююэ:

— Иди во дворец Ли и скажи его высочеству пятому принцу. Пусть он поможет вызвать отца.

Цююэ кивнула, затем посмотрела на Чэн Цзюнь Мань. Видя, что она не остановила ее, она быстро убежала. Фэнь Дай холодно фыркнула и сказала Чэн Цзюнь Мань:

— По правде говоря, его высочеству пятому принцу не нужно делать свой ход. Если бы мать послала кого-нибудь, чтобы спросить, отец определенно смог бы вернуться в усадьбу.

Чэн Цзюнь Мань тонко улыбнулась:

— Я могла бы что-то сказать, но в этом нет необходимости. В настоящее время муж не является даже чиновником девятого ранга. Положение скромной наложницы в усадьбе тоже отличается. Если бы я использовала свое положение племянницы императрицы, чтобы вернуть мужа, и об этом стало известно, возможно, у мужа возникли бы еще большие проблемы. Четвертая молодая госпожа, в будущем вы должны обдумывать все более тщательно, прежде чем принимать меры. В любом случае, вы должны были рассмотреть текущую ситуацию более тщательно.

Женщина прочитала эту лекцию Фэнь Дай напрямую, в результате чего та покраснела от гнева. Она хотела поспорить; тем не менее, ее служанка, Дун Ин, своевременно схватила ее за рукав и тихо сказала:

— Забота о наложнице-матери важнее всего.

Только тогда Фэнь Дай закрыла рот; однако именно в это время они услышали, как Ан Ши медленно произнесла:

— С сестрой Хань очень хорошо обращались, но ее живот не выглядел очень полным. Она уже собирается рожать, но все равно ее живот выглядит немного маленьким.

Фэнь Дай не знала, что сделала Хань Ши за ее спиной. Так что она была совершенно не в состоянии понять скрытый смысл этих слов. Она просто подумала, что Ан Ши беспокоится о Хань Ши, и спросила:

— Тогда что можно сделать? С ребенком ничего не случится, верно?

Ан Ши посмотрела на Фэнь Дай с некоторым смущением. Она понимала эту девочку. Хотя она была немного вспыльчивой, она не казалась слишком коварной. Она не могла скрыть, что было у нее на сердце, все мысли были буквально написаны у нее на лице. Ан Ши всегда чувствовала, что Фэнь Дай должна знать о том, о чем ей рассказывала Сян Жун, но оказалось, что Хань Ши скрыла это даже от своей дочери. Но если подумать, такая наложница-мать, как Хань Ши, родная мать, давшая ей жизнь, не могла не понимать Фэнь Дай. Если бы она сказала, то, возможно, это не могло остаться в секрете до сегодняшнего дня.

Пытливый взгляд Фэнь Дай остановился на Ан Ши, и та могла только сказать:

— Лучше подождать и услышать, что скажет доктор!

Ан Ши не могла больше комментировать. Яо Ши, однако, пришла в хорошее расположение духа. Встав со своего места, она двинулась к внутренней комнате.

Фэнь Дай была ошеломлена и подсознательно остановила ее:

— Что вы делаете?

Яо Ши посмотрела на нее, а затем тихо сказала:

— Твоя наложница-мать рожает. Я опытна и хочу пойти, посмотреть. Что в этом плохого? В этой семье я единственная, кто родила двоих детей. У меня есть опыт.

Слова Яо Ши были очень разумными, и Фэнь Дай никак не могла опровергнуть это. Она могла только наблюдать, как Яо Ши провела внутрь свою служанку. Она вдруг почувствовала себя очень потерянной. Подумав об этом, она просто встала и последовала за ней.

Хань Ши было так больно, что ее волосы пропитались потом. Она лежала в постели и не переставала кричать. После того, как Яо Ши вошла, служанка внутри, казалось, была немного шокирована. На мгновение она тупо уставилась на нее, затем поклонилась и занялась своими делами.

Яо Ши вышла вперед и остановилась возле кровати Хань Ши. Некоторое время она смотрела на живот Хань Ши, а потом перевела свой взгляд на искаженное болью лицо и нахмурилась.

Для человека самой большой проблемой была совесть. Хань Ши, наконец, нашла способ вызвать доктора с улицы, чтобы заполучить лекарство для преждевременных родов и родить на один месяц раньше. Роды должно были совпасть с днем, когда Фэн Цзинь Юань покинул столицу. Теперь она боялась, что кто-то осознает, что с ее беременностью что-то не так, однако Яо Ши, загадочно вернувшаяся в семью Фэн, теперь с любопытством смотрела на ее живот. Это до такой степени испугало Хань Ши, что она больше не могла дышать, и чуть не лишилась сознания.

Фэнь Дай была так напугана, что быстро пошла вперед, чтобы помочь ей дышать. Помогая ей, она сказала:

— Госпожа Яо, если вы хотите прийти на помощь, придумайте, как облегчить страдания наложницы-матери Хань. Если вы пришли посмотреть спектакль, пожалуйста, вернитесь! — нынешний характер Фэнь Даq уже был гораздо более сдержанным, чем в прошлом. Хотя существовало много вещей, которые она не могла понять, она уже научилась злиться гораздо реже и изо всех сил старалась терпеть.

Но независимо от того, сколько она перенесла, Яо Ши все же пришла с единственной целью — спровоцировать этих мать и дочь. Они услышали, как она сказала, глядя на живот Хань Ши:

— Сестра Хань, этот живот выглядит немного странно.

Лицо Хань Ши побелело, из-за боли и ужас она не могла ответить. Вместо нее вопрос задала Фэнь Дай:

— Госпожа Яо, что означают эти слова? — люди из семьи Фэн все еще называли ее госпожа Яо, потому что она все еще была в разводе с Фэн Цзинь Юанем, и у нее все еще имелся титул благородной гсопжи первого ранга. Уважение все еще нужно было показывать. Фэн Цзинь Юань все еще помнил, как он просил Яо Ши вернуться. Он немного удивился ее возвращению, но и немного обрадовался тоже.

Хань Ши отчаянно вцепилась в руку Фэнь Дай. Ее первоначальное намерение состояло в том, чтобы Фэнь Дай не продолжала спрашивать, но та неправильно поняла и поверила, что Хань Ши волновалась, поэтому она задала еще вопрос:

— Госпожа, говорите быстрее! Что именно странного?

Яо Ши увидела извивающуюся Хань Ши и внезапно почувствовала радость от мести. Она испытывала радость, и натянутые нервы немного расслабились. Она спокойно указала на Хань Ши и сказала:

— Мы все рожали раньше. Скажи, а эта беременность длится десять месяцев?

Тело Хань Ши начало дрожать, и тут же в ее глазах вспыхнул ужас. Она снова начала вопить от боли, но также она кричала:

— Я не понимаю, что вы говорите! Вон! Убирайтесь!

Если бы это было раньше, Яо Ши определенно бы выбежала, прикрывая рот и заливаясь слезами; тем не менее, Яо Ши больше не было так легко поколебать так, как раньше. Мало того, что она не отступила, она даже добавила:

— Хань Ши, когда именно ты зачала этого ребенка?

Как только это было сказано, виновная совесть Хань Ши снова подняла свою голову, и она в панике сказала:

— Конечно, когда муж покинул столицу!

— Фэн Цзинь Юань покинул столицу в конце года, — покачала головой Яо Ши. Как ни странно, в самом начале она не подозревала Хань Ши. Она только услышала то, что сказала Ан Ши, поэтому она хотела подойти и немного спровоцировать рожающую; однако она никогда не думала, что Хань Ши так отреагирует. Из-за этого она действительно начала ее подозревать.

Но прежде чем она снова заговорила, Фэнь Дай поняла, что цель Яо Ши определенно не состояла в помощи, скорее она пришла, чтобы вызвать проблемы. Она больше не могла продолжать вести себя спокойно и терпеть. Ссйдя с ума, она толкнула Яо Ши:

— Вон! Убирайтесь!

Яо Ши оттолкнули в сторону так, что она чуть не упала. К счастью, Цинь Лань поддержал ее. Фэнь Дай сошла с ума. Она подняла с кровати несколько подушек и швырнула их в Яо Ши. Бросая их, она проклинала:

— Вон! Вы — шлюха! Почему разведенная женщина вернулась? У вас есть стыд? Убирайтесь!

Яо Ши отступала под проклятия Фэнь Дай, пока не достигла внешней комнаты. Под чужими пристальными взглядами первоначальная паника быстро сменилась спокойствием. Через мгновение она снова присела в кресло, подняла чашку чая и безо всякого выражения начала пить.

Все наблюдали за ней. Хотя взгляды не задерживались на ней надолго, люди начали задумываться о причинах, особенно сестры Чэн Ши. Они, сомневаясь, переглянулись, снова обудмывая возвращение Яо Ши в поместье.

Крики Хань Ши наполнили всю усадьбу новую усадьбу Фэн. В это время Фэн Юй Хэн, сидя в императорском экипаже с Хуан Цюань, направлялась к семье Фэн по столичным улицам. По дороге ее настроение было не очень хорошим. Выражение ее лица было крайне мрачным, она не сказала ни слова. Она просто откинулась на спинку сидения и частично прикрыла глаза. Она выглядела совершенно вялой.

Хуан Цюань осторожно спросила ее:

— Молодая госпожа, вы не хотите увидеть госпожу?

Она покачала головой и не ответила, просто молчала все время поездки. Когда императорская карета, наконец, остановилась перед усадьбой Фэн, Хуан Цюань подняла занавеску и сказала ей:

— Юная госпожа, мы прибыли.

Только тогда Фэн Юй Хэн вышла из экипажа; тем не менее, именно в это время они увидели человека, пытающегося проникнуть внутрь усадьбы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Bozhestvennyj-doktor-doch-pervoj-zheny/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 502. Трудно защитить обе жизни**

Трудно защитить обе жизни

Хотя семья Фэн переехала в новое место жительства, количество ресурсов, доступных семье, было слишком мало по сравнению с предыдущим объемом. Беспомощные, они могли только сократить количество слуг, чтобы сэкономить деньги. В настоящее время за резиденцией присматривал только один привратник, и этот человек прямо сейчас расслаблялся в тенечке. Он не заметил, что там все время стоял незнакомый человек.

Прибытие Фэн Юй Хэн было немного громче, и этот человек повернулся, чтобы сбежать, услышав его. Фэн Юй Хэн прищурилась, и немедленно приказала Хуан Цюань:

— Поймай его!

Хуан Цюань быстро бросилась к этому человеку. Он ни в малейшей степени не владел боевыми искусствами. Прежде чем он успел сделать третий шаг, Хуан Цюань его схватила. Он оказался трусливым человеком. Попав в ловушку, он начал умолять и просить:

— Не убивайте меня! Оставьте мне жизнь!

Хуан Цюань притащила его обратно, всем своим видом показывая презрение. Подведя его к Фэн Юй Хэн, она пнула его под колени, заставляя его упасть на землю.

— Скажи, для чего ты слоняешься около входа в поместье Фэн? — Хуан Цюань не была милосердной. Задав этот вопрос, она пнула его еще раз, чуть не заставив этого мужчину лет сорока, плакать.

Привратник семьи Фэн тоже бросился вперед, увидев Фэн Юй Хэн; однако выражение лица Фэн Юй Хэн было очень нехорошим и испугало его, заставив его замолчать.

На коленях стоял мужчина в серой одежде, а на руке висела коробка. После того, как Хуан Цюань повертела ее, коробка открылась, и Фэн Юй Хэн сразу же узнала выпавшие вещи. Затем она спросила:

— Ты доктор?

Этот человек оказался очень трусливым. Ради оправдания своего преступления он ненавидел то, что не мог ответить десятью предложениями на каждый вопрос, который задала Фэн Юй Хэн, поэтому он сразу сказал:

— Этот скромный — доктор. Меня позвала беременная наложница, попросившая меня найти способ войти и взглянуть на нее. Но этот скромный какое-то время потоптался у входа и еще не нашел возможности войти.

Хуан Цюань холодно фыркнула и спросила для Фэн Юй Хэн:

— Раз ты доктор, почему бы тебе не взять и не войти со всей своей гордостью? Почему нужно проникать в усадьбу?

У этого человека было горькое выражение лица, когда он сказал:

— Потому что эта наложница хотела от меня наркотика, вызывающего роды. Она сказала, что я больше никому не должен этого говорить. Вот почему мне пришлось тайком приходить в поместье Фэн.

Хуан Цюань сразу засмеялась. Даже Фэн Юй Хэн смеялась. Они просто подумали, что Хань Ши не умела искать людей, способных хранить секреты. Тратя деньги, чтобы сделать что-то, она не потратила немного больше, чтобы гарантировать, что этот человек будет держать рот на замке. Они не успели толком расспросить этого человека, а он уже разоблачил все. Какой смысл искать такого человека?

Фэн Юй Хэн приказал привратнику:

— Уведи этого человека и запри его. Заткни ему рот кляпом и отдай его старшей госпоже, она справится с ним, — увидев ошеломленное выражение лица привратника, она холодно фыркнула и больше ничего не сказала. Вопросы семьи Фэн могут быть рассказаны на улице, если он захочет. Нынешняя ситуация уже была не такой, как прежде, и она не могла беспокоиться об этом.

Она взяла Хуан Цюань и вошла в усадьбу. К ним немедленно подошла служанка, чтобы отвести их во двор Хань Ши. Фэн Юй Хэн осматривала новую усадьбу Фэн и чувствовала, что, хотя она и была намного меньше предыдущей, она все равно довольно красива и не слишком потерта. Служанка увидела ее оценивающий взгляд и объяснила:

— Эту резиденцию подарил пятый принц. Она считается частью обручального подарка четвертой молодой госпожи. Из-за похорон старейшей госпожи остальная часть обручального подарка еще не была вручена. В тот день, когда мастер приехал сюда, он сказал, что эта резиденция немного маловата, но число людей в поместье тоже стало меньше, поэтому здесь достаточно места.

Фэн Юй Хэн только кивнула и больше ничего не сказала. Семья Фэн теперь действительно меньше. Было меньше мастеров, но и слуг тоже было меньше. По пути они увидели, что общее их количество не достигает даже трети предыдущего.

Поскольку резиденция была маленькой, они очень скоро прибыли во двор Хань Ши. Крики Хань Ши были слышны издалека. Пройдя еще несколько шагов, они увидели, что у входа во двор стоит Сян Жун и смотрит на дорожку, по которой они шли.

Увидев Фэн Юй Хэна, Сян Жун быстро подбежала к ней. Как только она собиралась открыть рот и что-то сказать, Фэн Юй Хэн жестом попросила ее помолчать. Затем она схватила ее за руку и быстро вошла.

Прибытие Фэн Юй Хэн позволило всем вздохнуть с облегчением. Не говоря уже о том, что она в настоящее время превратилась в опору семьи Фэн, в активе у нее также имелись грандиозные медицинские способности. Когда дело дошло до беременной женщины, которая вот-вот должна была родить, это уже казалось самой большой гарантией.

К сожалению, Фэн Юй Хэн не помогла бы Хань Ши предотвратить выкидыш. Сможет ли этот ребенок родиться, зависит от удачи роженицы. Будут ли в безопасности мать и ребенок, зависит от ее собственной удачи. Конечно, после рождения ребенка, независимо от того, сможет ли он преодолеть препятствие в виде Фэн Цзинь Юаня, сможет ли Сян Жун отложить свою обиду за покушение на убийство, все это зависело от удачи Хань Ши.

Что касается Хань Ши, то Фэн Юй Хэн никогда не чувствовала, что ей повезло.

Увидев, что она приехала, Чэн Цзюнь Мань быстро вышла вперед и сказала:

— Только что прибыла акушерка, и были вызваны два врача. Кажется, что ситуация не очень хорошая.

Фэн Юй Хэн ни в малейшей степени не удивилась. Даже в двадцать первом веке ребенок, родившийся на один месяц раньше срока, не будет здоровым. Что касается взрослых, если их состояние тела было хорошим, нельзя было позволять им преждевременно рожать. Хань Ши тайком приняла лекарство для преждевременных родов. Фэн Юй Хэн действительно не смела верить, что вызывающие рождение лекарства этой эпохи действительно были безопасны; более того, она тайно нашла народного целителя.

Она потянула Сян Жун, нашла свободное место и села. Только тогда она тихо сказала:

— Если она не сможет родить, пусть все просто идет, как идет. Так мы сможем подождать возвращения отца. Может быть, он сможет поймать первый взгляд.

Все знали отношение Фэн Юй Хэн к Хань Ши. Они ни в малейшей степени не были удивлены тем, что она сказала. Особенно Ан Ши, она все еще помнила, как Сян Жун упала в воду. Она девять месяцев ждала этого дня, чтобы погасить этот долг. Она должна была чисто уладить его.

Когда небо потемнело, ребенок Хань Ши еще не родился, а ее крики становились все слабее и слабее. Акушерка выносила из комнаты ведро за ведром, полные крови.

В это время Фэн Юй Хэн просто сидела в своем кресле, пила чай и ела выпечку. Иногда она говорила с Сян Жун или сестрами Чэн Ши. Что касается Яо Ши, сидевшей по диагонали, она даже не смотрела на нее.

Все видели это, но никто ничего не спрашивал. Возвращение Яо Ши в семью Фэн уже заставляло всех чувствовать себя странно. Видя текущее отношение Фэн Юй Хэн, можно было понять, что вероятно, мать и дочь поссорились. Некоторое время спустя люди еще меньше стали понимать, почему Яо Ши делает это.

Ан Ши немного волновалась, она хмурилась все сильнее и сильнее. Платок в ее руке был скручен так сильно, что из него можно было бы выжать воду. Она надеялась, что Хань Ши сможет родить этого ребенка. Когда будут проверять группы крови, преступление Хань Ши станет известно. Иначе тому, что случилось той ночью на берегу озера, так как у Сян Жун не было свидетелей или вещественных доказательств, ее словам о том, что она жертва не поверит ни один человек. У Хань Ши всегда был хорошо подвешен язык, и она знала, как заполучить любовь Фэн Цзинь Юаня. Без каких-либо реальных доказательств, возможно, пострадавшей стала бы Сян Жун.

Ее беспокойство было ясно написано на ее лице, и Фэн Юй Хэн видела это. Даже Сян Жун несколько раз дергала ее за рукав. Она успокаивающе посмотрела на этих мать и дочь и приказала слугам:

— Идите, позовите отца. Если конюшня не отпустит его, просто скажите, что эта княгиня послала вас.

Получив приказ, служанка быстро выбежала позаботиться о его исполнении. Примерно через час Фэн Цзинь Юань, наконец, вернулся. Войдя в комнату, он хотел поспешить к внутренней комнате, но его остановила акушерка, которая вышла, чтобы вылить немного воды:

— Мастер, когда женщина рожает, мужчинам не разрешается входить. Это табу.

Фэн Цзинь Юань, увидев ведро с окровавленной водой, в страхе отступил. Затем он с тревогой спросил:

— Почему так много крови? Где ребенок? С ребенком все в порядке?

Его сильно беспокоил ребенок. Для него Хань Ши была чем-то второстепенным. В такое время, если только один — или мать, или ребенок — сможет выжить, Фэн Цзинь Юань определенно выберет защиту ребенка.

Но акушерка покачала головой и с беспомощным выражением лица сказала:

— Мастер должен подготовиться. Эта госпожа рожает не после доношенной беременности. Ее тело слишком слабое, и трудно сказать, сможет ли ребенок родиться.

Фэн Цзинь Юань замер. Прежде чем он успел среагировать, он увидел, как Ан Ши подскакивает с места и бросается к ним, громко опровергая акушерку:

— Что ты имеешь в виду под «недоношенной беременностью»? Это произошло в прошлом году в течение двенадцатого месяца. Сейчас девятый месяц. Даты совпадают идеально. Как роды могут быть не в срок?

Фэн Юй Хэн горько улыбнулась. Как могла Ан Ши допрашивать акушерку? Это явно указание Фэн Цзинь Юаню на ту хитрость.

Фэн Цзинь Юань тоже чувствовал, что что-то не так, но сейчас у него не было времени тщательно обдумать это. Он только услышал, что ребенок еще не родился, и беспокоился. Он несколько раз скказал акушерке, что ребенок должен родиться несмотря ни на что.

Но акушерка ничего не могла сделать. Она просто сказала, что доктор уже пришел и начал оказывать помощь. Они уже делали все, что могли.

Голос Ан Ши достиг внутренней комнаты и Фэнь Дай, сидевшей у постели Хань Ши. Она держала роженицу за руку одно ладонью, а другой — вытирала ей пот со лба. Слова Ан Ши достигли ее ушей и заставили ее немного шокировали ее. Именно в это время доктор покачал головой и со вздохом сказал:

— Если бы это была просто недоношенная беременность, то все могло бы быть хорошо, но, как я вижу, скорее всего, здесь поработало какое-то лекарство, вызывающее деторождение, — сделав этот вывод, он спросил Фэнь Дай: — Молодая госпожа, простите этого старого за прямолинейность. Все говорят, что внутренние дворы большой усадьбы сложны. Кажется, госпожа была… кто-то с дурными намерениями дал ей лекарство!

Как только эти слова были сказаны, Фэнь Дай почувствовала, что рука, которую она держала, начала дрожать. Она посмотрела на Хань Ши и увидела, что та выглядела так же ужасно, как и тогда, когда говорила Яо Ши.

Некоторое время она смотрела на нее, а затем внезапно почувствовала, как внутри у нее что-то шевельнулось. Если действительно было использовано лекарство, вызывающее деторождение, то почему она чувствовала, что его дал не кто-то другой, а сама Хань Ши приняла его?

Предыдущие слова Яо Ши повторились в ее голове. Она вспомнила, что Яо Ши спросила, когда именно этот ребенок был зачат. По правде говоря, она тоже хотела спросить о том, когда именно этот ребенок был зачат, но сейчас не время. Хань Ши была в опасности. Несмотря ни на что, сохранение ее жизни было важнее всего.

— Независимо от того, дал ли кто-то ей это лекарство или нет, придумай, как защитить жизни моей наложницы-матери и ребенка! — сказала Фэнь Дай, посмотрев на доктора: — Я четвертая молодая госпожа семьи Фэн, помолвленная с пятым принцем в качестве официальной принцессы. Если ты сможешь защитить жизнь моей наложницы-матери, я обязательно тебя награжу.

Врач не посмел ничего сказать, услышав имя принца. Он просто продолжал думать о том, как помочь Хань Ши разродиться.

В этот момент за пределами комнаты Фэн Цзинь Юань умолял своего божественного доктора, вторую дочь. Он умолял Фэн Юй Хэн помочь защитить ребенка в животе Хань Ши.

— Я могу это сделать, но сначала вы должны ответить на мой вопрос, — кивнула Фэн Юй Хэн, неожиданно улыбнувшись, когда столкнулась с его просьбами. Фэн Цзинь Юань ошеломленно замер, а затем услышал продолжение ее слов: — Когда вы женились на Кан И, вы почувствовали, что той было недостаточно и настаивали на том, чтобы тайно провести ее служанку в вашу комнату. Для чего именно это было?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: 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/)**