**Ранобэ:** Император человечества

**Описание:** Ван Чун был на грани смерти, глядя вниз на орду таинственных солдат. Он приложил все усилия, чтобы убить своего самого ненавистного врага. Его страна, его люди, все, кого он любил, исчезли … Он умер сожалея… однако судьба дала ему в жизни. Он не мог передать этот мир тем, кого он презирал! Он перешагнул , чтобы подняться на . Своей силой он отменил и довел его до вершины мира, став !

**Кол-во глав:** 1001-1465

**Глава 1002. Армия приближаeтcя к западнo-тюркскому лагерю!**

— Да, Лорд Маркиз!

Разведчик рассказал все, что видел в западно-тюркском лагере.

Во всем зале приемов было так тихо, когда он говорил, что можно было услышать падение булавки. Ван Чун никогда не делал ничего без цели, и никто не осмеливался прервать его в такое время.

— Позвольте мне спросить вас. Когда вы доставляли письмо, как отреагировали западные турки? И как они отреагировали после того, как прочитали письмо? — Спросил Ван Чун.

— Это… Когда я впервые прибыл, весь западно-тюркский лагерь был чрезвычайно бдителен. В тот момент, когда я появился по периметру, кто-то остановил меня. Это ничем не отличалось от того, что было бы, если бы я исследовал лагерь какой-либо другой фракции, но спустя несколько часов после того, как я доставил письмо, большая группа кавалеристов вышла из лагеря и выгнала меня. Это было совершенно другое отношение, чем раньше.

Ван Чун поднял бровь от этих слов, но он не сделал никаких других комментариев.

— Я понимаю. Ты свободен.

— Да, Лорд Маркиз!

Разведчик быстро удалился, и в комнате стало еще тише. Все с ожиданием смотрели на Ван Чуна.

— Лорд Маркиз, что вы обнаружили? — осторожно спросил Сюэ Цяньцзюнь.

— Прямо сейчас мы можем подтвердить, что Чэнь Бин жив и что он находится в лагере западных турок.

Взгляд Ван Чуна скользнул по офицерам, и он произнес эти долгожданные слова.

Свист!

Все мгновенно вздохнули с облегчением. Их сердца, которые были сведены от напряжения, могли наконец расслабиться.

— Замечательно!

— Если с Чэнь Бинем все в порядке, это благословение посреди катастрофы!

— Теперь нам просто нужно найти способ спасти Чэнь Биня. Лорд Маркиз, как вы думаете, что нам следует делать?

Офицеры взволнованно повернулись к Ван Чуну. Хотя никто из них не понимал, как Ван Чун мог прийти к выводу, что Чэнь Бинь жив и в безопасности, никто из них не сомневался в его заключении.

— Все, сядьте.

Ван Чун развел руками и указал на офицеров. Несмотря на то, что он подтвердил, что Чэнь Бин жив, Ван Чун был гораздо менее расслаблен, чем предполагали его подчиненные.

— Вопрос не так прост. Чэнь Бин может быть жив, но Дуву Сили явно указывает, что он не хочет вести с нами переговоры. Если я думаю правильно, он, вероятно, думает о том, как выиграть больше времени в надежде, что Чэнь Бин даст ему ответ, которого он хочет. Чэнь Бин, вероятно, сейчас чувствует себя не очень хорошо.

Глаза Ван Чуна вспыхнули от беспокойства.

Радостным офицерам сразу же остыли, словно на них вылили ведро холодной воды, и их настроение упало. Поле битвы было чрезвычайно жестоким местом, где все методы были приемлемы. Армии каждой фракции имели свои собственные методы пыток и методы допроса, чтобы извлекать информацию у своих врагов.

Если бы Дуву Сили хотел получить тайну феноменов образования, он определенно стал бы мучить Чэнь Биня, и этот факт заставил сердца всех безумно колотиться.

Тихий Си Юаньцин наконец вышел вперед и заговорил.

— Лорд Маркиз, лорд-генерал-покровитель сказал мне, чтобы я сказал вам, что если бы это было необходимо, мы могли бы послать людей работать с Лордом Маркизом и пробраться в тюркский лагерь, чтобы спасти Чэнь Биня.

— Если этот метод уместен, успех вполне возможен. Короче говоря, несмотря ни на что, мы не можем допустить, чтобы тайна явлений формирования попала в руки западных турок.

— Лорд Маркиз, пусти меня. — Ли Сие тоже заговорил. Его голос был громким, как звонок. — Кавалерия Ушана под моим командованием имеет хорошие шансы спасти Чэнь Биня.

— Лорд Маркиз, я тоже пойду!

— Я тоже!

Слова Ли Сие вызвали цепочку добровольцев.

— Не нужно!

Ван Чун покачал головой, отвергнув все их предложения. Затем он повернул голову к Си Юаньцину.

— Генерал Си, я ценю вашу доброту, но нам следует подумать о наших планах немного лучше. Дуву Сили не слабак. Поскольку он так долго замышлял, он определенно достаточно подготовился. Более того, мы до сих пор не понимаем, что делают Хуошу Хуэйцан и ДуСун Мангпоче. Неосторожная отправка войск может привести к тому, что мы попадем в ловушку. В конце концов, мы можем оказаться слишком умными для нашего же блага.

— Лорд Маркиз, я знаю, что вы глубоко заботитесь о своих подчиненных и не хотите больше жертвовать людьми, но, если Дуву Сили узнает тайну феноменов образования, последствия будут не столь уж хорошими, — серьезно сказал Си Юаньцин. Праведники не цеплялись за богатство, а чиновники не командуют солдатами. Командирам иногда приходится приносить жертвы.

— Ха-ха, генерал Си, вы неправильно поняли.

К удивлению Си Юаньцина, Ван Чун хмыкнул в ответ.

— Чэнь Бин должен быть спасен, но не с помощью этого метода. Я уже все обдумал. Чэнь Бин не станет разглашать секрет, и чем больше Дуву Сили не сможет получить то, что он хочет, тем больше намерений он будет придерживаться держать Чэнь Бина вживых. Но если мы попытаемся проникнуть в лагерь, чтобы спасти Чэнь Бина, мы можем вызвать гнев Дуву Сили и подвергнуть Чэнь Бина еще большей опасности. Это будет противоречить нашей реальной цели.

— Ах!

Даже Си Юаньцин был удивлен этим ответом, не в состоянии возразить.

— Будьте спокойны. Через некоторое время, когда Дуву Сили не сможет получить то, что он хочет, он сам будет искать меня.

Ван Чун постучал пальцем по столу с уверенным тоном в голосе.

После отправки Си Юаньцина, оставив в комнате только офицеров армии протектората Цыси, Ван Чун стал серьезным. Он казался уверенным в себе перед Си Юаньцином, но только он знал, насколько сильно он волновался.

Ван Чун внезапно поднял голову и приказал:

— Ли Сие, приготовься. Чэнь Бин не может ждать. Собери всю кавалерию Ушана и следуй за мной, чтобы встретиться с Дуву Сили!

Ли Сие был сначала ошеломлен, но быстро опустил голову и согласился.

— Да, Лорд Маркиз!

Румбл! Несколько мгновений спустя кавалерия Ушана собралась и отправилась в западно-тюркский лагерь в шестидесяти ли под покровом темноты.

......

Решение Ван Чуна было верным, и нынешняя ситуация Чэнь Биня была действительно опасной. Хотя Дуву Сили никогда не убьет его, он не будет возражать против применения пыток, чтобы раскрыть тайну феноменов образования, если это не приведет к смерти.

— Ублюдок!

Несколько часов спустя Дуву Сили стряхнул кровь со своих запястий и вышел из палатки, изрыгая проклятия.

— Неужели он действительно думает, что я не осмелюсь убить его? Если ты не будешь говорить, я убью тебя и поймаю другого человека. Я могу точно так же спросить и его о секрете явлений формирования.

Глаза Дуву Сили пылали гневом.

Как верховный Великий Генерал западных турок, Дуву Сили редко находил врага, с которым он не мог справиться. Он даже победил Ань Сишуна, а тем более других. Но Танец, которого звали Чэнь Бин, подвергся всевозможным пыткам, но все же отказался раскрыть тайну, которой он так желал.

Дуву Сили был в ярости, но также потерпел поражение. Дуву Сили счел невозможным понять, как какой-то безымянный солдат может быть таким упрямым, отказываясь говорить свои секреты, несмотря на все пытки, которые ему причиняют.

Дуву Сили позвал истощенного шамана, в его голос был слышен едва сдерживаемый гнев.

— Вылечи его. Убедись, что не осталось ни одной раны. На рассвете мне нужно, чтобы он был совершенно цел, чтобы допрос мог продолжаться.

— Да, Милорд. — легкомысленно ответил шаман, не кивая и не качая головой, и тихо вошел в палатку.

Когда Дуву Сили вышел из палатки, изнутри донесся смех, полный насмешками и решимостью умереть.

— Ха-ха, Дуву Сили, иди сюда! Неважно, сколько пыток ты причиняешь, если я скажу хоть одно слово, я больше не буду Ханем, а тем более подчиненным Лорда Маркиза! Позвольте мне рассказать вам, получить секрет о феномене образования — все равно что выдавать желаемое за действительное!

— Ублюдок!

Глаза Дуву Сили стали злобными, а его кулаки сжались до скрипа. На мгновение в его глазах появилась волна намерений убить, но в конце концов Дуву Сили сдержался. Его мускулистые и жесткие кулаки наконец расслабились.

Я немного подожду, прежде чем убить тебя!

С этой мыслью Дуву Сили ушел.

— Великий Генерал, плохая новость!

Когда Дуву Сили начал выходить из палатки, к нему приблизилось облако пыли и стук копыт. Еще до того, как боевой конь остановился, всадник спрыгнул и бросился на колени перед Дуву Сили.

— Разведчики на линии фронта отправили сообщение о том, что быстро приближается большая группа вражеских солдат. Мы оцениваем их численность в пять тысяч, и они кажутся очень похожими на кавалерию Ушана Великого Тана. В настоящее время разведчики работают над тем, чтобы получить более подробный отчет. Генерал Хуланге послал сообщение с просьбой о том, чтобы Великий Генерал принял решение!

— Чего?!

Дуву Сили сразу поморщился от этих слов. После отправки письма Ван Чун возглавил армию. Дуву Сили не ожидал, что реакция его врага будет такой быстрой. И он делал такой шум только из-за одного подчиненного.

— Передайте мой приказ. Соберите армию и пусть они будут готовы к бою! Кроме того, вызовите кавалерию Небесных Волков и пусть они последуют за мной! — сурово скомандовал Дуву Сили.

В одно мгновение западно-тюркский лагерь стал суровым, все солдаты готовились встретить сильного врага.

Кавалерия Ушана!

Возможно, они не знали этого имени два дня назад, но теперь все они знали название этой высшей боевой силы. Это была сила, способная победить кавалерию Небесных Волков и Великую Кавалерию Мутри Тибета.

Хотя никто не озвучивал эти слова вслух, все в частном порядке начали задаваться вопросом, была ли эта кавалерия самой сильной на континенте.

Свист!

Когда золотое волчье знамя перед тюркским лагерем стало раздуваться на ветру, на своем могучем тюркском коне выехал мощно одетый Дуву Сили. Вокруг и позади него находилась Кавалерия Небесных Волков в диких доспехах, а дальше — пугающие ряды элитной тюркской кавалерии.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1003. Стoлкновение!**

Под развевающимся знаменем десятки тысяч тюркскиx кавалеристов во главе с Дуву Сили смотрели в одном направлении. Темнота была тихой, как будто ничего не происходило, но она была пронизана атмосферой беспокойства. Все знали, что в этом направлении, в самых пределах их видения, к ним скакала прославленная и ужасная кавалерия Ушана.

С отдаления донесся слабый грохот, который быстро усиливался, пока не показалось, что приближается огромный оползень. Под ногами Дуву Сили земля начала дрожать.

— Они здесь! — вдруг сказал западно-тюркский генерал.

Ему больше не нужно было ничего говорить. Если взглянуть в направлении Таласа на запад, можно увидеть приближающийся бурный поток черной стали, движущийся так же быстро, как молния. Во главе этой армии стояло огромное драконье знамя Великого Тана, излучавшее пугающую ауру, развевавшееся на ветру.

Великий Тан Центральных Равнин!

Турки не впервые слышали об этой стране и не впервые сражались с нею. До сегодняшнего дня они всегда относились к этой стране с небольшим презрением. Но затем они увидели, как Великий Тан изменил ход этой битвы при Таласе, сметая Абу Муслима и его огромную арабскую армию. Теперь все они чувствовали страх и шок.

Это имя теперь имело совершенно другой вес.

— Шамаск, Чекун Бенба, слушайте мой приказ. Готовься к бою в любой момент! — Сказал Дуву Сили, глядя вдаль.

— Да, Милорд!

Двое поклонились и подтвердили, что услышали приказ. В частности, Шамаск горел желанием сражаться.

— Милорд, будь спокоен. Генерал сделает все возможное! — сказал Шамаск.

В битве с кавалерией Ушана Шамаск потерял все свое достоинство. Вопрос был в прошлом, но он оставался огромным позором для Шамаска. Он каждую минуту думал о том, как стереть свой позор.

Время медленно прошло, атмосфера стала более торжественной. Пока турки наблюдали, Ван Чун и его кавалерия Ушана приблизились с удивительной скоростью. Восемь тысяч чжан, шесть тысяч чжан, четыре тысячи чжан, две тысячи чжан… Ван Чун наконец остановился.

Две армии стояли в отдаленном противостоянии, воздух между ними был насыщен напряжением. Бесчисленные серые волки в тюркском лагере оскалили зубы и приготовились к атаке. Тюркские элитные бойцы были еще более нервными, чем волки, их тела напряглись, их глаза были сосредоточены, а их потные руки крепко сжимали оружие.

Вид Тана, несущегося сквозь арабов, вызвал глубокий страх у каждого из их сердец. Для сравнения, Кавалерия Ушана Ван Чуна была гораздо более сдержанной и неторопливой.

— Великий Генерал, ты думал о моем предложении?

На расстоянии более тысячи чжан Ван Чун возвашался на своей Белокрылой Тени. Его резкий голос пронзил, как нож, тьму, нарушая тишину между двумя армиями.

— Хммм!

Дуву Сили посмотрел на Ван Чуна и выехал вперед, держа алебарду перед собой.

— Ублюдок! Я понятия не имею, о чем ты говоришь, но есть одна вещь, которую я знаю. То, что ты осмелился подойти ко мне и найти меня, означает, что ты настолько безрассуден, что не представляешь, что такое смерть. Ты сбежал от меня в прошлый раз, но я хотел бы увидеть, кто может спасти тебя сейчас!

Глаза Дуву Сили разразились намерением убить.

Силы Ван Чуна были недостаточны, но у него было множество хитростей. Его трансформация Короля Ямы только делала его базовым Великим Генералом, но он смог остановить такого Великого Генерала, как Дуву Сили. Простое упоминание об этом наполнило Дуву Сили позором. Хотя он был занят вопросом феномена формирования, Дуву Сили не возражал бы, если бы он мог убить Ван Чуна в процессе добычи информации.

— Хахаха…

Ван Чун от души посмеивался над словами Дуву Сили. Мало того, что он не боялся, он даже сделал еще несколько шагов вперед.

— Раз так, Великий Генерал, почему бы тебе не попробовать?

— Наглый!

Зрачки Дуву Сили сжались, и его тело взорвалось от ярости. Бум! В то время как у всех было впечатление, что командиры противников обмениваются «шутками» неосознанно полагая, что они еще не собираются сражаться, Дуву Сили внезапно вылетел вперед во вспышке света, создав звуковой взрыв в воздухе вокруг себя. Дуву Сили использовал Божественную Процессию Небесного Волка, чтобы превратиться в черный луч света, который устремился к Ван Чуну.

Сила этой атаки была ужасающей. Когда его черная алебарда пришла в движение, она прорезала воздух, словно это была вода, и воздух в радиусе нескольких десятков чжанов вокруг него начал крутиться и искривляться в черные трещины, которые, казалось, проникали в подземный мир.

Еще более пугающей была разрушительная энергия, содержащаяся в алебарде. Когда Дуву Сили двинулся вперед, он был как гигантский плуг, роющий землю, и бесчисленные камни и куски земли разлетались во всех направлениях, оставляя позади большие ямы.

— Великий Генерал!

Даже Шамасск и Чекун Бенба были встревожены этой внезапной атакой. К тому времени, когда они отреагировали, Дуву Сили уже был перед армией Тана, направив свою жестокую атаку на Ван Чуна.

— Лорд Маркиз!

— Нехорошо!

Кавалерия Ушана была встревожена. Никто не ожидал, что Дуву Сили внезапно нападет.

Но Ван Чун совсем не удивился.

Ван Чун слабо улыбнулся, защищаясь.

Бум!

Во вспышке света и воющего ветра появился Король Яма и столкнулся с Дуву Сили. На мгновение показалось, что весь мир разорвется на части, огромные ударные волны и взрывы заставят кавалерию Ушана и турок отступить, прикрывая уши.

Среди сильных ветров можно было услышать холодный фырканье, и можно было увидеть, как упрямый Яма Ван Чуна твердо стоит на своем месте. Дуву Сили, с другой стороны, был вынужден отступить на некоторое расстояние, прежде чем стабилизироваться в воздухе.

Молчать!

Поле битвы было смертельно неподвижным.

Каждый чувствовал, как их сердца прыгали в их горло. Эта битва просто была слишком быстрой и заканчивалась прежде, чем они успели отреагировать. Когда кто-то достиг уровня совершенствования Ван Чуна или Дуву Сили, многие солдаты могли смотреть на них лишь в страхе и восхищении. Никто, кроме Ван Чуна и Дуву Сили, не знал точных особенностей этой битвы.

— Мерзавец!

Дуву Сили сидел на своем черном божественном коне, парящем в воздухе, и в его глазах промелькнуло резкое и дикое намерение убить. Снаружи он казался спокойным, но в его голове бушевали волны. Он ясно понимал, что произошло. Дуву Сили был одним из сильнейших Великих Генералов мира, и этот вопрос не подлежал сомнению. Хотя ему немного не хватало по сравнению с кем-то вроде губернатора железа и крови Абу Муслима, он, несомненно, превзошел Ван Чуна.

Но эта атака, которая содержала всю его силу, была жестко заблокирована Ван Чуном, без использования какой-либо техники или навыка. Всего лишь за один день Божественный Король Яма поднялся на совершенно новый уровень силы.

— Что же случилось? Как сила этого парня так быстро возросла?!

Дуву Сили сжал в неверии кулаки.

Он только что плавал в воздухе, используя Божественную Процессию Небесного Волка, и не стоял твердо на земле, как Ван Чун, поэтому оказался в более невыгодном положении. Но не было никаких сомнений, что сила Ван Чуна возросла до такой степени, что могла сравниться с его собственной.

Дуву Сили счел это просто неприемлемым.

Он не мог позволить неясному юниору встать на его уровень!

— Ну как? Дуву Сили, ты хочешь попробовать еще раз?

Когда Дуву Сили пытался усвоить случившийся факт, заговорил Ван Чун с элегантным и естественным выражением лица. Несмотря на то, что он столкнулся с таким могущественным Великим Генералом, как Дуву Сили, он не чувствовал страха. Поглотив всю энергию короля гигантов Гариба Хассама, Ван Чун достиг удивительного уровня силы. Теперь он был настоящим бригадным генералом, который был всего в нескольких шагах от достижения уровня Великого Генерала.

Можно легко представить себе силу Божественного Короля Ямы на этом уровне силы.

— Ублюдок, ты правда думаешь, что я не могу тебя убить?!

Дуву Сили выровнял свою черную алебарду, искривляя воздух в радиусе нескольких десятков чжан потоками смертоносных намерений. Даже издалека он источал ауру страха и ужаса.

— Дуву Сили, я знаю, что вы схватили одного из моих людей. Выведите его! Если с его тела упадет хотя бы волос, вы знаете, что я сделаю.

Ван Чун сделал вид, что не слышит. Он говорил ровным тоном с Дуву Сили, но его голос был подкреплен мощной угрозой.

В любых переговорах сила была самой основной основой.

Ван Чун, возможно, раньше не имел права вести переговоры в глазах Дуву Сили, но в этом столкновении он наглядно продемонстрировал свою силу и получил это право!

На поле битвы дул ветер, и турки и кавалерия Ушана уставились на своих командиров. Все они понимали, что все зависит от разговора между этими двумя командирами. На данный момент военных действий не было, но в любой момент может начаться ужасная битва.

Атмосфера была напряженной.

— Следите за его руками! — вдруг прошептал Шамаск. — Если что-то выглядит подозрительно, Милорд даст нам сигнал. Каждый должен атаковать, как только сигнал будет получен!

— М-м.

Чекун Бенба кивнул. Они оба смотрели на правую ладонь Дуву Сили. После долгого служения Дуву Сили они оба понимали уникальные привычки Дуву Сили. Он никогда не делал явного призыва к атаке, но передавал свои приказы с помощью специальных жестов. В один момент кавалерия Небесных Волков понесется вперед, застигнув врага врасплох.

Все было тихо, а Дуву Сили уставился на юношу Великой Династии с постоянно меняющимися глазами. Никто не знал, о чем он думал.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1004. Далун Pуoзан, преследующая Иволга!**

— Ха!

Через некоторое время Дуву Сили вдруг зловеще усмехнулся.

— Мальчик, ты слишком высоко себя ценишь! Правильно! Человек, которого ты хочешь, действительно находится в моих руках, но по какой причине ты думаешь, что я должен отдать его? — Разве это не слишком просто? Тебя не беспокоит, что я присоединюсь к тибетцам и убью тебя и твою кавалерию Ушана?

С этими последними словами, уже кипящее намерением убить тело Дуву Сили мгновенно вздулось. Почти ощутимое намерение убить закружило в воздухе, в результате чего температура окружающей среды снизилась.

— Хахаха…

Ван Чун не только не испугался слов Дуву Сили, он даже рассмеялся.

— Если бы это было так, Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче уже явились бы, а не ждали так долго. Если моя догадка верна, вы скрываете от них тот факт, что вы взяли в плен моего генерала. В вашем альянсе уже появились трещины. В противном случае, зачем вы заставили бы свою армию разбить здесь лагерь!

Бузз!

Эти слова, казалось, резко ударили по Дуву Сили, и все его тело задрожало. Хотя Ван Чун говорил небрежно, его слова казались правдой. Ради своей выгоды он вышел на поле битвы один, скрывая свою истинную цель: феномен формирования. Но впоследствии он был разоблачен Далуном Руозаном, и, хотя тибетцы ни в чем не обвиняли его напрямую, их отношения были явно очень неловкими.

Это было очевидно даже из того факта, что обе стороны разместили свои лагеря в отдельных районах.

— Мерзкий ребёнок… какой злобный взгляд.

Дуву Сили начал невольно сжимать кулаки, его суставы заскрипели, и его желание убить Ван Чуна увеличилось.

Взгляд Ван Чуна был слишком острым. Дуву Сили чувствовал, что он ничего не может от него скрыть.

— Ублюдок, ты слишком горд! — резко возразил Дуву Сили. O чем бы ни догадывался Ван Чун, он никогда не признался бы в этом. — Независимо от того, что произошло между мной и тибетцами, не забывай, что именно великий министр У-Цана хочет убить тебя больше всего. Хе-хе, если бы он знал, что ты привел только пять тысяч солдат, что ты думаешь, он сделал бы?

Позади Ван Чуна Ли Сие, Цун Цзыань и Хуан Ботянь скривились от этих слов. Хотя кавалерия Ушана была одной из сильнейших сил в мире и никого не боялась, объединенная мощь четырех могучих личностей, таких как Дуву Сили, Хуошу Хуйцан, ДуСун Мангпоче и Далун Руозан, была тем, что даже им было бы трудно остановить.

— Интересно. Искусство войны — это искусство обмана. Великий Генерал прав. Здесь действительно может появиться Далун Руозан. Но откуда вы знаете, что я привел только пять тысяч кавалеристов Ушана?

Ван Чун слабо улыбнулся, выражение его лица наполнилось уверенностью.

Дуву Сили поморщился от этих слов, и его взгляд неосознанно пронесся мимо Ван Чуна и вгляделся в темноту. Он полагал, что Ван Чун привел только своих пяти тысяч солдат, но, если бы пришли Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли, ситуация была бы совершенно другой.

Ему нужно переосмыслить свои планы.

Но когда он увидел бессердечную насмешку в глазах Ван Чуна, Дуву Сили все понял и пришел в ярость.

— Ублюдок! Ты действительно думаешь, что я ничего не могу с тобой сделать? Ты ценишь своих подчиненных, верно? Я просто убью его, а ты уйдешь ни с чем!

— Вы не посмеете!

Выражение лица Ван Чуна мгновенно похолодело, и из его глаз вырвалось сильное намерение убить. Даже перед Великим Генералом, таким как Дуву Сили, он не пытался скрыть свое желание убивать.

Клангклангкланг! Кавалерия Ушана позади Ван Чуна начала вытаскивать свои мечи и направлять их на Дуву Сили.

— Ха-ха, он просто безымянный солдат. Я, Дуву Сили, убил бесчисленное количество таких людей. В этом мире нет никого, кого бы я не осмелился убить!

Дуву Сили зарычал от смеха. На его уровне совершенствования не было действительно ничего такого, что он не посмел бы сделать. В случае необходимости, он даже был готов потерять свой шанс на феномен формирования.

Ведь ему просто нужно было поймать другого человека.

— Ублюдок!

Ли Сие, Цун Цзыань, Чэн Саньюань и Су Шисюань закричали от ярости, их глаза покраснели. Глаза Ван Чуна также были заняты убийственным умыслом, так как даже он не ожидал услышать эти слова от Дуву Сили. Но Ван Чун быстро успокоился.

— Очень хорошо!

Ван Чун посмотрел на Дуву Сили и усмехнулся.

— Кажется, нам больше не нужно разговаривать. Поскольку вы приняли решение, мы сделаем, как вы говорите! Но в будущем у вас никогда не будет другого шанса получить феномен формирования. О, и я забыл сказать вам, что я оставил некоторых солдат в Стальном Городе Цыси. Начиная с этого момента, за каждого убитого вами «Чэнь Бина» я буду убивать десять тысяч скотоводов в вашей тюркской степи. Если вы убьете двух, двадцать тысяч турок будут похоронены с ними! Ли Сие, пошли!

Ван Чун отдал приказ и приготовился уйти.

После этих слов Дуву Сили побледнел. Западно-тюркский каганат граничил с Великим Таном в Цыси. Многие пастухи и кочевники жили в этой части степи, и многие племена позволяли пасти здесь своих овец и коров. Ишбара Каган однажды приказал этим кочевникам уйти, чтобы не оказаться втянутыми в войну с Великим Таном.

Но подземные реки, протекающие через эту степь, делали это место зеленым и пышным, поэтому племена и скотоводы все же решили пасти свои стада в этой части степи. Все запреты были бесполезны.

Дуву Сили никогда не был добросердечным генералом, и ему было бы все равно, сколько людей убил Ван Чун. Но это были пастухи западных турок. Дуву Сили мог игнорировать действия Ван Чуна, но Ишбара Каган не мог. Когда Четвертый Принц был взят в заложники, Ишбара Каган усиленно возражал против обмена двухсот тысяч боевых лошадей на принца, но как только Ван Чун отправился в степь и убил там много людей, Ишбара Каган немедленно согласился.

Кроме того, большая часть причины, по которой Ишбара Каган послал солдат в Талас, чтобы помочь Далуну Руозану и тибетцам, заключалась в том, что он был в ярости из-за убийства армией протектората Цыси его народа. Если Ван Чун выбрал момент, чтобы еще раз отправить людей в тюркскую степь для очередного массового убийства, и стало известно, что это произошло из-за Дуву Сили, именно на него бы обрушился гнев Ишбара Кагана.

— Ублюдок! Ты слишком подлый!

Глаза Дуву Сили плевались пламенем. Он был вынужден признать, что Ван Чун воспользовался его слабостью. В этом столкновении он не смог получить ни одного преимущества.

— Подожди!

Дуву Сили позвал Ван Чуна. Хотя он сказал, что убьет Чэнь Биня, это была не более чем пустая угроза. Секрет феномена формирования был слишком важен для него, чтобы принимать решения на основе эмоций. Но в этот момент…

— Далун Руозан, выходи!

Ван Чун едва прошел несколько шагов, и, остановившись, окликнул окрестности.

Все было тихо, и Дуву Сили замер. Слова, которые он намеревался сказать, немедленно застряли в его горле. Шамаск, Чекун Бенба и тысячи тюркских кавалеристов были одинаково ошеломлены.

Далун Руозан?

Когда он пришел? Как они не поняли?!

Кроме того, разве Далун Руозан и тибетская армия не расположились лагерем на двадцать ли дальше? Почему они появились здесь?

В густой темноте земля и небо казались одним целым, и единственное, что можно было разглядеть, это несколько выдающихся силуэтов. Как раз, когда все поверили, что Ван Чун ошибся, все услышали знакомый голос.

— Хех, Молодой Маркиз, с тех пор как ты пришел, почему ты так спешишь уходить?

Из темноты донесся слабый смешок не из-за спины Дуву Сили, а из-за спины пятитысячной кавалерии Ушана. Когда голос отозвался эхом в воздухе, из области, расположенной в нескольких тысячах чжан за кавалерией Ушана, появилась элегантная и ученая фигура. С ним была крепкая фигура с саблей на поясе, похожая на бога-хранителя.

С другого направления вышел еще один тибетский полководец, из его тела вздымалась энергетическая буря. Две группы тибетцев стояли слева и справа, захватив кавалерию Ушана между собою. Если добавить турок Дуву Сили, три стороны полностью окружили Ван Чуна.

Далун Руозан! Хуошу Хуйцан! Дусун Мангпоче!

Вид этих трех знакомых фигур поразил всех западно-тюркских солдат. Даже Дуву Сили не смог удержать глаз от подергивания.

— Великий Генерал, я слышал от вас, что придет гость, поэтому я лично пришел посмотреть. Великий Генерал возражает?

Далун Руозан слабо улыбнулся, и вышел вперед вместе с Хуошу Хуйцаном.

— Естественно, я не буду возражать против визита Великого Министра. — сказал Дуву Сили с жестким и неловким выражением лица.

Когда он осматривал район раньше, он не заметил никаких фигур Великого Генерала в окрестностях. Теперь, когда он подумал об этом, Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче, должно быть, использовали тот момент, когда он боролся с Ван Чуном, чтобы подкрасться.

В такой момент человеком, которого Дуву Сили хотел увидеть меньше всего, несомненно, был Далун Руозан.

— Ха-ха, Далун Руозан действительно восхищается великодушием Великого Генерала.

С улыбкой Далун Руозан повернулся к Ван Чуну.

— Далун Руозан, ты действительно пришел!

С другой стороны, Ван Чун, в форме Бога Ямы, заговорил до того, как смог что-то сказать Далун Руозан.

— Ха-ха, я ждал Лорда Маркиза полдня.

Далун Руозан, продолжая улыбаться, вышел вперед. Румбл! Далекие горы начали дрожать, и густой дым начал подниматься в небо, что было очевидно даже в темноте. Если бы кто-то посмотрел вдаль, то увидел бы бесчисленное количество кавалеристов, одетых в золотые и красные доспехи, с удивительной скоростью выскочивших из-за кавалериистов Ушана. Их героические фигуры были окутаны золотисто-красными волнами.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1005. Гигантcкая oбезьяна сметает всеx!**

Великая Кавалерия Мутри!

Зрачки Ван Чуна сжались, и он узнал, что к нему приближается мощный поток элитной кавалерии. Он не ожидал, что Далун Руозан также возьмет с собой эту высшую силу кавалерии в эту экскурсию. Великая Кавалерия Мутри, Кавалерия Небесных Волков и три Великих Имперских Генерала представляли достаточно силы, чтобы нанести сокрушительный удар по Ван Чуну и его пяти тысячам кавалеристов Ушана.

По правде говоря, Далун Руозан не пытался скрыть свои намерения. Пока он говорил, окружение, сформированное из элитных сил двух империй, быстро закрывалось. В то же время два тяжелых гудящих потока энергии захватили Ван Чуна.

Ван Чун почувствовал, как его тело прижало к земле, и кивнул. Но это был еще не конец, и с треском третий поток Великой энергии общего уровня пролетел в воздухе и сосредоточился на Ван Чуне.

Дуву Сили решил присоединиться к драке.

Хотя он не хотел видеть Далуна Руозана и Хуошу Хуйцан, Дуву Сили без колебаний решил работать с ними. Как Великий Имперский Генерал, он отдавал приоритет всеобъемлющей ситуации. Стратегическая цель всегда будет превосходить индивидуальные желания и обиды.

— Ублюдок, ты не можешь винить больше никого. Я уже говорил, ты слишком горд! — зарычал Дуву Сили.

Первоначально он планировал заключить частную сделку с Ван Чуном, но Далун Руозан полностью разрушил его планы. Вместо того, чтобы позволить другой стороне уйти, было намного лучше прикончить его раз и навсегда. Если бы он смог поймать Ван Чуна живым, это был бы лучший результат. По крайней мере, допросить его было бы гораздо полезнее, чем Чэнь Биня.

Ситуация была мгновенно переломлена, и пять тысяч кавалеристов Ушана были теперь в беспрецедентном кризисе. Когда Ли Сие, Хуан Ботянь и Цун Цзыань увидели, что солдаты и три великих генерала приближаются к ним, они побледнели.

Сейчас они чувствовали запах смерти, как никогда раньше.

— Хахаха…

Как только ловушка Далуна Руозана захлопнулась, и две армии окружили кавалерию Ушана и приготовились к атаке, Ван Чун начал смеяться, а на его лице не было видно никакого напряжения. Это необычное поведение заставило противника почувствовать ошеломление. Даже Далун Руозан не мог не остановиться.

— Далун Руозан, ты действительно думаешь, что сможешь удержать меня?

Голос Ван Чуна был предельно уверенным, и когда его взгляд пронесся мимо Далуна Руозана, Хуошу Хуйцана и Дусун Мангпоче, поток энергии вырвался из его тела. На его лице не было страха, и он, казалось, полагал, что все идет по плану.

Вид спокойного лица Ван Чуна заставил сердце Далуна Руозана заколотиться. Это было не его первое столкновение с Ван Чуном, и никто не понимал больше, чем он, насколько он был хитрым и труднопреодолимым. Каждый его шаг выполнялся только после долгих и тщательных размышлений. Несмотря на то, что он казался неряшливым и безрассудным, он расставлял ловушки на каждом шагу, и когда человек был в высшей степени высокомерен, это был именно тот случай, когда он терпел неудачу.

Далун Руозан усвоил этот суровый урок в войне на юго-западе. Далун Руозан почти инстинктивно оглянулся. Но тьма была тихой и пустой.

— Хе-хе, Ван Чун, я знаю, что ты такой же лукавый, как лиса, но мне бы очень хотелось узнать, как ты собираешься избежать этого. Здесь три Великих Генерала и бесчисленные элитные кавалеристы. Если ты сможешь избежать этого, я действительно назову тебя Богом Войны Великого Тана. Даже Гао Сяньчжи придется признать свою неполноценность.

Далун Руозан улыбнулся.

Без малейшего предупреждения Далун Руозан бросил взгляд на Хуошу Хуйцана. Скорость была первостепенной в войне, и длительная задержка могла спровоцировать возникновение новых проблем. Независимо от того, какие уловки у Ван Чуна были в рукаве, в настоящее время они были слишком далеко, чтобы помочь. Если бы они могли убить Ван Чуна как можно быстрее, все бы кончилось.

Великий Тан без Ван Чуна мог бы быть могущественным, но в глазах Далуна Руозана он больше не стоил бы такого большого опасения.

— Ван Чун, прости. Несмотря на то, что я хотел провести с тобой состязание по стратегии, в конце концов, и схемы, и боевые искусства предназначены для победы. Я верю, что, если бы я был в этой ситуации… ты бы поступил так же, — тихо сказал Далун Руозан, глядя на огромного Бога Яму.

Далун Руозан мог быть преисполнен сожаления, но Хуошу Хуйцан не отвлекался. Солдаты обязаны выполнять приказы, и он никогда не сомневался в командах Далуна Руозана. В мгновение ока он вытащил свою ослепительно-золотисто-красную саблю и прыгнул в воздух, летя, как падающая звезда, к Богу Яме.

В то же время из Хуошу Хуйцана вырвался золотой свет, и затем Великий Генерал королевства Нгари начал быстро увеличиваться в размерах. В мгновение ока он стал огромным золотым Буддой. Мощная энергия, бушующая вокруг него, будоражила чувства всех наблюдающих.

Взрыв!

До того, как смог прибыть Хуошу Хуйцан, массивный золотой пестик ваджра воздействовал на ослепительную энергию сабли, которую выпустил Хуошу Хуйцан. Мир осветило золотое сияние. Достигнув уровня бригадного генерала, вся звездная энергия Ван Чуна стала золотой, и это столкновение звездной энергии грозило разорвать тьму.

Атака Хуошу Хуйцана действовала как открывающая завеса для этой смертельной ловушки, нацеленной на Ван Чуна, восходящую звезду Великого Тана.

Бум!

Безо всякого предупреждения, ДуСун Мангпоче вытащил свою саблю. Его глаза вспыхнули холодным светом, и он поднялся с земли и побежал вперед в сторону Ван Чуна, как пылающая комета.

В то же время Дуву Сили также пришел в движение. Он еще не получил тайну феноменов формирования и не хотел убивать Ван Чуна так быстро, но, несмотря на все это, он все же принял мудрое решение. Работая вместе с Хуошу Хуйцаном и Дусуном Мангпоче, он напал на Ван Чуна.

Воздух взвыл от грохота, и Дуву Сили использовал Божественную Процессию Небесного Волка, чтобы помчаться к Ван Чуну, как стрела.

Три Великих Генерала атаковали вместе, заставляя мир дрожать в ужасе от ужасающей силы, которую они вызвали.

— Милорд!

— Лорд Маркиз!

Ли Сие, Цун Цзыань и другие в панике закричали, их лица смертельно побледнели.

Шамаск и Чекун Бенба слабо улыбнулись.

Тем не менее…

Бум!

Когда Дусун Мангпоче пролетел в воздухе над Ван Чуном, он внезапно услышал, как взорвалась земля. Огромная черная рука обезьяны поднялась из земли, и ее ладонь ударила ДуСуна Мангпоче, словно муху.

Рооооар! Рев гигантской обезьяны заставил землю дрожать. Под бесчисленными потрясенными взглядами это огромное существо поднялось с земли, и полностью себя раскрыло.

— Вaaaaa! — Внезапное появление этого огромного существа заставило всю Великую Кавалерию Мутри отшатнуться и пуститься бежать.

С другой стороны, тысячи тюркских кавалеристов, включая кавалерию небесных волков, также начали кричать, отступая.

Глаза Дуву Сили расширились, словно он увидел призрака, и он начал быстро отступать.

— Освященный!

Дуву Сили чувствовал себя так, словно его поразила молния. Его разум был в смятении и даже несколько растерян. Он никогда не ожидал, что гигантская обезьяна появится таким образом. Наступательные и оборонительные способности обезьяны намного превосходили возможности любого великого имперского генерала. Это было просто не то, с чем он мог иметь дело.

Этого Бегемота было достаточно, чтобы изменить ход всей битвы.

Самым непонятным для Дуву Сили было то, что он очень тщательно следил за тем, чтобы Ван Чун не привел с собой эту гигантскую обезьяну. И никоим образом Ван Чун не смог бы его обмануть, если только…

— Черт!

Как будто что-то понимая, Дуву Сили в гневе сжал кулаки. Но, несмотря на свой гнев и нежелание, у Дуву Сили не было другого выбора, кроме как все время уклоняться от Бегемота.

Без помощи ДуСуна Мангпоче он и Хуошу Хуйцан почти не могли бы быстро убить Ван Чуна. Если Бегемот присоединится к битве, армия Западных Тюрков не только понесет тяжелые потери, но и ему, и Хуошу Хуйцану будет трудно защитить себя и они с большой вероятностью погибнут.

Бум! Вдалеке гигантская обезьяна топнула ногой.

— Ах! — Крики раздались из пылающего облака пыли, и несколько десятков кавалеристов Великой Кавалерии Мутри были раздавлены в фарш, даже их доспехи были сплюснуты в круглые металлические диски.

Дуву Сили стал еще более взволнован этим зрелищем и тут же крикнул:

— Назад! Отступление! Все солдаты, уходите!

— Хахаха, Дуву Сили, почему ты так торопишься? Разве ты не хотел напасть на нас прямо сейчас? Зачем уходить? — хмыкнул Ван Чун.

Бум! После слов Ван Чуна, гигантская обезьяна ударила кулаком, немедленно отправив ударные волны в землю. Несколько десятков солдат Великой Кавалерии Мутри были сразу же раздроблены кулаком гигантской обезьяны, а еще больше были выброшены в воздух интенсивными вибрациями.

Удар! Еще находясь в воздухе, грудь этих великих кавалеристов Мутри затряслась, и их вырвало кровью, а их телам были нанесены тяжелые травмы.

Хотя у Великой Кавалерии Мутри была грозная защита, они были далеки от возможности противостоять Освященному, который мог ранить даже Великих Генералов.

Роооар!

Гигантская обезьяна взревела, и ее массивное тело напало на Великую Кавалерию Мутри, как ужасная военная машина. В одно мгновение они разбежались во все стороны.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1006. Kомпpомисс Дуву Cили!**

— Отступление! Спешите и отступайте!

Глаза Далуна Руозана расширились, выражение его лица изменилось, утратив прежнюю уверенность. В одно мгновение он понял, что снова попал в ловушку Ван Чуна. Далун Руозан никак не предполагал, что можно спрятать такую большую обезьяну, но Ван Чун заранее спрятал ее на некотором расстоянии от тюркского лагеря.

Только после того, как он закончил подготовку, он привел кавалерию Ушана.

Далун Руозан думал только о том, чтобы разобраться с Ван Чуном, и забыл, что у Ван Чуна были накоторые приемы в распоряжении.

Я был слишком небрежен! Как и следовало ожидать, в борьбе с ним, нельзя упустить ни одного случая!

Далун Руозан сжал кулаки, и его лицо наполнилось яростью.

Он всегда думал, что эта операция была слишком легкой, но мысль об убийстве Ван Чуна доминировала в его разуме. Если бы Ван Чун мог быть убит, это оказало бы огромное влияние на Битву при Таласе, У-Цане, Западно-Тюркском Каганате и всех других странах, граничащих с Великим Таном.

У всех них будет на одну опасную угрозу меньше.

Если бы Ван Чун продолжал развиваться, в будущем никто не сможет его остановить!

Но в конце концов Ван Чун использовал его кратковременную жадность!

— Всем, отступайте!

Глаза Далуна Руозана были полны паники. Атаки гигантской обезьяны были слишком удивительными, и несколько тысяч великих кавалеристов Мутри ничего не могли с этим поделать. Более того, на этот раз даже Далун Руозан был в зоне ее поражения.

Роооар! Огромный кулак внезапно полетел к Далуну Руозану.

— Великий Министр!

Повсюду раздались крики тревоги, и сам Далун Руозан побледнел. Он был удивительно умен и также немного знал боевые искусства, но это было только в его превосходном и тщательном контроле над Звездной Энергией. Его истинный уровень совершенствования был не очень высоким, по крайней мере, ниже уровня Хуошу Хуйцана и Дусуна Мангпоче.

— Зверь, остановись!

С яростным ревом изогнутая сабля взлетела в воздух, чтобы с громовым ударом врезаться в кулак обезьяны. Потрясающая сила этой сабли сумела оттолкнуть от себя стальной кулак гигантской обезьяны на несколько чжан. Это был ятаган, брошенный далеким ДуСуном Мангпоче, у которого было чрезвычайно нервное выражение лица.

Но ДуСун Мангпоче недооценивал силу гигантской обезьяны, находящейся в руках Ван Чуна. Румбл! Когда правая рука сместилась с курса, гигантская обезьяна подняла левую руку и ударила Далуна Руозана с такой же поразительной силой.

Бузз!

Земля сотряслась, и пыль взмыла в воздух на несколько десятков чжанов. Земля разверзлась там, где ударил кулак, образовав бесчисленные трещины вокруг места удара.

— Как жаль!

Ван Чун не мог не вздохнуть, наблюдая за тем, как обезьяна ударила кулаком. Дуву Сили, Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче действительно были могущественными Великими Генералами, но самой большой угрозой был Далун Руозан. Он был мозгом трех Великих Генералов, применяя их силу там, где это было наиболее эффективно.

Далун Руозан был в заговоре против него в этой операции, но Ван Чун также замышлял против Далуна Руозана.

— Великий Министр, вы в порядке?

Вдали Хуошу Хуйцан ослабил хватку и рассеял пыль на своем теле взрывом звездной энергии. Взглянув на Далуна Руозана перед собой, он выразил глубокую обеспокоенность. В момент, когда Хуошу Хуйцан почувствовал, что Далун Руозан находится в опасности, он немедленно предпринял действия, чтобы спасти его из-под руки обезьяны.

Хуошу Хуйцан управлял королевской линией Нгари вместе с Далуном Руозаном уже более двадцати лет. Они разделили жизнь и смерть вместе, столкнувшись с неисчислимыми трудностями, и обрели чрезвычайно глубокую дружбу.

С определенной точки зрения их отношения превзошли отношения между старшим и подчиненным и стали одними из лучших друзей до самого конца.

— Я в порядке!

Далун Руозан покачал головой, глядя в сторону Хуошу Хуйцана, чтобы отдохнуть на далеком Ван Чуне. В этот момент бесчисленные мысли промелькнули в его глазах. Далун Руозан не был тем, кто не заботился о собственной безопасности. Просто он знал, что он в безопасности, как только появился Хуошу Хуйцан.

Сейчас его больше всего волновал Ван Чун.

Хотя гигантская обезьяна была непобедима, Ван Чун таковым не был. Если Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче и Дуву Сили смогут объединить свои силы, они смогут убить Ван Чуна!

Но эта мысль оставалась в голове Далуна Руозана всего несколько секунд, прежде чем голос погасил все надежды на ее реализацию.

— Хахаха, ДуСун Мангпоче, Дуву Сили, Хуошу Хуйцан… Я не могу поверить, что как великие генералы вы втроем объединитесь против одного незрелого юноши. Ни у кого из вас нет стыда? Идите ко мне! Я, Гао Сяньчжи, буду вашим противником!

Громкий голос донесся издалека. Вначале он находился в нескольких сотнях ли, но в мгновение ока его источник появился в досягаемости восприятия каждого. Когда все повернули головы, они увидели, что владелец этого голоса был теперь в нескольких тысячах чжан, приближаясь с силой разрушительного шторма.

Все они могли видеть несколько фигур, приближающихся с невероятной скоростью под слабым звездным светом. У лидера отряда была стройная фигура и элегантное поведение, а также аура, похожая на меч в ножнах. Любой, кто видел этого человека, чувствовал себя незначительным и был вынужден проникнуться уважением.

Гао Сяньчжи!

При виде этой фигуры ДуСун Мангпоче, Хуошу Хуйцан и Дуву Сили скривились. С Ван Чуном и гигантской обезьяной было уже достаточно трудно сражаться. С появлением Бога Войны Западных Регионов Гао Сяньчжи ситуация становилась все хуже и хуже.

— Слишком сильный! Он был явно тяжело ранен Абу Муслимом! Как он так быстро выздоровел?!

Лицо Дуву Сили дергалось в шоке.

Даже Далун Руозан казался встревоженным.

Судя по скорости и ауре Гао Сяньчжи, он в основном оправился от травм. Бог войны Аньси был даже более могущественным, чем Ван Чун, и, с появлением Гао Сяньчжи стало ясно, что другие элитные командиры Великого Тана также не отставали. Если они не отступят сейчас, они действительно будут вовлечены в драку.

— Бежим!

Далун Руозан развеял все мысли о том, чтобы сегодня вечером разобраться с Ван Чуном. Вся Великая Кавалерия Мутри начала быстро отступать. Мгновение спустя массивный пестик-ваджра пролетел в воздухе и рухнул перед Великой Кавалерией Мутри, огромной конструкцией звездной энергии вонзившись в землю.

Рооооар! Почти в то же время гигантская обезьяна с диким выражением лица прыгнула вперед. Бум! Она приземлилась перед Великой Кавалерией Мутри, блокируя их отступление. Крах! Огромный кулак рухнул, разогнав десятку великих кавалеристов Мутри впереди и разрыв землю.

Гигантская обезьяна немедленно начала наносить множество ударов Великой Кавалерии Мутри.

Даже если бы не было никаких шансов остановить Великих Генералов, таких как Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче, гигантской обезьяны было более чем достаточно, чтобы разобраться с Великой Кавалерией Мутри. Даже если бы Великая Кавалерия Мутри могла бежать, они сделали бы это только после того, как заплатили высокую цену.

— Ах!

Всадники знаменитой Великой Кавалерии Мутри закричали. Атаки гигантской обезьяны подбрасывали их в воздух, как травинки.

Всего за несколько коротких мгновений было убито от двух до трехсот человек драгоценной Великой Кавалерии Мутри.

— Убью!

Это была не единственная опасность, с которой столкнулась Великая Кавалерия Мутри. Почти в то же самое время Ли Сие вытащил свой меч, инстинктивно ощущая возможность, и быстро собрал свои войска для атаки на Великую Кавалерию Мутри.

— Стой!

Грохочущий рев вдруг загрохотал по ночному небу.

— Ублюдок, ты хочешь жизнь этого Чэнь Бина? Если ты не остановишься сейчас, я сначала его убью, а потом мы сможем начать нашу битву!

Дуву Сили плыл в воздухе, в шоке и в ярости. Гигантская обезьяна появилась слишком внезапно, а теперь появился даже Гао Сяньчжи. Исход битвы был еще неясен, но, если он не остановит Ван Чуна и гигантскую обезьяну, его собственные силы понесут ужасные потери.

Бузз!

В одно мгновение поле битвы затихло. Машина для убийства дикарей, в виде гигантской обезьяны, внезапно прекратила свои атаки на турок и тибетцев, а ее алые глаза обратились к далекому Дуву Сили.

— Дуву Сили, так что… вы предлагаете сделку? — спокойно сказал Ван Чун.

Битва мрачно затихла, а Ли Сие, Цун Цзыань и все остальные солдаты обернулись, чтобы посмотреть на двух командиров.

Даже Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче обернулись, чтобы посмотреть. Ван Чун был так хорошо подготовлен, что это было плохое время для битвы. Но теперь единственными, кто мог это остановить, были Дуву Сили и его заложник Чэнь Бин.

— Я ничего не сказал в этом роде!

Глаза Дуву Сили сузились, и он быстро пришел в себя. Перед таким количеством людей он никогда бы не признался в этом.

Ван Чун только улыбнулся и бросил на Дуву Сили глубокий взгляд.

— Ван Чун, это крайне редкая возможность. Никто не знает, когда гигантская обезьяна умрет. Хотя это полезно, это лучший шанс использовать ее, чтобы прикончить западных турок и тибетцев. — Мягкий голос внезапно заговорил ему на ухо, когда к нему подошли Чэн Цяньли и Гао Сяньчжи. Великая Кавалерия Мутри увидела этих двух человек и со страхом в глазах начала отступать.

Репутация человека была похожа на тень дерева. Все знали имя командующего армией протектората Анси, и даже Великая Кавалерия Мутри боялась его.

— Спешить некуда! Гигантская обезьяна уже убила много солдат Великой Кавалерии Мутри, и теперь они немного более подготовлены, что делает их дальнейшее убийство почти невозможным. Единственные, кто может двигаться в это время, — это Дуву Сили и его тюркская кавалерия, но гигантской обезьяне даже не нужно сражаться с этими обычными тюркскими солдатами. Когда мы отправимся спасать Чэнь Биня, мы все равно сможем их уничтожить. — уверенно сказал Ван Чун.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1007. Cделка! (I)**

Теперь был действительнo отличный шанс еще больше снизить боевую мощь западныx турок и тибетцев. Однако до смерти гигантской обезьяны оставлось только два или три дня, тогда как влияние Чэнь Биня на армию было гораздо более долгосрочным. Под его командованием армия баллист сможет убить гораздо больше врагов, чем гигантская обезьяна.

— Вот и отлично!

Чэн Цяньли помедлил секунду, и кивнул.

— Дуву Сили, мы сделаем, как ты пожелаешь. Я могу сейчас вывести свои войска, но помни, третья четверть полуденного периода — это последний раз, когда мы можем совершить нашу сделку. Доставь мне Чэнь Бина целым и невредимым, и у тебя будет последний шанс получить секрет феномена от меня. Но если в третьей четверти полуденного периода ты мне его не приведешь, я не соглашусь ни на одну сделку, касающуюся феноменов формирования. Кроме того, если Чэнь Бин не вернется в мой лагерь к тому времени, мы отомстим. Дуву Сили, ты заплатишь за это в сто раз больше! Пойдем!

С холодным фырканьем Ван Чун повернул голову и отвел свою армию. На этот раз его никто не остановил, ни Дуву Сили, ни Далун Руозан, ни его компания. Вся Великая Кавалерия Мутри расступилась, естественным образом уступив им дорогу.

Все оставались неподвижными, пока армия Ван Чуна не исчезла во тьме.

— Великий Генерал!

Как только Ван Чун ушел, Далун Руозан с легкой улыбкой обернулся к Дуву Сили.

Эта простая улыбка заставила сердце Дуву Сили содрогнуться от дурного предчувствия.

По правде говоря, людьми, от которых он больше всего хотел скрыть тот факт, что он взял Чэнь Бина в заложники, были Далун Руозан и Хуошу Хуйцан. В противном случае он никогда бы не стал играть в скрытность. Но планы людей не соответствовали планам небес, и никто не мог рассчитывать на удачу, имея дело с кем-то вроде Далуна Руозана. Далун Руозан не только раскрыл его план, но и заставил Дуву Сили занять крайне пассивную позицию.

— Великий Министр! — закричал Дуву Сили, шагнув вперед со смелым лицом.

— Ха-ха, я просто случайно услышал, что генерал-защитник Цыси упомянул кое-что о феномене формирования. Если бы Великий Генерал руководствовался такой замечательной вещью, Великий Генерал должен был сообщить нам об этом заранее. Возможно, Хуошу и я могли бы помочь в схемах Великого Генерала и явления формирования уже были бы нашими.

Далун Руозан указал на Хуошу Хуйцана и ДуСуна Мангпоче, и два великих генерала, а также Великая Кавалерия Мутри объединились и поехали к Дуву Сили.

Дуву Сили мгновенно побледнел от слов Далуна Руозана. Далун Руозан говорил окольным путем, но его смысл был очевиден: он также хотел обладать секретом феномена образования.

Это было именно то, чего Дуву Сили надеялся избежать. Хотя западные турки и тибетцы жили на очень разных высотах, они были степными странами, которые вели преимущественно кочевой образ жизни. Обе империи делали ставку на кавалерию. Если бы Дуву Сили смог раскрыть тайну феноменов образования, он мог бы опрокинуть Западный Тюркский Каганат и превратить его в еще более сильный Тюркский Каганат. Таким образом, не было никаких сомнений, что Далун Руозан мог сделать то же самое с У-Цаном.

— У Великого Министра действительно прекрасные глаза. Как и ожидалось, ничто не может быть скрыто от Великого Министра! Даже если Великий Министр не поднял бы этот вопрос, я был готов через некоторое время сказать самому Великому Министру. Увы… мальчик просто слишком лукавый!

Хотя он крайне не хотел, Дуву Сили не мог не сказать эти слова.

Хотя Далун Руозан был незначительным мастером боевых искусств, он был мастером интриги, которого даже Дуву Сили было бы трудно обмануть. Теперь, когда Далун Руозан обнаружил, что происходит, и заставил Дуву Сили занять пассивную позицию, лучше было просто признаться.

— То, что Великий Генерал говорит, правда. В конце концов, это личный ученик императора Тана. С ним действительно трудно иметь дело!

Далун Руозан слабо улыбнулся, источая превосходство.

Далун Руозан не поверил ни единому слову, исходящему из уст Дуву Сили, но оба они мудро решили пропустить этот момент. До тех пор, пока Дуву Сили был готов делиться, Далун Руозан не заботился о мелочах.

Обменявшись еще несколькими шутками с Дуву Сили, Далун Руозан ушел.

Как только Далун Руозан ушел, Чекун Бенба наконец выпалил:

— Милорд, Далун Руозан говорит, что Ван Чун коварен, но он, вероятно, самый коварный из всех. Мы посадили деревья, но он ничего не сделал и теперь решил собирать фрукты. Это слишком подло!

— Правильно. Эти тибетцы действительно слишком многого хотят! Они действительно думают, что владеют нами? — согласился Шамаск. Его лицо было искажено яростью.

Но Шамаск едва закончил говорить, когда здоровенный шлепок заставил его пошатнуться. Шамаск прикрыл щеку, ошеломленный.

— Ублюдок!

Лицо Дуву Сили, глядящего на Шамаска, было ледяным.

— Если бы вы не сыграли столь разочаровывающую роль и не проиграли династии Тан, став фарсом, который увидят тибетцы, они бы не действовали так нагло!

Шамаск покраснел от стыда. Его рот открылся и закрылся, но он не мог найти ни единого слова, чтобы защититься.

Дуву Сили проигнорировал Шамаска. Встряхнув рукавом он поехал обратно в свой лагерь.

......

На расстоянии десяти ли от западно-тюркского лагеря Далун Руозан и Хуошу Хуйцан вели Великую Кавалерию Мутри обратно в свой лагерь.

— Дуву Сили оказался очень неохотным делиться! — вдруг сказал Хуошу Хуйцан.

— Было бы гораздо страннее, если бы он хотел. В этой ситуации он защищался именно от нас. — ответил Далун Руозан с легкой улыбкой.

— Но теперь, хочет он этого или нет, это уже не его решение. — прокомментировал ДуСун Мангпоче.

Схемы Далуна Руозана всегда были тесно связаны друг с другом. Если бы сегодняшний план был успешным, Ван Чун был бы мертв, но, если бы план провалился, он мог бы использовать ситуацию против Дуву Сили, и даже если Дуву Сили крайне не хотел, он был бы вынужден согласиться.

Дусун Мангпоче должен был выразить свое восхищение.

— Но вопрос феноменов формирования не является второстепенным делом, и наши две империи слишком похожи. Гора не может содержать двух тигров. Неужели Дуву Сили действительно захочет открыть нам секрет? — внезапно спросил ДуСун Мангпоче.

Армия затихла, и Далун Руозан внезапно остановился. Все сразу заметили это, и Хуошу Хуйцан, ДуСун Мангпоче и вся Великая Кавалерия Мутри тоже остановились, сосредоточившись на Далуне Руозане.

— Хе-хе, желаем мы этого или нет, разве мы не узнаем, когда придет время?

С легким смешком Далун Руозан подтолкнул коня к галопу. Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче посмотрели друг на друга и последовали за ним.

......

В полдень солнечный свет опалил землю. Огромное знамя дракона поднялось на восточной стороне Таласа, на высоких холмах. Ван Чун стоял под знаменем с драконом, вместе с Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, другими генералами Тана и кавалерией Ушана, молча глядя на восток.

— Лорд Маркиз, Дуву Сили придет? — вдруг сказал Сюэ Цяньцзюнь, нарушая тишину.

Он посмотрел на небо, и беспокойство медленно проникало в его глаза. В небе солнце медленно достигало третьей четверти полуденного периода. Это было последнее возможное время для сделки, предложенной Ван Чуном, но не было никаких признаков Дуву Сили или Чэнь Биня.

— Расслабься. Он придет! — небрежно сказал Ван Чун.

Его спокойный тон успокоил Сюэ Цяньцзюня и других офицеров, уменьшая их беспокойство.

Его вывод возник не из слепой веры и не из-за доверия к Дуву Сили, а из тщательного анализа. После долгого общения с Чэнь Бином Ван Чун прекрасно понимал, что Чэнь Бинь скорее умрет, чем раскроет какие-либо секреты. Дуву Сили был слишком жадным, поэтому, если ему не удалось бы получить то, что он хотел от Чэнь Бина, он, вероятно, предложил бы сделку самостоятельно.

— Посмотри на это!

Кто-то внезапно указал вдаль. Земля начала дрожать, и пыль начала подниматься с горизонта. Огромная армия внезапно вырвалась из-за горизонта, как мощный поток.

— Это западные турки!

— Нет, там есть и тибетцы!

Танские солдаты начали безудержно болтать. Были яснов видны два знамени, развевающиеся на ветру. Одним из них был золотой волк на синем, а другим — белый як на черном.

Настроение мгновенно стало мрачным. Несколько дней боев сделали Танцев очень хорошо знакомым с тактикой тибетцев и турок.

Великая Кавалерия Мутри находилась посреди огромной армии, скача стройными рядами, их доспехи сияли на солнце. Примерно за две тысячи чжан от группы Ван Чуна силы Дуву Сили и Далуна Руозана остановились. Их взгляды скользнули по группе Ван Чуна, а затем по холмам, быстро упав на гигантскую обезьяну.

— Что? Почему зверь еще не умер?

На лице Дуву Сили отразилась смесь досады и страха.

Арабы использовали четырех Бегемотов в предыдущем сражении, и трое из них были уже мертвы. Осталась только эта гигантская обезьяна, но по какой-то причине она продолжала бороться. С точки зрения чистой силы, никто на этом поле битвы не мог сравниться с этой обезьяной, даже Дуву Сили. По этой причине Дуву Сили не посмел подвести свою армию слишком близко. Более того, он приказал им быть готовыми отступить в любой момент, чтобы не попасть в засаду этого зверя.

— Великий Генерал, пошли! — ухмыльнулся Далун Руозан.

Дуву Сили сначала заколебался, но преодолел свое нежелание и поклонился.

— Хиах!

Дуву Сили ударил хлыстом по спине лошади и оторвался от остальной части своей армии. Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и другие внимательно последовали за ним.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1008. Сдeлка! (II)**

— Лорд Маркиз, они доставили Чэнь Бина! — внезапно объявил Ли Сие. Со своего наблюдательного пункта на холмах он видел Чэнь Бина на спине лошади Дуву Сили, узнав его мгновенно, даже несмотря на то, что Чэнь Бин был связан и с завязанными глазами.

После нескольких минут молчания Гао Сяньчжи сказал:

— Кажется, с ним все в порядке. Хотя у него есть несколько ран на тебе, у него в целом проблем не много.

С того момента, как появился Дуву Сили, Гао Сяньчжи наблюдал за Чэнь Бином. С его уровнем совершенствования он сразу степень тяжести ран Чэнь Бина.

— М-м!

Ван Чун кивнул и поскакал вперед.

— Поехали. Мы должны завершить обмен!

Под палящим солнцем Ван Чун и Дуву Сили встретились в центре двух сил, за тысячу чжан с каждой стороны. Атмосфера была мрачной, все смотрели на Ван Чуна и Дуву Сили, затаив дыхание.

— Мальчик, я привел заложника. Где секрет феноменов образования, который я хочу? — холодно сказал Дуву Сили, уставившись на Ван Чуна, находящегося в десяти шагах. Хотя он выглядел спокойным на поверхности, он не мог скрыть всю свою досаду и гнев.

С тех пор, как он взял в заложники Чэнь Бина, Дуву Сили использовал все имеющиеся в его распоряжении методы в надежде получить секрет феноменальных явлений от Чэнь Бина. Но, несмотря на все усилия, тот не сказал ни слова. В конце концов, все, что он услышал от Чэнь Бина, это одни лишь насмешки.

Учитывая характер Дуву Сили, он не хотел ничего, кроме как убить Чэнь Бина тысячей ударов ножом, чтобы излить свою ярость, но прощальные слова Ван Чуна внуили ему страх, настолько, что после допроса он потратил много энергии, чтобы вылечить раны Чэнь Бина.

Дуву Сили провел более двадцати лет, изучая тайну феноменов образования. Их секрет был слишком важен для него. Он не мог допустить ни одного несчастного случая.

— Лорд Маркиз! Не давайте ему феномен формирования! Жизнь этого подчиненного не важна, но, ему нельзя позволить преуспеть. — внезапно взмолился Чэнь Бин.

Он был с завязанными глазами и не мог видеть, что происходит, но все это время внимательно слушал. Чэнь Бин пережил столько дней и перенес столько пыток, чтобы помешать Дуву Сили достичь своей цели. И если Ван Чун согласится на сделку с Дуву Сили, все его усилия будут напрасны.

— Молчать!

Ударом пальца Дуву Сили послал поток Звездной Энергии, который изолировал четыре конечности Чэнь Бина и его голос.

— Ван Чун, я привел заложника. Ты же не скажешь, что твои слова не имеют значения, не так ли?

Дуву Сили уже собрался убить Чэнь Бина. Больше всего он боялся, что Ван Чун изменит свое решение и отменит сделку.

— Дуву Сили, мои слова, естественно, действительны, но вы также должны помнить, что я сказал вчера вечером. Совершенно! Не пострадал! — холодно сказал Ван Чун.

— Ублюдок, не пытайся действовать умно, уже заключив сделку! Когда я схватил твоего подчиненного в середине битвы, он уже был на пороге смерти, борясь за свой последний вздох. Это не имело никакого отношения ко мне, но это случилось благодаря твоей битве с Гигантами Небесного Короля. Я потратил много сил, чтобы вылечить твоего подчиненного. Это должно, по крайней мере, стоить хотя бы слова «спасибо»! — сказал Дуву Сили.

Ван Чун поднял бровь, и его взгляд переместился на Чэнь Бина. Армия Небесного Короля была обстреляна армией Тана катапультой, а гигантские баллисты, охраняемые Чэнь Бином и Сюй Кейи, были главной целью Гигантов Небесного Короля. Ван Чун прекрасно знал об этом.

Ван Чуну нужен был только взгляд, чтобы увидеть, что Дуву Сили не лгал, и выражение его лица смягчилось.

— Очень хорошо! Дуву Сили, мои слова всегда были заслуживающими доверия. Секрет феноменов образования здесь. Отдайте моего подчиненного!

Ван Чун слабо улыбнулся, полез себе за пазуху, зажал между пальцами тонкий лист белой бумаги и поднял его высоко в воздух.

Настроение внезапно изменилось. Дуву Сили с горящими глазами уставился на сложенный лист бумаги. Даже Далун Руозан, стоящий за ним, слегка наклонил голову, рассматривая бумагу с серьезным выражением лица.

Далун Руозан все это время сохранял безразличный вид, но для У-Цана получение истинной тайны феноменов образования было искушением, от которого невозможно было устоять.

Казалось, время на мгновение замедлилось, даже дыхание стало грубым и тяжелым. Обычный листок бумаги между пальцами Ван Чуна мгновенно стал неоспоримым центром внимания.

Хотя Чэнь Бин был заглушен, а его тело ограничено в движениях, он мог очень хорошо слышать. Он ничего не мог сказать Ван Чуну, но его тело начало заметно дрожать.

Ван Чун развернул бумагу и предупредил:

— Дуву Сили, такая возможность появляется только один раз. Ты еще не закончил обдумывать?

Все пришли в себя, как будто проснулись ото сна.

Феномен образования!

Это было то, что Дуву Сили преследовал всю свою жизнь, и теперь это было всего в нескольких шагах! Дуву Сили было почти невозможно сохранять спокойствие, и когда он смотрел на бумагу, его глаза мерцали от желания. Недолго думая, Дуву Сили почти неосознанно потянулся к Чэнь Бину.

— Подождите!

Как раз, когда он собирался передать Чэнь Бина, Дуву Сили остановился и пришел в себя.

— Мальчик, откуда мне знать, что-то, что ты мне даешь, правда?

Воздух, казалось, замер, бешеное желание угасало, сменясь холодным и спокойным взглядом.

Верно! Один только Ван Чун полностью понял секрет образования феноменов! Никто не мог знать, было ли то, что он предоставил, реальным или поддельным. Никто не сможет сказать, обманул ли Ван Чун или нет!

Дуву Сили не был дураком. Он не мог игнорировать эту возможность.

— Хехех…

Ван Чун слабо улыбнулся. Под жадными взглядами толпы он медленно убрал бумагу. Выражение его лица было уверенным, как будто он уже предсказал эту ситуацию. Дуву Сили был подозрительным человеком. Императорского Великого Генерала такого уровня было не так просто обмануть.

— Я знал, что Великий Генерал не станет так легко доверять мне.

Легким движением руки Ван Чун вытащил еще один лист бумаги. При поддержке Звездной Энергии тонкий лист бумаги ничем не отличался от стали.

Фиии! С пронзительным свистом бумага превратилась в белый луч света, который попал прямо в лицо Дуву Сили.

Озадаченный, Дуву Сили вытянул пальцы и почти неосознанно взял эту бумагу.

— Что это? — сказал в замешательстве Дуву Сили. Далун Руозан и Хуошу Хуйцан тоже повернулись посмотреть.

Никто не знал, что именно Ван Чун написал на этих двух листах бумаги.

— В этой статье описана часть тайны феноменов формирования. Дуву Сили, под вашим командованием находится семь тысяч кавалеристов Небесных Волков. Выберите шестьдесят и сделайте так, чтобы они практиковались в соответствии с методом, описанным в документе.Тогда вы поймете, правда это, или подделка.

Эти слова стали большим сюрпризом для всех. Даже Дуву Сили не ожидал такого шага.

Дусун Мангпоче нахмурился и прошептал:

— Великий Министр, что происходит?

— Я не знаю. Просто продолжай смотреть. — сказал Далун Руозан. Его монобровь сморщилась. Дело развивалось несколько иначе, чем он предсказывал. Даже ему было трудно понять текущие действия Ван Чуна.

Однако Дуву Сили, казалось, не был сильно обеспокоен. После глубокого взгляда на Ван Чуна он махнул рукой за спину. Шестьдесят кавалеристов Небесных Волков быстро подскакали к нему, полностью бронированные и полные энергии.

— Практикуйтесь согласно тому, что здесь написано.

Дуву Сили только взглянул на бумагу, и передал ее кавалерийскому офицеру Небесного Волка.

— Да, Милорд!

Шестьдесят кавалеристов Небесных Волков быстро приступили к работе, приступив к тренировкам в соответствии с методом, написанным на бумаге.

Все было тихо, и все наблюдали за шестьюдесятью Кавалеристами Небесных Волков. Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дуву Сили… все были сосредоточены на них. Ван Чун с улыбкой молча смотрел.

Конница Небесных Волков была одной из лучших в мире с точки зрения силы, опыта и понимания. Они были способны реализовать на практике феномен формирования Ван Чуна в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

Минута за минутой, секунда за секундой прошли, и шестьдесят кавалеристов Небесных Волков закончили свою практику. Каждый из них теперь немного отличался от себя предыдущего.

Офицер кавалерии Небесных Волков подъехал к Дуву Сили и с уважением сказал:

— Милорд, мы готовы!

Дуву Сили быстро осмотрел своих людей, и в его глазах мелькнуло потрясение. Сначала он почти не обращал внимания на бумагу, которую прислал Ван Чун, но, увидев изменения в шестидесяти солдатах Кавалерии Небесных Волков, он был вынужден изменить свое мнение. Содержание бумаги теперь казалось гораздо более похожим на правду.

Он мог ясно чувствовать, что аура его людей стала намного более устойчивой и более спокойной после применения метода, изложенного на бумаге.

Даже человек, обладающий проницательностью и опытом Дуву Сили, не видел, чтобы какая-либо другая техника вызвала такое серьезное изменение в Кавалерии Небесных Волков за такое короткое время.

— Начаинайте! — Дуву Сили приказал взмахом руки. Невольно он начал чувствовать оттенок предвкушения.

Бум!

Шестьдесят кавалеристов Небесных Волков приняли формирование и поскакали вдаль. Проехав сто метров, офицер кавалерии Небесного Волка вскрикнул. Внезапно огромная сила мира пронзила пустоту и объединила энергии шестидесяти Кавалеристов Небесных Волков в одну. Кланг! Шестьдесят кавалеристов Небесных Волков достали оружие и направили его в небо.

Румбл! К всеобщему шоку и трепету, в небе послышались раскаты грома. В тридцати метрах над кавалерией Небесного Волка начали собираться черные облака.

В одно мгновение это явление исчезло, но все присутствующие, будь то Дуву Сили или Далун Руозан, казались ошеломленными.

Феномен образования!

Хотя это была просто грубейшая версия и длилась недолго, она была действительно высочайшим состоянием мощи, которой могла достичь формация. Никто не ожидал, что Ван Чун сможет проявить силу явлений формирования только используя шестьдесят Кавалеристов Небесных Волков.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1009. У каждoго cвои планы!**

Шок!

Всe потеряли дар речи, и торжественная атмосфера стала странной. Даже у Далуна Руозана был другой взгляд.

— Дуву Сили, ну что?

Ван Чун отвел взгляд и улыбнулся Дуву Сили.

Дуву Сили пристально посмотрел на Ван Чуна, а затем внезапно рассмеялся.

— Мальчик, ты действительно счастливчик. Есть кто-то, кто хочет обменять явления формации на твою жизнь!

Дуву Сили правой рукой разорвал черную ткань с завязанными глазами Чэнь Бина. В то же время его другая рука раскрыла конечности и голос Чэнь Бина.

— Лорд Маркиз! Нет! Вы не можете отдать ему феномен формирования!

В тот момент, когда он открыл глаза, Чэнь Бин начал кричать и плакать, его голос был одновременно взволнованным и злым. Вопрос о явлениях формирования был чрезвычайно важен, и он оставался стойким против бесконечной боли и пыток, чтобы предотвратить попадание секрета в руки Дуву Сили.

Но если бы Ван Чун передал секрет образования феномена Дуву Сили, все его усилия были бы напрасны.

— Дуву Сили, я никогда не позволю тебе добиться успеха!

Видя, что сделка должна была быть завершена, Чэнь Бин кое-что решил. Его глаза решительно вспыхнули, и он яростно прикусил язык. Но прежде чем он смог умереть и положить конец всему этому, жесткая ладонь крепко сжала его нижнюю челюсть.

— Вы хотите покончить жизнь самоубийством передо мной?!

Дуву Сили холодно хмыкнул, и зашептал на ухо Чэнь Бину, и Чэнь Бин почувствовал, как его сердце упало вниз, как камень.

Дуву Сили повернул голову к Ван Чуну.

— Ван Чун! У тебя есть смелость! Если ты дашь мне истинный феномен формирования, я верну твоего подчиненного. Что ты думаешь?

— Ладно!

Ван Чун слабо улыбнулся, нисколько не уступая Великому Генералу Небесного Волка Дуву Сили.

— Я передам вам первую половину тайны феноменов формации. Как только вы освободите моего подчиненного, я передам вам вторую половину!

Ван Чун немедленно достал предыдущий лист бумаги и бросил его Дуву Сили.

Дуву Сили протянул руку и взял ее. Однако на этот раз Дуву Сили развернул бумагу и внимательно ее прочитал. Через некоторое время Дуву Сили взял первый лист бумаги у офицера Кавалерии Небесного Волка и начал тщательно сравнивать их.

Во время этого процесса все молчали в пределах ожидания его ответа.

— Невероятно! Я всегда считал, что секрет феноменов образования был утерян! Я и не думал, что найду высший секрет формирования в таком месте, как Талас!

Разум Дуву Сили бушевал, когда он схватил две бумаги.

Будучи одним из трех самых могущественных Великих Генералов Западно-Тюркского Каганата, Дуву Сили обладал проницательностью и широтой опыта, с которыми не может сравниться ни один нормальный человек. Таким вещам, как золото, нефрит или красивые женщины, очень трудно было завоевать его сердце. Даже самое прекрасное оружие мало могло бы стимулировать его желания.

Но эти два листа бумаги, которые, вероятно, стоили не больше двух монет серебром, заставили его сердце безумно биться в груди.

Феномен образования! Дуву Сили разыскивал этот секрет более половины своей жизни, но теперь он держал секрет в руках, и только последняя часть отсутствовала.

Обладая опытом и знаниями, он сразу понял, что Ван Чун дал ему настоящую вещь.

В этих словах он чувствовал глубину Великого Дао и принципы мира. Ван Чун не смог бы сфабриковать это за такое короткое время. Нет! Никто не мог выдумать такие слова! Уровень понимания и теории в этих словах явно превзошел Иллюзорное Образование Небесного Волка Дуву Сили и могло сделать любое образование на континенте неярким и легким по сравнению с ним.

Что наиболее важно, все слова плавно сливались воедино, каждая концепция безошибочно была связана со следующей.

Если бы подобные техники можно было изготовить за одну ночь, Дуву Сили все равно должен был бы восхищаться. Даже если бы это была подделка, он все равно признал бы поражение. Это будет означать только то, что он, Дуву Сили, слишком слеп и что он заслуживает быть обманутым!

Или, может быть, три или четыре месяца назад, Ван Чун предсказал, что он приедет в Талас, знал, что он будет жаждать тайну феноменов образования, а затем использовал много времени и кропотливых усилий, чтобы создать фальшивый секрет явлений формирования, чтобы вести с ним дела.

Но это было слишком абсурдно!

— Мальчик, я могу отдать тебе заложника.

Дуву Сили поднял голову, улыбаясь, и убирая два листа бумаги.

— Но откуда мне знать, что вторая половина реальна, а ты не использовал какие-то хитрости? Если это будет подделкой, разве все мои усилия были бы напрасны?

В этот момент, наконец, вмешался заместитель генерального защитника Анси Чэн Цяньли, который больше не мог терпеть разговор.

— Дуву Сили, ты немного параноик. Мы уже дали тебе первую половину, и ты видел силу феноменов образования, но ты не сдал заложника. Откуда мы знаем, что ты это сделаешь? Если мы отдадим тебе все, но ты не отдашь заложника, разве мы не потерпим еще большую потерю?

Сторона Великого Тана уже проявила достаточную искренность, но Дуву Сили, казалось, хотел еще большего, наглея на каждом шагу все больше и больше.

— Ха-ха, Дуву Сили, если ты этого не видел, ты, естественно, не узнаешь!

Ван Чун, наконец, заговорил, выражение его лица смягчилось, как будто он давно знал, что Дуву Сили задаст этот вопрос.

— Вторая половина может быть фальшивой или реальной. Дуву Сили, у вас параноидальная личность, и я не готов вас убедить. Вы можете остановить передачу. Я не получу моего подчиненного, а вы — понять феномен формирования, и мы оба уйдем с пустыми руками. Но вы также можете решить поверить в меня и рискнуть. Таким образом, я могу получить своего подчиненного, а вы — истинные явления формирования. Выбирайте!

Лицо Дуву Сили замерло. Он никогда не ожидал, что Ван Чун так откровенно признает, что вторая половина может быть подделкой. Он был застигнут врасплох и теперь не знал, что выбрать.

Если бы он услышал эти слова от Ван Чуна ранее, он бы повернулся и ушел, но теперь, когда он увидел эти две бумаги, касающиеся явлений формирования и увидел огромный горизонт и огромную мощь внутри, Дуву Сили стало очень трудно уйти.

— Мальчик, ты слишком тщеславен! Я уже получил две части секрета феноменов формирования. Если ты посмеешь сказать мне такие слова, ты не боишься, что я просто убью его сейчас?

Дуву Сили медленно повернул голову к Чэнь Бину, пока говорил, и его глаза стали холодными. Его пальцы медленно начали сжиматься, сила медленно приближалась к их кончикам. Всего одним движением он мог разбить все кости Чэнь Бина и убить его.

— Хе, Дуву Сили, Чэнь Бин — мой подчиненный, и я высоко ценю его, но для вас и западных турок он просто незначительный «безымянный солдат». Чтобы обменять жизнь безымянного солдата на тайну феноменов формирования… Дуву Сили, ты уже заключил сделку всей своей жизни. Ты действительно готов его убить?

Ван Чун ухмыльнулся, его острые глаза проникли, как мечи, в самые глубокие части разума Дуву Сили.

Глаза Далуна Руозана моргнули при этих словах. Вспышка любопытства и интереса показалась в их глубине.

Дуву Сили не понимал Ван Чуна!

Спорить с ним? Даже Далун Руозан не мог сравниться с ним, так как же сможет Дуву Сили?

— Хаха, хорошо!

Дуву Сили рассмеялся и сделал выбор, которого ожидал Далун Руозан.

— Мальчик, я могу договориться с тобой, но мы совершим передачу одновременно. Я буду отсчитывать, начиная с трех, а на «один» я брошу твоего подчиненного тебе, и ты бросишь то, что я хочу — мне. Мы будем действовать одновременно, и никому не позволено разыгрывать какие-то трюки! Если я обнаружу, что-то, что ты мне дал, является подделкой, я сначала убью Чэнь Бина, а затем я зарежу всех твоих подчиненных!

— Ха-ха, конечно! Если я обнаружу, что ты не отпустил его или планируешь убить его на полпути, я уничтожу бумагу и сделаю так, чтобы у вас никогда не было возможности узнать секреты явлений формирования. Это первый и последний раз, когда я заключу сделку с кем-либо!

Ван Чун усмехнулся и взмахнул рукавом.

В конце концов, Дуву Сили не смог устоять перед очарованием явлений формирования. Но если он мог спасти Чэнь Бина, все это того стоило.

В конце концов Ван Чун и Дуву Сили, командующие Великим Таном и западными турками, достигли соглашения. Но атмосфера не только не расслабилась, но и напряженность была на пределе.

— Цяньли, будь готов. Если что-то выглядит не так, немедленно действуй, чтобы остановить Дуву Сили и спасти Чэнь Бина!

Все были так сосредоточены на Ван Чуне и Дуву Сили, что мало внимания уделяли Гао Сяньчжи, который молча наблюдал за всей ситуацией позади Ван Чуна. В этот момент его губы шевельнулись, и он использовал технику передачи сообщений, чтобы прошептать в ухо Чэн Цяньли.

Ван Чун и Дуву Сили достигли соглашения, но мало кто заметил, что бесконечные убийственные намерения кипят под спокойной поверхностью. Дуву Сили и Ван Чун договорились обменяться после обратного отсчета с трех. В тот момент Ван Чун мог добиться успеха только в том случае, если Дуву Сили сосредоточится на том, чтобы взять бумагу, содержащую метод феноменов формации, и убедится, что это действительно так.

Но если Дуву Сили подумает, что его обманули или что Ван Чун не дал ему подлинник, он обязательно убьет Чэнь Бина. Если бы это случилось, Чэнь Бин был бы обречен. Более того, Чэнь Бин был рядом с Дуву Сили, поэтому даже Гао Сяньчжи было бы очень трудно спасти его.

— Понял.

Чэн Цяньли почти незаметно кивнул с мрачным выражением лица.

— Три!

В небе прогремел тяжелый и жесткий голос. Это начался обмен между Ван Чуном и Дуву Сили. Атмосфера внезапно стала мрачной и зловещей. Каклак! Суставы пальцев Дуву Сили захрустели, и он схватил Чэнь Бина за шею.

Выражение его лица было холодным и зловещим, совершенно отличным от того, когда он вел переговоры с Ван Чуном.

Каклак!

Дуву Сили положил другую руку за спину, его суставы снова хрустнули. Недалеко от него Шамаск и Чекун Бенба внезапно напряглись, выражения их лиц стали торжественными, и их взгляды прошли над рукой Дуву Сили.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1010. Tяжелая битва!**

— Два!

Когда обратный отсчет Дуву Сили достиг двух, атмосфера стала еще более торжественной. Никто не двигался, но невидимое напряжение начало распространяться в воздухе. Взгляды каждого обострились, все признаки расслабления исчезли. В этот момент Ван Чун неожиданно вынул третий и последний лист бумаги из-за пазухи.

Белоснежная бумага была очень тонкой. Под солнечным светом можно было различить строчки письма.

Дуву Сили моргнул. Казалось, он был вынужден испытать невидимую силу притяжения, и многие другие повернулись, чтобы посмотреть вместе с ним.

Феномен образования!

Только при получении последнего листа бумаги, секрет станет по-настоящему полным. Явления формирования представляли высшую сферу образований. Это была не просто мантра или могущественное образование. Если бы кто-то мог постичь его секреты, прославленная Иллюзорная Формация Западных Тюрков — Небесный Волк, достигла бы еще более высокого уровня и была бы способна создавать свои собственные явления формирования.

Тогда кавалерия Небесных Волков, несомненно, станет еще более неудержимой!

И Формация Великого Алого Солнца У-Цана находилась на том же уровне, что и Иллюзорная Формация Небесного Волка, не достигнув этого высшего уровня. Секрет феноменов формирования также позволил бы тибетцам поднять формацию на еще более высокий уровень и создать феномен формирования, принадлежащий формации Великого Алого Солнца! Никто не мог устоять перед таким соблазном.

— Великий Министр!

Далеко позади, в нескольких чжанах от Хуошу Хуйцана и ДуСуна Мангпоче, Хуоба Сангье моргнул и облизал губы от желания.

Хотя он пришел, чтобы уничтожить кавалерию Ушана, отомстить и поддержать репутацию кавалерии Империи У-Цан, если он сможет раскрыть секреты явлений формирования и вывести формирование Великого Алого Солнца на еще более высокий уровень, почему бы и нет? Ведь на Тибетском Плато также были легенды о высших образованиях!

— Один!

Последний момент наступил.

В этой напряженной обстановке Ван Чун, Дуву Сили, Гао Сяньчжи, Хуошу Хуйцан и другие были похожи на туго натянутые тетивы, их мускулы напряглись.

Взрыв!

В воздухе загремело. Первым был не Дуву Сили, а Ван Чун. Во вспышке белого света последний лист бумаги вырвался из ладони Ван Чуна. Однако документ был выпущен не к Дуву Сили, а под углом, в направлении, где никого не было.

Глаза Дуву Сили расширились, и он последовал за бумагой. Он казался спокойным на поверхности, но невольно начал показывать крошечный намек на напряжение. Он мог видеть, что в руке Ван Чуна был шар света, направленный на бумагу в воздухе, готовый в любой момент уничтожить эту последнюю часть секрета, относящегося к явлениям формирования.

Взрыв!

Легким движением руки Дуву Сили почти сразу же столкнул Чэнь Бина со спины лошади.

— Ван Чун! Я даю тебе твоего парня, а ты — секрет образования!

Когда его голос загрохотал по воздуху, Дуву Сили также бросил Чэнь Бина под углом, почти в совершенно противоположном направлении от того места, куда Ван Чун бросил бумагу. Если бы Ван Чун хотел спасти Чэнь Бина, у него не было бы времени, чтобы уничтожить третью бумагу, в которой были бы записаны секреты явлений образования. Точно так же, если Дуву Сили хотел явления образования, он не мог убить Чэнь Бина.

Было ясно, что и Ван Чун, и Дуву Сили подумали об этом.

Бум!

Вспышкой света света Ван Чун и Дуву Сили взвились в воздух. Один бросился за Чэнь Бином, а другой бросился за третьим листом бумаги. Столкновения экспертов решались в считанные секунды, а для экспертов их уровня слишком много может произойти за одну секунду. Срочной задачей было получить в свои руки то, ради чего они пришли.

— Ван Чун! Съешь мою алебарду!

Дуву Сили обрадовался, увидев, как Ван Чун бросился за Чэнь Бином. В тот момент, когда они прошли мимо друг друга, и были ближе всего, Дуву Сили немедленно вылил всю свою звездную энергию в свою черную алебарду и ударил Ван Чуна в ярости черного дракона. Почти в тот же момент воздух взвыл, и Ван Чун превратился в Короля Яму. Взрыв! Одна из его левых ладоней заблокировала атаку черной алебарды Дуву Сили, в то время как огромный пестик ваджры в одной из его правых рук напал на Дуву Сили.

— Вперед!

Ван Чун и Дуву Сили были далеко не единственными, кто начал действовать. Шамаск и Чекун Бенба все это время смотрели на левую руку Дуву Сили, и когда они получили сигнал, эти два бригадных генерала Западно-Тюркского Каганата напали на Чэнь Бина как голодные тигры.

Чем больше Ван Чун заботился о нем, тем более было очевидно, что Чэнь Бинь был чрезвычайно важен. Более того, если они убьют Чэнь Бина, они нанесут мощный удар по моральному духу армии Тана. По этой причине им стоило того, чтобы они ударили как один и убили Чэнь Бина.

— Бесстыжий! Как ты посмел!

С яростным ревом Чэн Цяньли выступил вперед, его глаза вспыхнули холодным светом, и он бросился к Чэнь Бину. Поле битвы мгновенно стало чрезвычайно напряженным. Но самой большой переменной в этой сделке был молчаливый Гао Сяньчжи.

— Есть некоторые вещи, которые не принадлежат тебе. Дуву Сили, ты можешь перестать мечтать об этом!

Холодный и достойный голос зазвучал в ушах каждого. Бум! Гао Сяньчжи вырвался вперед. Его скорость превысила скорость всех остальных. В тот момент, когда он вступил в схватку, все бесчисленные эксперты на поле битвы казались незначительными перед его огромным энергетическим штормом.

— Черт!

Лицо Дуву Сили исказилось. У каждой империи и фракции в мире было бы несколько выдающихся Великих Генералов, но даже среди Великих Генералов Гао Сяньчжи был таким, который заставлял других завидовать. Даже Абу Муслим относился к Гао Сяньчжи с большим уважением, поэтому легко было представить, насколько он был могущественен.

— Гао Сяньчжи! Я уже освободил заложника! Вы хотите разрушить наше соглашение?

Сердце Дуву Сили сжалось. Раньше у него были некоторые сомнения, но реакция Гао Сяньчжи развеяла их все.

Если бы это не было настоящей тайной феноменов формирования, такой Великий Генерал, как Гао Сяньчжи, не был бы так взволнован, чтобы погнаться за ней.

— Гао Сяньчжи, даже не думай об этом!

Дуву Сили использовал всю мощь своего тела. Отказавшись от мысли о борьбе с Ван Чуном, он с удивительной скоростью бросился к листку бумаги.

Дуву Сили отреагировал быстро, но был кто-то, чья скорость превышала даже его. Когда Дуву Сили сосчитал до двух, Хуошу Хуйцан уже готовился нанести удар. Однако, хотя его первоначальными целями были Ван Чун и Чэнь Бин, Хуошу Хуйцан теперь сменил цель на Гао Сяньчжи.

Земля сотряслась, и ослепительная золотая энергия сабли пронзила воздух в направлении Гао Сяньчжи. Бум бум бум! Воздух зазвенел от взрывов от столкновения энергий, и пыль быстро окутала поле.

— Черт возьми! Мои феномены формирования!

Лицо Дуву Сили было переполнено тревогой, и он без колебаний выпустил огромную волну золотой Звездной Энергии и золотой барьер, чтобы не допустить ударной волны навредить листку бумаги. Дуву Сили решил использовать свою Звездную Энергию, чтобы заблокировать энергию столкновения между этими двумя Великими Имперскими Генералами. Бззз! Сделав шаг вперед, Дуву Сили вытянул два пальца, схватил бумагу и спрятал ее в безопасное место. Когда он ощутил грубую текстуру бумаги, он почувствовал, как огромный груз упал с его плеч.

— Пошли!

С последней частью феноменов формирования в своей руке, Дуву Сили немедленно использовал Божественную Процессию Небесного Волка, чтобы улететь, как молния, вдаль. Казалось, он даже забыл о Чэнь Бине. Конечно, самым важным было то, что Дуву Сили уже заметил огромного зверя, приближающегося к полю битвы.

Роооар!

Прежде чем кто-то успел среагировать, Ревущий Бегемот упал с небес, как метеорит на землю.

— Гигантская обезьяна!

Вид этого огромного черного силуэта заставил Шамаска и Чекун Бенбу дрожать от страха. Они потеряли всякую волю к борьбе, сразу же оторвались от Чэн Цяньли и начали бежать.

Сила гигантской обезьяны была непревзойденной. Даже великие генералы не могли сравниться с нией, не говоря уже о бригадных генералах, подобных им.

— Вы думаете, что сможете бежать?

Ван Чун усмехнулся от этого взгляда. Если бы Шамаск и Чекун Бенба осмелились напасть на Чэнь Бина, им было бы нелегко отступить.

Взрыв!

С этой мыслью он бросил пестик ваджры, который, как комета, вонзился в спину Шамаска. Почти в то же время воздух завыл, и массивный валун врезался в Чекун Бенбу.

Ван Чун приказал гигантской обезьяне бросить валун.

Взрыв! Взрыв!

Шамаск и Чекун Бенба закричали, когда их ударили сзади. Плюясь кровью, они еще быстрее побежали с поля битвы.

Роооар!

Гигантская обезьяна взревела, прыгнула в воздух и начала преследовать тибетских и тюркских солдат. На этот раз гигантская обезьяна не была с пустыми руками. Теперь она держала гигантскую дубину длиной десять с лишним метров. Когда дубина двигалась, воздух вокруг нее взвизгивал.

— Иди, иди, иди! Беги!

еликая Кавалерия Мутри и Кавалерия Небесных Волков изначально опасались гигантской обезьяны. Хотя во время обмена гигантская обезьяна всегда находилась на некотором расстоянии в тылу, все они обращали на нее пристальное внимание.

Для этой элитной кавалерии самой большой угрозой были не Великие Генералы, такие как Ван Чун или Гао Сяньчжи, а гигантская обезьяна.

Тыгыдык! В облаке пыли бесчисленные кавалеристы скакали, как отступающий поток, уходя быстрее, чем пришли.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1011. Боpьба и интрига за куcочки бумаги!**

Взрыв! Огромная дубина взлетела в воздуx и ударила конницу.

— Aааах! — Несколько десятков кавалеристов Великой Кавалерии Мутри и Кавалерии Небесных Волков были поражены гигантской дубиной, которая нанесла огромный удар по их телам и убила их на месте.

Завершив сделку, Чэн Цяньли бросил Чэнь Бина в Ли Сие. Обеим сторонам больше не нужно было сотрудничать, и Ван Чун не упустил шанс. Но больше всего на эту ситуацию оказал давление не Ван Чун, а Гао Сяньчжи.

— Дуву Сили, куда ты идешь? Оставь мне феномен формирования!

Скорость Гао Сяньчжи была как у молнии, достаточной, чтобы испугать опытного эксперта любого уровня. Взорвался воздух, и Гао Сяньчжи с невероятной скоростью стал преследовать Дуву Сили, оставляя за собой длинный белый след.

Поток Ци Меча, протянувшийся на десять с небольшим чжан, пронзил воздух, словно вода, и ударил Дуву Сили. Гао Сяньчжи, похоже, был настроен на Дуву Сили и был намерен преследовать его до самого конца. Резкая энергия атаковала Дуву Сили, пронизана решимостью никогда не останавливаться, пока секрет феноменальных явлений не был возвращен.

— Ублюдок!

Дуву Сили был шокирован и взбешен. В прошлом он действительно не боялся битвы с Гао Сяньчжи, но сейчас одного удара было бы достаточно, чтобы растоптать бумагу, находящуюся в его руке. Столкновения между экспертами приносили результат в считанные секунды, а в этой ситуации Дуву Сили даже не успел развернуть бумагу и запомнить ее содержимое.

Дуву Сили был уверен, что Гао Сяньчжи никогда не даст ему такой возможности!

— Хуошу Хуйцан, поторопись и помоги мне остановить Гао Сяньчжи! После этого я поделюсь с тобой секретом феномена образования! — закричал Дуву Сили, схватившись за бумагу.

Раньше он был только наполовину убежден в правдивости последней части тайны феноменов образования, но теперь он был уверен на восемьдесят процентов. Если бы она был не реальна, Гао Сяньчжи не стал бы так упорно преследовать ее.

Мальчика действительно легко обмануть. Он даже не понимает принципа, что любой обман справедлив на войне. Люди Центральных Равнин действительно искренни! — пренебрежительно подумал Дуву Сили.

Теперь он был уверен, что в этой транзакции феноменов формации Ван Чун не вел никаких совещаний с Гао Сяньчжи и принял это решение самостоятельно. Если бы это было не так, у Дуву Сили никогда бы не было такого шанса.

К этому времени Хуошу Хуйцан уже убежал на некоторое расстояние, но когда он услышал слова Дуву Сили, он сразу же передумал. Пока все отступали, Хуошу Хуйцан повернулся и атаковал Гао Сяньчжи. Взрыв! В воздухе появился золотой Будда Вайрокана, и в Гао Сяньчжи полетела землистая энергия сабли.

Бум!

Энергия сабли столкнулась с Ци Меча, бросив воздух и землю окружающих пятьдесят чжан в смятение и вызвав серию взрывов. Этого простого столкновения было достаточно, чтобы купить Дуву Сили время, чтобы отдышаться. Иииигого! Его боевой конь вскрикнул, Дуву Сили набрал скорость, оставив позади остаточное изображение, и исчез вдали.

Тем временем яростного Гао Сяньчжи так просто было не остановить, и даже Хуошу Хуйцан не смог остановить его наступление. Свист! Ужасный Ци Меча пронесся мимо Хуошу Хуйцана, разбив доспехи на левом плече и разорвав кровавую рану. Но Хуошу Хуйцан лишь на мгновение сморщил лоб, его лицо мало изменилось. Как будто Гао Сяньчжи атаковал чужую руку.

— Пошли!

Заблокировав атаку Гао Сяньчжи, Хуошу Хуйцан начал быстро отступать. Хотя Хуошу Хуйцан был слабее Гао Сяньчжи, если он приложит все усилия, чтобы убежать, то даже Гао Сяньчжи ничего не сможет сделать.

— Генералу Лорде-Защитнику не нужно беспокоиться о них. Вернитесь!

Как раз в то время, когда Гао Сяньчжи с пепельным лицом был готов пуститься в преследование, Ван Чун подъехал к нему и призвал его остановиться.

Далун Руозан уже ушел. Он присутствовал на этой передаче, и не было никакой гарантии, что кто-то сможет получить что-то еще от преследования. Убийство нескольких кавалеристов Великой Кавалерии Мутри и Кавалерии Небесных Волков было уже вполне приличным.

— Как жаль! Еще немного, и я мог бы забрать бумагу обратно! — Гао Сяньчжи с отвращением плюнул, глядя в даль.

Ван Чун спас бы своего подчиненного, в то время как он уничтожил бы тайну явлений формирования. Гао Сяньчжи не возражал против этой сделки, потому что он планировал уничтожить бумагу в тот момент, когда произойдет обмен. Таким образом он мог удовлетворить Ван Чуна, позволив ему спасти Чэнь Бина, а также положить конец планам Дуву Сили.

Увы, Хуошу Хуйцан помешал его планам.

— Ха-ха, лорд-генерал-защитник, не нужно беспокоиться. Отпустите их!

К его удивлению, Ван Чун казался невозмутимым, с улыбкой наблюдая за тем, как сбегают Дуву Сили и его люди.

Гао Сяньчжи в шоке повернулся к Ван Чуну. Когда он увидел улыбку Ван Чуна, его мысли сразу же переполнились бесчисленными эмоциями, и он, казалось, внезапно понял.

— Хех, лорд-защитник, сделка завершена. Сначала вернемся, а потом поговорим об этом. — Как будто догадываясь, что спросит Гао Сяньчжи, Ван Чун предостерег его.

Гао Сяньчжи понимающе кивнул. Собрав армию и гигантскую обезьяну, они отправились в Талас.

......

Вдали, когда Таласа уже не было видно, а Тан прекратил преследование, Дуву Сили наконец вздохнул с облегчением.

— Великий Генерал, поздравляю. Чтобы обменять танского солдата на секрет явлений формирования, не может быть более выгодной сделки. — Позади Дуву Сили донесся знакомый голос, сопровождаемый стуком копыт.

Далун Руозан, ехавший на высокогорном коне, догнал Дуву Сили, и на его лице сияла невообразимая улыбка. — С этими явлениями формирования Западно-Тюркский Каганат переживет возрождение, и Великий Генерал может достичь еще больших высот.

Тумп!

Этот голос заставил сердце Дуву Сили заколотиться. Теперь, когда Тан прекратил преследование, людьми, которых Дуву Сили хотел видеть меньше всего, были тибетцы.

— Слова Великого Министра слишком преувеличены. Я планирую использовать их только для завершения своей Иллюзорной Формации Небесного Волка. У меня, конечно, нет таких великих амбиций. — Дуву Сили сделал вид, что не понимает.

— Ха-ха, у нашей формации Великого Алого Солнца У-Цана также есть некоторые недостатки, которые могут быть заполнены явлениями формирования. Возможно, Великий Генерал также позволит нам взглянуть?

Далун Руозан слабо улыбнулся, но его глаза резко заблестели.

Перед обменом с Великим Таном турки и тибетцы согласились с тем, что секрет феноменальных явлений будет разделен между ними. Теперь, когда у Дуву Сили был предмет, о котором идет речь, он продолжал играть в дурака, но Далуна Руозана не так легко было обмануть.

Бузз!

Когда Далун Руозан заговорил, воздух стал торжественным. Дуву Сили ничего не сказал, но его тело, казалось, напряглось.

Феномен образования!

Дуву Сили усердно работал, чтобы наконец-то получить этот секрет от Ван Чуна. Хотя он согласился на условия Далуна Руозана, он был вынужден. Но для него было легче сказать, чем сделать.

— Что? Великий Генерал не желает сдаваться?

Далун Руозан, казалось, всматривался в сердце Дуву Сили. Скрытая угроза сквозила в его голосе.

— Хммм!

Далун Руозан холодно фыркнул, и Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче вдруг поморщились. Два генерала ничего не сказали, но они оба прижались ладонями к оружию. Настроение моментально стало резким и опасным.

— Дуву Сили, при этом обмене мы также приложили немало усилий. Планируете ли вы снять перед нами мост после перехода через реку и забрать свои слова назад? — холодно сказал ДуСун Мангпоче.

Воздух стал напряженным, и Великая Кавалерия Мутри начала доставать свои скимитары и направлять лес холодного и блестящего оружия на Дуву Сили и его западных турок. В тот же момент вся кавалерия Небесных Волков скривилась от ярости и начала направлять свои мечи на Великую Кавалерию Мутри.

Две армии, сражавшиеся бок о бок несколько минут назад, теперь направляли оружие друг на друга.

— Хахаха…

Как раз, когда эта напряженная атмосфера, казалось, была готова превратиться в кровавую схватку, Дуву Сили внезапно засмеялся.

— Великий Министр, великие генералы, о чем вы думаете? Дуву Сили не тот, кто возьмет свои слова назад. Это всего лишь схема этого дрянного Тана. Он хочет использовать феномен формирования, чтобы посеять разногласия между нами. Но нам не нужно соглашаться с его планами. Далун Руозан, это первые два листа бумаги. Я уже просмотрел их и запомнил. Возьми их!

Не долго думая, Дуву Сили взял первые два листа бумаги, которые дал ему Ван Чун, и выбросил их без второго взгляда.

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче были потрясены этим резким движением, и даже Далун Руозан выглядел слегка удивленным.

Свист!

Хотя он был удивлен, Дусун Мангпоче протянул руку и поймал два листа бумаги. Он развернул один из них и бросил на него взгляд, и его глаза тут же дернулись. Хотя Дуву Сили раньше не давал им увидеть эти два листа, ему просто нужно было увидеть глубину этих слов, чтобы понять, что Дуву Сили не пытается что-то скрыть от них.

Он дал им два оригинальных и неизмененных листа бумаги о явлениях образования!

Этот парень…

Несмотря на то, что ДуСун Мангпоче был также выдающимся и опытным великим императорским генералом, в этот момент ему было несколько трудно понять мысли Дуву Сили. Всего несколько минут назад он казался крайне неохотным, но теперь он казался слишком счастливым помочь. Трудно было поверить, что это были действия одного и того же человека.

— Великий Генерал, это удовольствие! Мы все союзники. Будьте спокойны. Как только мы прочитаем эти два листа бумаги, мы вернем их великому генералу. — сказал Далун Руозан с неторопливым и расслабленным выражением лица.

Пока он говорил, Далун Руозан сделал тонкий жест рукой. В следующий момент зазвенел металл, и Великая Кавалерия Мутри вложила оружие в ножны. Тяжелая атмосфера мгновенно расслабилась.

— Ха-ха, в этом нет необходимости. Великий Министр может их оставить. — закричал Дуву Сили, придерживаясь совершенно другой позиции, чем прежде.

Дуву Сили быстро закончил читать третью статью о феномене образования и отдал ее Далуну Руозану. Все были счастливы, и довольный Далун Руозан вскоре ушел с тремя бумагами, касающимися явлений образования.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1012. Интpиги друг прoтив друга**

Как только Далун Руозан и Хуошу Хуйцан ушли, Шамаск наконец заговорил

— Милорд! Тибетцы едва ли что-то внесли в это усилие. Почти все это произошло благодаря усилиям Милорда. Не слишком ли просто они получили желаемое?

— Правильно. B конце концов, У-Цан — наш враг. — согласился Чекун Бенба. — Разве дать им секрет образования не все равно, что вырастить тигра?

По этому вопросу Чекун Бенба и Шамас странным образом согласились друг с другом. Они были совершенно сбиты с толку относительно того, почему Дуву Сили передал секрет явлений образования тибетцам. Тем не менее, они оба были воспитаны следовать указаниям Дуву Сили, поэтому никто из них ничего не сказал, пока Далун Руозан был рядом.

— Сейчас не время разрывать отношения с тибетцами. Кроме того, с Далуном Руозаном нелегко иметь дело. Разве вы не видели? Если бы они не смогли получить феномен формирования, Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче были готов немедленно атаковать. — сказал Дуву Сили.

Шамаск и Чекун Бенба мгновенно замолчали. У Хошу Хуйцана и ДуСуна Мангпоче были удивительные силы как у Великих Генералов, и рядом с ними также был чрезвычайно умный Далун Руозан. Действительно было не подходящее время, чтобы начать враждовать с тибетцами. Более того, тибетцы привели гораздо больше солдат, чем они.

— Если мы в конечном итоге дадим им это, победить их будет немного приятнее. — равнодушно сказал Дуву Сили.

— Но…

Шамаск и Чекун Бенба хотели сказать что-то еще, но Дуву Сили быстро их прервал.

— Нет необходимости в словах. Вы оба действительно принимаете меня за полного дурака? Вы думаете, что я действительно так быстро раскрыл им весь секрет явлений формирования? — холодно спросил Дуву Сили.

Эти слова потрясли Шамаска и Чекун Бенбу, но они быстро что-то подумали и, казалось, поняли. Хотя они не знали, как Дуву Сили справился с этим за столь короткое время, он определенно что-то сделал с этими тремя бумагами.

— Милорд мудрый! — сказали с искренностью оба подчиненных.

Дуву Сили лишь улыбнулся и посмотрел в том направлении, в котором ушел Далун Руозан, его глаза сияли мудростью. У них были схемы Чжан Ляна, но у него были осадные лестницы. Далун Руозан никогда бы не ожидал, что даже несмотря на то, что Дуву Сили не коснулся ни одного слова из первых двух бумаг, даже передав третью бумагу тибетцам, ничего не скрывая, у Дуву Сили были другие хитрости в рукаве.

В тот момент, когда он передал бумаги, он использовал свою Звездную Энергию, чтобы запутать несколько важных слов в одной из бумаг.

Хотя это было всего лишь несколько слов, без этих важных слов, весь смысл, выраженный в тексте, изменится.

Дуву Сили стал бы так приятно и легко работать без причины.

— Далун Руозан, я уже все тебе отдал. Не приходи ко мне, если что-то пойдет не так!

Дуву Сили издал зловещий смешок и повел свою армию обратно в лагерь.

......

Хотя Дуву Сили очень тщательно все спланировал, он никогда бы не подумал, как станет развиваться ситуация.

Десять с лишним…

— Великий Министр, с этими бумагами, касающимися феноменов образования, независимо от того, что произойдет, мы, по крайней мере, сможем что-то дать Ценпо!

Покинув западно-тюркский лагерь с тремя бумагами, содержащими окончательный секрет формирования, Хуошу Хуйцан очень торжественно передал их Далуну Руозану. В этот момент он почувствовал, что с его сердца сняли огромный груз. Далун Руозан покинул тюрьму королевской столицы с десятками тысяч солдат и всей Великой Кавалерией Мутри, не получив ни единого слова разрешения от Ценпо.

Далун Руозан уже был преступником за свое поражение на юго-западе. Его мобилизация солдат по личным причинам наложила преступление на преступление. Но с этими легендарными явлениями формирования все было иначе.

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче сделали все возможное, чтобы казаться апатичными перед Дуву Сили, похоже, мало заботясь об этом секрете, но это было только потому, что они были чрезвычайно умелыми игроками в похер. Они, естественно, понимали вес и значение тайны феноменов образования.

Это была сила, которая могла повысить мощь всей Империи У-Цан!

— Хех!

К их удивлению, Далун Руозан, который выглядел таким серьезным и решительным перед Дуву Сили, даже не взглянул на бумаги, которые дал ему Хуошу Хуйцан, а сразу бросил их одному из своих заместителей.

Как будто он принял их за ненужные листы макулатуры.

— Не мечтайте слишком много. Хуошу, ДуСун, содержание этих двух бумаг совершенно не так важно, как вы думаете!

Далун Руозан говорил легкомысленно и небрежно, но его слова оставили двух тибетских Великих Генералов стать вялыми и широко раскрыть глаза.

— Ах?!

Оба они были ошеломлены.

— Великий Министр, вы имеете в виду, что секрет этого феномена образования, который дал Ван Чун, был подделкой?

Хуошу Хуйцан был ошеломлен.

Далун Руозан махнул рукавом, твердо заключив:

— Это всегда было подделкой! Как это могло быть правдой!

— Но разве мы не увидели результаты применения этого метода на бумаге? Одни лишь шестьдесят кавалеристов Небесных Волков смогли произвести феномены формирования после лишь небольшой практики. Ни одна формация не могла бы сделать такое. Если бы не феномен формирования, у них никогда не было бы такой силы! — возразил ДуСун Мангпоче.

Хотя он также задавался вопросом, могут ли эти три бумаги быть поддельными, он никогда не был бы похож на Далуна Руозана, заключив, что они были поддельными, даже не глядя на них.

— Правильно! Все мы были свидетелями этого. — согласился Хуошу Хуйцан.

Хуошу Хуйцан был изначально счастлив получить эти три бумаги от Дуву Сили, но его волнение исчезло.

— Кроме того, если все они фальшивые, то разве Дуву Сили тоже не получил фальшивки?

Дуву Сили любил играть в свинью, чтобы есть тигров. Ему нравилось вести себя слабо и неуклюже, но это было только притворство, а не правда. Трудно было поверить, что Ван Чун мог одурачить трех Великих Генералов, имея так мало времени для работы. И по реакции Дуву Сили стало ясно, что он считает эти бумаги настоящими.

Но Далун Руозан никогда не лгал. Если он пришел к выводу, что феномен формирования был фальшивым, была уверенность на восемьдесят-девяносто процентов, что они действительно фальшивые.

Далун Руозан горько улыбнулся.

— Дуву Сили не очень-то понимает Ван Чуна, поэтому обмануть его вполне нормально. Но, ха-ха, я его слишком хорошо понимаю. Это не первое наше сражение. Учитывая его личность, он никогда не даст секрет феномена образования. Это было просто выдача желаемого за действительное со стороны Дуву Сили.

— Но явления…

ДуСуну Мангпоче было очень трудно поверить, что содержание всех трех документов было поддельным.

— Это умная часть его плана. Если моя догадка верна, то упрощенная версия явлений формирования, которую он дал на первом листе бумаги была реальной. Он соединил реальное с ложным! Действительно, отличный план!

В этой сделке Далун Руозан сидел в стороне, холодно и объективно изучая процесс. По правде говоря, ему было довольно любопытно посмотреть, как Ван Чун обманет Дуву Сили. Но дерзость Ван Чуна завоевала даже восхищение Далун Руозан.

— Но поскольку Великий Министр знал, почему вы его не предупредили? В конце концов, мы в настоящее время являемся союзниками. — сказал Хуошу Хуйцан, слегка нахмурившись.

— Все пошло не так, как я не хотел, но это было бы бесполезно.

Далун Руозан покачал головой.

— Дуву Сили слишком хочет феномен формирования. Если бы мы попытались предупредить его в такое время, он бы подумал, что у нас есть скрытые мотивы. Кроме того, у нас нет никаких доказательств, так почему же Дуву Сили поверит нам?

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче были ошеломлены словами Далуна Руозана, оба великих полководца на мгновение потеряли дар речи. В конце концов, У-Цан и западные турки были просто импровизированными союзниками. Их дружба не была очень глубокой, так почему Дуву Сили отказжеся от этой сделки просто из-за необоснованного предупреждения тибетцев?

— Пойдем. Мы поговорим об этом позже, когда вернемся в лагерь.

С этими словами Далун Руозан быстро отвел своих людей.

......

— Ван Чун, почему ты остановил меня от преследования Дуву Сили?

В то же время Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Янь, Банахан и все генералы армии Тана собрались в приемной лорда Таласа. Прежде чем они успели успокоиться, Гао Сяньчжи озвучил свой вопрос.

— Правильно. Лорд Маркиз, Дуву Сили — наш враг. Если у него будут явления формирования, с ним будет еще сложнее иметь дело.

Си Юаньцин, Банахан и другие генералы выразили свое согласие. В этой сделке не было никаких сомнений, что Дуву Сили вышел победителем. Что еще более важно, распространение явлений формирования может привести к еще более ужасному росту умений противника.

— Ха-ха, лорд-генерал-защитник, будь спокоен. вопрос определенно не так прост. Только с этими тремя бумагами Дуву Сили никогда не сможет раскрыть секрет феномена образования.

Ван Чун уверенно улыбнулся.

Болтовня в зале мгновенно утихла. Слова Ван Чуна сначала поразили их, а потом все почувствовали облегчение.

— Так ты имеешь в виду… Дуву Сили получил подделку? — сказал Гао Сяньчжи.

Его наибольшее беспокойство по поводу этой сделки заключалось в том, что Ван Чун действительно дал Дуву Сили секрет феномена образования, укрепив Западный Тюркский Каганат. Но основываясь на том, что Ван Чун сказал только что, он задумался. Три бумаги, которые Ван Чун дал Дуву Сили, были, вероятно, фальшивыми.

— Ха, разве можно? Далун Руозан присутствовал на этой сделке, и его нелегко обмануть. Кроме того, самого Дуву Сили тоже довольно сложно обмануть.

Ван Чун слабо улыбнулся. Он сидел напротив Гао Сяньчжи, между ними был длинный стол. В этот момент он вытянул палец и слегка постучал по столу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1013. Фазoвоe вознаграждение!**

Ван Чун никогда не будет недооценивать своиx противников, особенно проницательного Великого Генерала, такого как Дуву Сили, или мудрого тактика, такого как Далун Руозан. Если бы он попытался обмануть Дуву Сили подделкой, Дуву Сили воспользовался бы первым доступным моментом, чтобы убить Чэнь Бина.

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Си Юаньцин были еще более сбиты с толку словами Ван Чуна, не понимая, что он пытается сказать.

— Итак, Ван Чун, эти три бумаги были настоящими или поддельными?

Гао Сяньчжи скривил бровь и прямо спросил.

— Бумаги были настоящими, как и их содержание, но они не были тем, что искал Дуву Сили.

Ван Чун слабо и загадочно улыбнулся.

Ван Чун был, вероятно, единственным, кто понял, что происходило в этой сделке. Явления формации, этого наивысшего уровня, которого могло достичь образование, были древней силой, которая была намного сложнее, чем представлялось другим.

В этой истории континента был период, когда явления образования были очень широко распространены. Центральные Равнины, западные турки и даже Тибетское Плоскогорье были домом для их собственных уникальных явлений формирования, и все они демонстрировали высшие уровни силы.

На уровне феноменов формирования можно использовать силу мира, чтобы укрепить своих солдат до невероятного уровня и сокрушить своих врагов.

Но после определенного инцидента высший уровень образований и предельная сила полностью исчезли с лица континента. Если бы это было не так, Великий Генерал Небесного Волка никогда бы не потратил так много времени на бесплодные исследования, а тем более был бы так побежден своим желанием, увидев, что Ван Чун знает секрет явлений формирования.

На континенте, пострадавшем от стихийного бедствия, многие люди думали о том, чтобы возродить эту окончательную силу формирования. Однако, от начальных этапов до окончательного воспроизведения, было израсходовано бесчисленное количество боевой силы и ресурсов, а также было создано множество обходных путей и разных версий.

Только после того, как были собраны силы всего мира, лучшая и наиболее достоверная версия феноменальных явлений была найдена среди бесчисленных версий!

Ван Чун постучал пальцем по столу и уверенно заявил:

— Милорд, будьте спокойны. Я обо всем позаботился. Версия, которую получил Дуву Сили, была реальной, но я сделал несколько небольших модификаций. Чем больше он практикует и исследует ее, тем больше вреда он себе нанесет, и тем больше он измучит свои силы. Он никогда не сможет достичь уровня истинных явлений формирования. Это мое наказание для него за использование непритязательной тактики взятия Чэнь Бина в заложники.

Ван Чун не стал углубляться в объяснения.

— Ван Чун, я верю в тебя.

Глаза Гао Сяньчжи вспыхнули, и он не стал расспрашивать подробности. Независимо от того, что сделал Ван Чун или как он это сделал, все было хорошо, пока Дуву Сили не получил истинного феномена образования. Это было единственное, что его беспокоило.

— Цяньли, Юаньцин — укрепляйте оборону. Убедитесь, что Абу Муслим и Далун Руозан не объединяются и не пытаются вернуться. Кроме того, пусть солдаты хорошо отдохнут.

— Да, Милорд! — воины почтительно поглонились.

......

Когда встреча завершилась, и все ушли, а сам Ван Чун приготовился встать, в его голове прозвучал знакомый голос.

— Поздравляем пользователя! За победу в этой фазе Битвы за Талас вы получили 8000 очков Энергии Судьбы.

Золотой свет вспыхнул в его голове, и Ван Чун мгновенно почувствовал, как его тело изменилось. Его тело, казалось, стало сильнее, его клетки стали более живучими.

В то же время, сцены начали мелькать в его голове. Вся битва при Таласе, с момента его прибытия до последнего отступления, все сцены кровавой бойни мелькали в его разуме с удивительной скоростью.

Последняя картина была изображением вращающихся чисел, плавающих на огромной карте континента, в конце концов, остановившихся на четырех золотых числах — 8000.

— Первая фаза битвы закончилась. Вторая фаза битвы вот-вот начнется!

— Внимание! У пользователя чрезвычайно высокий шанс на поражение!

— Внимание! Обстоятельства пользователя становятся все более сложными. Истинный оппонент далек от арабов. Провал миссии приведет к уничтожению пользователя! Пользователь должен использовать все доступные методы, чтобы выжить.

— На втором этапе пользователь будет вознагражден 20000 Очками Энергии Судьбы в случае успеха и потеряет 80000 Энергии Судьбы в случае неудачи. У пользователя крайне низкий шанс на выживание. Дополнительное предупреждение! Пока окончательная победа не будет достигнута в битве при Таласе, пользователь не может отступить. Отступление — это смерть! Гора не может удержать двух тигров, и две империи должны выбрать победителя между собой!

Почти сразу после того, как Ван Чун был вознагражден за первый этап миссии, он был наводнен сообщениями. Выражение его лица на мгновение застыло в шоке. Он уже нашел довольно странным, что Камень Судьбы объявил о победе только в первом этапе после того, как он спас Чэнь Бина. Но самой странной была информация, которую Камень Судьбы раскрыл в своих сообщениях.

Эта битва еще не выиграна?

Мысли Ван Чуна были в смятении. Он взял под контроль Бегемотов, убил более половины армии Небесного Короля, а также вдвое сократил элитную арабскую армию. Абу Муслим и Зияд отступили более чем на десяток ли и не имели ни одного из своих прежних преимуществ. Ван Чун полагал, что в этом состоянии осада была снята, и битва может считаться оконченной.

Он никак не ожидал, что Камень Судьбы скажет, что эта битва только начинается.

Мои обстоятельства становятся все более и более сложными, и мой истинный противник гораздо больше, чем просто арабы… Что это значит? Может быть, у арабов больше союзников? Но Аравийская Империя — самая сильная держава к западу от гор Цун, и они уже завоевали все близлежащие страны. Какие еще союзники могли у них быть?

Это была самая запутанная информация, которую сообщил Камень Судьбы. Ван Чун почувствовал, что битва при Таласе снова изменилась из-за его вмешательства. Что было что-то важное, о чем он ничего не знал.

Но что это могло быть?

Когда его голова закружилась от мыслей, Ван Чун вышел из зала заседаний.

......

Отложив на минуту вопрос о Камне Судьбы, новость о победе в Таласе была быстро отправлена. В данный момент, к востоку от гор Цун, в городе Западных Регионов, ближайшем к Таласу, Суйе…

— Замечательно!

— Арабы отступили! Тан победил арабов!

— Я знал, что Великий Тан победит! Генерал-защитник Гао! Генерал-защитник Гао!

Беспорядочный Суйе был теперь заполнен приветствиями, бесчисленные торговцы заполнили улицы. Более того, разбойники и грабители, а также силы, которые надеялись использовать эту возможность для продвижения своих собственных планов, начали отступать. Порядок был медленно восстановлен.

Великий Тан действовал в Западных Регионах на протяжении многих лет, поэтому он имел некоторый престиж. Великий Тан победил объединенную армию арабов, западных турок и тибетцев, что означало, что западные регионы снова оказались под властью Великой Династии Тан. Продолжать создавать проблемы в такое время, превращая Великий Тан во врага, было крайне неразумным шагом.

— Черт возьми! У арабов было несколько сотен тысяч солдат, гораздо больше, чем у этих ублюдков из армии протектората Анси и Цыси, но они проиграли. Что это за чепуха? Поистине куча мусора!

В северо-западном углу Суйе, на дороге, ведущей из города, сидел одноглазый и бородатый Ху на крепком коне с длинным и странным клинком в руке и с выражением ненависти на лице.

Тан уже много лет правит Западными Регионами, и это была редкая возможность окончательно нанести ущерб. Но после такого короткого промежутка времени богоподобный правитель железа и крови Абу Муслим как-то был вынужден отступить.

— Босс, что мы делаем? Арабы дали нам золото и серебро, чтобы создавать проблемы в тылу. Мы должны держать это в течение по крайней мере трех месяцев, но еще не время. — с поклоном прошептал худой и сообразительный Ху.

Арабы потратили много денег, чтобы подкупить различные племена, чтобы те создавали проблемы в тылу. Не каждый день платили за кражу и грабеж, поэтому все племена немедленно согласились.

— Ничего не поделаешь! С Фэн Чанцином нелегко справиться. Ему удалось убежать от всех людей, которых послал Великий Генерал Небесного Волка Дуву Сили, чтобы убить его. Более того, ему удалось привлечь некоторых людей на свою сторону. Теперь нам не выгодно становиться его врагами. В конце концов, с самим Гао Сяньчжи нелегко справиться. Отступление! Что касается арабов… они сами виноваты, — выплюнул одноглазый человек.

Взглянув еще раз на штаб-квартиру протектората Анси и развевающееся над ним знамя, человек махнул рукой и вывел своих людей из Суйе.

Пока еще сохранялась сила Великого Тана, у них не было другого выбора, кроме как неохотно отступить.

— Замечательно!

В самом центре Суйе в небо устремлялось бесчисленное количество зданий, а в самом центре этого собрания зданий было поместье с острыми и угловатыми карнизами, впечатляющими и великолепными, построенными в древнем и изысканном стиле.

— Протектор Анси!

Эти слова, написанные золотом на черном, указывали на то, что именно здесь базировался высший авторитет Западных Регионов.

В этот момент Фэн Чанцин сидел в этом высоком здании, его кулаки были крепко сжаты.

— Молодой Маркиз, я знал, я знал, что ты сможешь это сделать!

Глаза Фэн Чанцина были налитыми кровью, выражение его лица было взволнованным. С тех пор, как Ван Чун вывел свою армию из Суйе и повел ее через горы Цун, он постоянно следил за этим районом. Пережив такие сильные муки, он наконец услышал новости, которых так долго ждал.

Хотя Абу Муслим и арабы полностью не отступили, Фэн Чанцин все же расценил эту победу как лучшую новость, которую он слышал за последнее время. По крайней мере, армия протектората Анси теперь имела инициативу и больше не была осаждена, находясь на грани полного уничтожения.

— Ван Чун, спасибо!

Сердце Фэн Чанцина разрывалось от благодарности.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1014. Нoвоcти Победы Пpибыли ко Двору!**

Тип тип!

Несколько часов спустя орел влетел в Цыси.

— Лорд Маркиз! Лорд Маркиз! Лорд Маркиз!

Весь Цыси взревел от криков «ура», и за пределами штаб-квартиры протектората собрались взволнованные толпы. Ван Бэй и Су Ханьшань выглядели очень облегченными. С теx пор, как армия пересекла горы Цун, они ничего не слышали о ней, но теперь они наконец смогли вздохнуть с облегчением.

— Доставьте эту новость леди Сюй!

Су Ханьшань, едущий на высоком тюркском коне, быстро передал эту новость ожидающему всаднику, который поскакал в штаб.

В штаб-квартире несколько горничных нервно стояли возле деревянной двери. Они держали чашки чая и миски с едой, и у каждой из них было обеспокоенное выражение лица. Кто-то пытался заглянуть в щели двери, но эти усилия оказались тщетными.

Кашель, кашель!

Из комнаты донесся сильный кашель, и горничные стали еще обеспокоеннее.

— Что мы делаем! Молодая леди не выходила целый день, а звук еще хуже, чем вчера! Если что-то случится с молодой леди, я…

Глаза одной горничной покраснели от звука этого кашля, ее глаза наполнились душевной болью, но она не смела говорить слишком громко, опасаясь потревожить Сюй Цицинь. Стоящие вокруг нее горничные ничего не сказали, но их забота была ясно выражена на их лицах.

В комнате были туалетный столик, письменный стол, кровать и ничего больше.

Сюй Цицинь сидела перед столом, перед ней лежала гора документов. Она была одета в тонкую белую одежду, ее лицо было бледным и бескровным, но ее глаза были сосредоточены на документах.

— Сообщите клану Чжан, что нужно поторопиться с отправкой припасов в Талас. У солдат Центральных Равнин привычки, отличные от людей Западных Регионов. Хотя они едят говядину и ягненка, они не могут делать это в течение длительного времени без риса.

— Каков статус двухсот тысяч боевых лошадей? Директор Императорского Двора послал кого-нибудь забрать их? Получен ли официальный ответ?

Кроме того, передайте мой приказ начать набор мастеров для протектората Цыси. Старший Чжан Шоужи взял с собой многих мастеров в Талас, и мы до сих пор не знаем, какие потери они понесли. Однако тибетцы или Западные турки могут атаковать Цыси в любое время, и нам нужно как можно быстрее укрепить две небольшие стальные крепости.

— Мастеров надписей, которые я ранее приказала завербовать, следует сопровождать в Стальной Город Ушана. Война требует не только мастеров, но и мастеров надписей. Нам понадобится их помощь в будущем. Кроме того, контролируйте великие кланы, чтобы они ускорили ковку оружия!

Отдавался один приказ за другим, некоторые были наговорены, другие написаны. На первый взгляд, Цыси находился под командованием Су Ханьшаня и Ван Бэя, но все понимали, что душой протектората Цыси была эта немощная женщина.

Хотя она была женщиной, именно существование Сюй Цицинь позволило сохранить порядок и дисциплину в Цыси, настолько, что у него даже была дополнительная сила, чтобы помочь Фэн Чанцину в Анси. Однако Сюй Цицинь только бледнела, когда она отдавала свои приказы: она была явно больна.

Кашель, кашель!..

Разобравшись с половиной документов, Сюй Цицинь, наконец, больше не могла сдерживать себя и снова начала сильно кашлять. Ее тело дрожало.

— Молодая леди, хотя война важна, она не важнее вашего здоровья! Если так будет продолжаться, ваше тело не только обессилет, но вы даже не сможете разобраться с проблемами в тылу. Послушайте меня! Съешьте что-нибудь и отдохните немного! — Маленькая Чжу внезапно зашла за спину Сюй Цицинь, стуча по спине Сюй Цицинь, чтобы помочь с кашлем, в то время как слезы тревоги текли по ее щекам.

— Маленькая Чжу, у меня нет времени на отдых. В Таласе сто тысяч солдат, и они связаны с безопасностью бесчисленных мирных жителей в Цыси и Лунси. Я должна обо всем позаботиться и убедиться, что их припасы и подкрепления прибывают вовремя. Тебе не нужно беспокоиться. Я знаю состояние своего тела. Я могу держаться! — Кашель, кашель, кашель…

Сюй Цицинь снова начала кашлять, еще более серьезно, чем прежде. У нее были явные признаки короновируса.

— Рапорт!

В этот момент посыльный открыл дверь, ворвался и встал на колени.

— Письмо из Таласа! Лорд Маркиз победил Абу Муслима и заставил арабскую армию отступить от Таласа!

— Чего?

При этих словах госпожа и служанка вздрогнули от шока, радости и восторга, вырывающихся из их глаз.

— Быстро, дай мне посмотреть!

Сюй Цицинь быстро встала со стола и подошла к посланнику.

Взяв письмо, Сюй Цицинь прочитала его несколько раз, прежде чем окончательно утвердиться, что его содержание соответствует действительности.

— Мы победили в Таласе! Мы действительно победили!

Румянец наконец вернулся к лицу Сюй Цицинь от волнения, и, казалось, ее общее состояние улучшилось и коронавирус отступил.

......

Оторвемя от Цыси, и мимо Лунси, проследуем до процветающей и шумной Столицы Империи…

Бум!

Известие о победе в Таласе походило на гигантский валун, врезавшийся в озеро, посылая огромные волны через столицу и заставляя двор и город шуметь.

— Хахаха! Победа! Победа!

— Великий Тан победил! Великий Тан победил! Младшему сыну клана Ван действительно удалось возглавить армию Тана. Несмотря на то, что он был в меньшинстве, ему удалось победить объединенную армию арабов, западных турок и тибетцев!!!

— Я был прав! Младший сын клана Ван действительно является опорой империи. Великий Тан могущественен! Его Величество могущественен! Хахаха!

Все уровни общества радовались. Когда пришло известие о том, что тибетцы и западные турки послали солдат, весь Императорский Двор был в затруднении. Бесчисленные глаза были сосредоточены на этой стратегической крепости к западу от гор Цун. Два Генерала-Защитника и их армии, четыре разные силы, участвующие в этой битве… бесчисленные люди пострадали от нее.

От Цыси до Анси и до гор Цун все солдаты, которых Великий Тан мог снять на северо-западе, были мобилизованы для этой битвы. Если Талас погибнет, Анси и Цыси не смогут удержаться, и тогда арабы будут угрожать всему Лунси.

Для страны к западу от гор Цун, чтобы ее солдаты могли угрожать такому близкому месту, как Лунси, было унижением, которого Великий Тан никогда не испытывал раньше!

Однако больше всего Императорский Двор беспокоил союз между Аравией, У-Цаном и Западно-Тюркским Каганатом! Это был мощный союз, который мог заставить любого потерять сон. Но теперь Великий Тан одержал победу, и даже если это была всего лишь мгновенная победа, этого было достаточно, чтобы все праздновали.

— Замечательно! Ван Чун, ты не подвел этого короля!

В этот момент, в Резиденции Короля Суна, Король Сун читал доклад из Таласа. Его глаза светились от неудержимой гордости.

Король Сун сделал много вещей в своей жизни, в том числе поддерживал военных, делал все возможное, чтобы поддержать пограничных генералов, помогал расширению империи и осуществлял стратегии империи против врагов на ее границе. В своей жизни он также способствовал многим людям и разрешил много политических кризисов. Когда на северо-востоке шла война с Когурё и Восточно-Тюркским Каганатом, он даже провел много бессонных ночей, готовясь к тому, чтобы доставить критически важные запасы, чтобы восстановить боевой дух армии и спасти эту войну.

Но в этот момент не было никаких сомнений в том, что самым гордым моментом в жизни короля Суна было обнаружение Ван Чуна и молчаливая поддержка его со стороны.

— Я готов отдать свою жизнь на благо страны, или же нужно спасаться бегством перед лицом бедствия и приближаться во времена благословения? Ван Чун, вы действительно гордый сын клана министров. Ваше присутствие — это благословение и для страны, и для ее народа!

Король Сун уставился на стихотворение. Его сердце переполнилось облегчением.

— Я готов отдать свою жизнь на благо страны, или же нужно спасаться бегством перед лицом бедствия и приближаться во времена благословения? — было стихотворением, которое Ван Чун повесил в своем кабинете. Король Сун посетил поместье Клана Ван, и Ван Чун ушел и вошел в его кабинет. Увидев стихотворение, он забрал его в свою резиденцию, чтобы сохранить. Будь то война на юго-западе или битва при Таласе, Ван Чун всегда усердно отстаивал свои идеалы, а также идеалы, выраженные в этом стихотворении.

— Ван Чун, иди! Раскрой свои крылья и взлети в небо ради Великого Тана! Я окажу тебе всяческую поддержку! Сколько бы людей не пытались остановить тебя, я не позволю ни одному из них заблокировать твой путь!

Король Сун повернулся и посмотрел в открытое окно. Собрались темные облака, внутри которых вспыхнули молнии и грохотал гром. Должна была начаться буря, но глаза короля Суна были еще более ослепительными, чем молния.

......

Отложив в сторону Анси, Цыси и Большой Императорский Двор, первое сражение подошло к концу, и в отдаленном Таласе к западу от гор Цун теперь был редкий момент затишья. Тибетцы, турки и арабы отступили на несколько десятков ли. С этой редкой отсрочкой в руках армия Тана и наемники Западных Регионов начали укреплять оборону.

Разбитые Бегемотами линии обороны были отремонтированы и установлены в соответствии с местностью, уже не образуя простой прямой линии. Чжан Шоужи и его мастера также работали над укреплением и завершением обороны самого города Талас. В то же время они также начали ремонтировать баллисты и другое оборудование, которое было повреждено во время боевых действий.

У каждого были свои обязанности, и каждый день был прогресс в их исполнении.

Талас казался мирным на поверхности, но подводный поток войны всегда тек внутри.

К западу от Таласа, в шестидесяти ли, на земле раскинулся пышный лес. Огромные деревья взмывали в небо, каждое из них было с таким толстым стволом, что понадобилось бы два человека, чтобы обнять его. К западу от гор Цун, где вода становилась все более скудной, а земля становилась все более бесплодной, только одно место могло быть домом для таких процветающих и древних деревьев.

Шварцвальд!

Почти не было торговца, который путешествовал на запад по Шелковому Пути и не знал об этом месте. В этот самый момент Абу Муслим и Зияд разместили здесь свои сто тысяч солдат.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1015. Шваpцвальд**

— Ну как? Были ли какиe-нибудь новости из Халифата?

Голос раздался из Шварцвальда. Абу Муслим сидел на остатках каменной скульптуры вдоль дороги, проходящей через Шварцвальд. Шелковый путь был торговым путем, а Шварцвальд был местом, где торговцы часто останавливались и отдыхали, поэтому многие торговцы устанавливали статуи различным богам для своей защиты.

Большинство из этих богов были богами богатства. Со временем все больше и больше людей устанавливали статуи вдоль дороги, и эта территория превратилась в живописное место. Некоторые люди даже приходили сюда специально, чтобы полюбоваться статуями.

Но ни Абу Муслим, ни Зияд не были настроены на такое. В этой битве при Таласе была убита сто тысяч арабских элитных воинов, Армия Бегемотов была полностью уничтожена, а армии Небесного Короля, на сбор которой Халифат потратил столько сил, был нанесен серьезный удар. Самое главное, любимый министр Масил был убит.

Оба были в крайне подавленном настроении.

От Хорасана до Самарканда армия арабской кавалерии, которую они возглавляли, была неудержимой, сметая любое сопротивление. Но в Таласе они потерпели беспрецедентное поражение.

— Мы уже связались. Губернатор Тартуса Кутайба и Каирский губернатор Осман уже ответили. Они слышали о том, что произошло в Таласе, и уже направили свои самые элитные силы. Через месяц они прибудут. — Они очень заинтересованы в Великом Тане, этой восточной силе, с которой они никогда не взаимодействовали. — сказал Зияд.

Губернатор Тарсуба Кутайба и Каирский губернатор Осман, вероятно, были двумя именами, о которых мало кто знал в странах к востоку от гор Цун, но в Аббасидском Халифате их имена и регионы, которыми они управляли, обладали громадной репутацией.

Они обладали почти таким же статусом, как Губернатор Железа и Крови Абу Муслим. Кутайба, в частности, был известен как военный губернатор. Под его командованием арабская армия стремительно продвигалась, пересекая Средиземное море, оккупируя Тарсус и даже завоевывая весь путь до Черного Моря.

Кутайба жаждал войны даже больше, чем Абу Муслим.

Абу Муслим наслаждался завоеваниями, покорял разные империи и их народы, но Кутайба наслаждался войной ради войны. Где бы ни была война, можно было найти Кутайбу. Таким образом, несмотря на то, что Абу Муслим никогда не общался с ним очень тесно, когда военный губернатор, чье имя заставляло бледнеть, слышал о том, что произошло в Таласе, он сразу же согласился на просьбу Абу Муслима о подкреплении и начал наступление.

Что касается губернатора Каира Османа, хотя его статус был ниже, чем у Абу Муслима, его достижения на поле битвы были столь же выдающимися. Он был опытным ветераном в бою и всегда был очень хорошим другом Абу Муслима. Во время завоевания древней династии Хорасанов, они сражались бок о бок, чтобы сокрушить старого сильного врага.

Эти двое разделяли чрезвычайно глубокую дружбу.

В первоначальном плане Абу Муслим намеревался сделать Османа своей резервной армией. После того, как он завоюет Талас и продвинется в западные регионы, Осман должен был подняться с тыла и присоединиться к его армии в завоевании на востоке. Но теперь, после жестокого поражения в Таласе, Абу Муслим был вынужден изменить свои планы и позвать Османа раньше.

Абу Муслим стал более энергичным после рапорта Зияда. И Кутайба, и Осман командовали элитными солдатами и могущественными генералами. С их подкреплением Абу Муслим мог быстро оправиться от своих потерь. Что еще более важно, и Кутайба, и Осман были чрезвычайно могущественными воинами. Три губернатора, работающие вместе, могут полностью сокрушить Талас и, возможно, даже покорить восток одним махом.

Несмотря на все это, толстые брови Абу Муслима слегка нахмурились.

— Что сказал Кутайба? Он никогда ничего не делает бесплатно. Должно быть, он поставил условие. — сказал Абу Муслим.

— Эта…

Зияд колебался, но, увидев строгий взгляд Абу Муслима, наконец заговорил.

— Кутайба просит, чтобы лорд-губернатор отдал ему часть зоны боевых действий, и он также просит, чтобы, если мы победим, он надеется, что лорд-губернатор даст квоту экипировки, которую Халиф предоставляет восточным армиям. Кроме того, он хочет себе полномочия выбрать десять тысяч элитных солдат и офицеров из армии Милорда, чтобы те последовали за ним как его личные солдаты.

Говоря, Зияд украдкой пристально следил за кожей Абу Муслима. Как и ожидалось, Абу Муслим становился все злее и злее. С каждой фразой Зияда гримаса на его лице становилась все хуже и хуже. Голос Зияда не мог не становиться все тише и тише, мягче и мягче.

Восток был неразвитой зоной войны, домом для бесчисленных сокровищ и врагов. С тех пор, как районы империи были разделены на зоны военных действий, Кутайба уже смотрел на восток. Однако иерархия империи была строгой, и никому не было позволено игнорировать указы халифа. Более того, Абу Муслим был таким же бездушным и жестоким, как и Кутайба, поэтому у Кутайбы никогда не было возможности пробиться к нему.

Кутайба ясно видел возможность, предоставленную ему жестоким поражением в Таласе, и немедленно выпустил свои когти.

В Шварцвальде было так тихо, что можно было услышать падение булавки. Зияду даже не нужно было поднимать головы, чтобы понять, что выражение лица Абу Муслима, безусловно, было чрезвычайно мрачным.

Все знали, что восток был исключительной областью Губернатора Железа и Крови Абу Муслима. Любой, кто сделал такой запрос, унизит Абу Муслима, поэтому Абу Муслим никогда не согласится на такое требование.

— Ладно!

К удивлению Зияда, когда он был готов услышать отказ, он услышал выражение одобрения.

— Милорд!

Зияд в шоке поднял глаза.

— Милорд, вы не можете согласиться с этим. Если вы согласитесь на необоснованную просьбу Кутайбы, Милорд станет посмешищем Халифата, и репутация Милорда на востоке также пострадает.

Зияд немедленно начал умолять своего командира передумать. Каждый губернатор был гордым человеком. Если Абу Муслим согласится на просьбу Кутайбы, Кутайба всегда будет стоять над ним в дальнейшем.

— Зияд, ты не понимаешь моих намерений. Сейчас не время думать о личных выгодах и потерях. Я и Кутайба недооценили важность завоевания Востока. В Таласе мы столкнулись с врагом, сильным, как никогда раньше. Его сила намного превосходит любого из противников, с которыми мы сталкивались прежде. Мы полагались на армию Бегемотов и армию Небесного Короля, чтобы победить очень много врагов, включая династию Хорасанов, но они оба потерпели неудачу в Таласе. От Хорасана до Самарканда ни одна империя не могла остановить нас так надолго, еще меньше побеждало нас, но Тан преуспел.

Абу Муслим сидел на каменной статуе. Его глаза сияли ярким светом, который, казалось, просматривал все детали и тайны поля битвы.

— Милорд…

Зияд был ошеломлен. Он никогда раньше не видел Абу Муслима таким.

Прежде чем Зияд смог что-то сказать, Абу Муслим заговорил твердым и непоколебимым голосом.

— Пусть он приходит. Скажи Кутайбе, что я согласен на все его условия, но у меня есть свое условие. Он должен взять с собой своих лучших солдат.

Сложный взгляд мелькнул в глазах Зияда, прежде чем он наконец кивнул.

— Ваш подчиненный понимает!

— Кроме того, как продвигается рекрутинг? — спросил Абу Муслим.

В этой битве с Великим Таном арабы понесли тяжелые потери. В настоящее время у Абу Муслима остро не хватало солдат, и ему необходимо было пополнить свои силы. Аравия была воинственной империей, и ее восхищение битвой постепенно распространилось на все завоеванные страны. Таким образом, у Аравийской Империи всегда был отличный способ пополнения своих войск, и привлечение ополченцев было одним из важных способов использования этого ресурса.

Арабы восхищались боевым мастерством, поэтому у них был чрезвычайно высокий уровень дисциплины и боевого духа. Если им давали оружие, лошадей и доспехи, а затем проводили командную подготовку и тренировки, они становились отличными солдатами. Используя этот метод, Абу Муслим всегда мог получить бесконечный поток солдат. В результате, хотя он и понес много потерь в этом двухмесячном тупике с Гао Сяньчжи, его армия только увеличивалась, а не уменьшалась.

Это также внесло важный вклад в способность Аравийской Империи постоянно расширяться, покоряя так много империй и цивилизаций за столь короткое время, чтобы стать самой сильной империей к западу от гор Цун.

— Эта… эта битва имела гораздо больше жертв, чем мы ожидали. Ополчение, доступное для нас между Хорасаном и Самаркандом, было сильно истощено. Что еще более важно, все наблюдали за нашей битвой с Великим Таном. Поражение в Таласе быстро распространилось вокруг, и многие люди начали уклоняться от призыва. Число людей, которых мы смогли набрать в последнее время, резко сократилось. В краткосрочной перспективе будет очень трудно набрать много солдат. — строго сказал Зияд.

Побочные эффекты Битвы за Талас были гораздо более серьезными, чем предполагалось. Они не только наносили удары по солдатам и их морали, но благодаря им теперь нельзя было набрать достаточно солдат с тыла. Это было то, что ни один из них не мог предсказать.

Абу Муслим ничего не сказал, но его брови нахмурились еще сильнее.

— … Однако ваш подчиненный беспокоится не об ополчении или Кутайбе, а о Багдаде. — сказал Зияд, а затем замолчал.

Аравия была чрезвычайно иерархической империей. Смерть Масила была даже более серьезной, чем несчастное поражение Абу Муслима в Таласе. Для избранного министра халифа умереть под присмотром Губернатора Востока означало крайнее неисполнение обязанностей со стороны Абу Муслима, что было признаком серьезной некомпетентности. Судя по сообщениям, посылаемым из Багдада, халиф был в ярости. Весь Багдад также шумел из-за смерти Масила. Тут и там раздавались голоса бесчисленных дворян, губернаторов и Великих Генералов, критикующих Абу Муслима.

Хотя репутация Масила в столице была не очень хорошей, никто не стал бы в такой момент говорить что-либо вопреки мнению разъяренного халифа.

Масил не был популярен, но он представлял халифа!

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

1. Тарсус — город на Средиземном море в современной Турции. В древние времена он служил важным связующим звеном между Анатолией, Турцией и Сирией. В данный период он горячо оспаривался между арабами и Римской империей. Каир является нынешней столицей Египта и был построен недалеко от Мемфиса, старой столицы Египта. Арабы построили два города в этом районе, которые были известны как Аль-Фустат и Аль-Аскар, но город, известный как Каир, был основан Фатимидским Халифатом лишь в 969 году, примерно через двести лет после битвы при Таласе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1016. Хoраcан**

Многие дворяне и служители в Багдаде в настоящее время требовали казни Абу Муслима, что было очень плохой новостью для него. Никто не знал, какова была воля халифа в данный момент, но Дамоклов меч в конце концов мог обрушиться.

— Зияд, есть ли способ найти информацию о Первосвященнике? — вдруг спросил Абу Муслим.

— Милорд?! — Зияд был ошеломлен. Он никогда не ожидал, что Абу Муслим поднимет вопрос о Первосвященнике вместо того, чтобы беспокоиться о гневе халифа и его будущем наказании.

— Зияд, Масил был учеником Первосвященника. Его Величество также отдавал предпочтение Масилу из-за его отношений с Первосвященником. Таким образом, от начала до конца самой важной фигурой в этом вопросе… всегда был Первосвященник. Халиф ничего не сказал, потому что первосвященник ничего не сказал.

— Тан, получивший контроль над Бегемотами и сделавший их дефектными в самый критический момент, был самой большой переменной в этой битве. Смерть Масила была также связана с этим. Если мы проинформируем Первосвященника об этом, возможно… это поможет нам вынести эту катастрофу, и может быть, даже поможет нам. Восточный мир таит в себе слишком много загадок. Талас — это только начало. Я чувствую… что, если мы хотим завоевать восточный мир, нам понадобится помощь Первосвященника. — Слова Абу Муслима лишили Зияда дара речи.

После тяжелого поражения в Таласе все знали, что Абу Муслиму грозит бедствие, но никто никогда не связывал эту тему с самым загадочным человеком в империи, Первосвященником. Кроме того, Первосвященник находился высоко наверху, его загадочная натура вызывала уважение и страх, а обычные люди даже не имели возможности общаться с ним.

Но при тщательном рассмотрении слова Абу Муслима не были совершенно необоснованными.

На мгновение Зияд замерз. Его мысли разбежались и вернулись.

— Но Милорд, Первосвященник всегда передвигается очень скрытно. Он чаще всего появляется в Храме, но даже люди Храма не знают, куда он идет, не говоря уже о нас. Более того, Его Величество Халиф давно постановил, что никому не позволено тревожить Храм и Первосвященника под угрозой казни для тех, кто это сделал. Даже Третий Принц не мог сделать это, тем более мы.

Абу Муслим сразу нахмурился от этих слов. Он знал об инциденте, о котором говорил Зияд. Халиф очень хорошо относился к Третьему Принцу, но однажды непослушный юноша забрел в Храм. Когда халиф узнал об этом, он немедленно казнил Третьего Принца. Принц имел высокий статус, имея право наследовать престол. Дворяне, министры и правители должны были кланяться в его присутствии, не говоря уже о простом народе.

После этого инцидента вся империя узнала о решимости халифа, и никто не осмеливался приблизиться к Храму. Кроме того, десять тысяч тяжело бронированных охранников разместились вокруг Храма.

Абу Муслим долго думал, но в конце концов ему пришлось признать, что найти первосвященника обычными методами было практически невозможно. Если бы дело было в том, что Храм строго охранялся, Абу Муслим мог бы просто пробиться сквозь охрану, но даже если он все-таки вошел бы, ему все равно было бы трудно найти Первосвященника.

Первосвященник был слишком загадочным. За последние десять лет он появлялся только три раза. Казалось почти невозможным получить помощь Первосвященника.

— Сейчас мы отложим вопрос в сторону. Позвольте мне спросить вас, каков статус мамлюков? — спросил Абу Муслим. Когда он произнес эти слова, в его глазах появилось странное выражение.

— Милорд, восстание старой знати в Хорасане было полностью подавлено. Я уже получил известие, что повстанцы из Хорасана потеряли более трехсот тысяч человек. Я уверен, что они не смогут вызвать никаких неприятностей в течение очень долгого времени. Кроме того, мамлюкам уже сообщили о том, что произошло в Таласе. Командующий Айбак отправил письмо, в котором говорилось, что, как только он закончит с Хорасаном, он будет ждать прибытия губернаторов Кутайбы и Османа и отправится с ними в Талас на помощь лорду-губернатору.

— Айбак проявил большой интерес к этой восточной армии, которая может победить как армию Бегемотов, так и армию Короля Неба. — строго сказал Зияд.

Зияд явно казался возбужденным при упоминании мамлюков.

В этой битве при Таласе мамлюки были силой, которая должна была быть развернута на востоке, и халиф обещал, что они помогут Абу Муслиму в его завоевании, сокрушив грозные силы восточного мира. Но мамлюков вызвали на восстание в Хорасане, и они так и не пришли на поле битвы.

Проигрыш в Таласе был неразрывно связан с отсутствием мамлюков.

Если бы мамлюки были в наличии, все могло бы сложиться иначе. По крайней мере, эту силу кавалерии из Стали Вутц не было бы так невозможно остановить.

— Тем не менее, несмотря на то, что мамлюки сильны, с точки зрения экипировки, они не могут сравниться с солдатами из Тана со Сталью Вутц. Это оружие слишком острое, и даже Бого-доспех Армии Небесного Короля — лучшее снаряжение, которое могла предоставить империя, ему не помеха. Кристаллизация знаний лучших кузнецов империи родила мечи из Стали Вутц, которыми владеет Тан. Я чувствую, что эти мечи Из Стали Вутц станут величайшей слабостью мамлюков. Если мы не обратимся к этой слабости, мамлюкам будет очень трудно проявить всю свою мощь, — строго сказал Зияд.

Абу Муслим ничего не сказал, но изменение в его выражении указало, что он понял проблему. Хотя они оба были вовлечены в напряженную битву, они также пристально следили за полем битвы.

Хотя — Армия Небесного Короля не была армией Бегемотов, она определенно могла считаться силой номер два во всей Аравии. В их планах Армия Небесного Короля с ее грозной броней бросила бы ряды Тана в полный хаос. Но когда атаковали эти пять тысяч кавалеристов, все изменилось.

Если бы они не видели это сами, им было бы очень трудно поверить, что Бого-доспехи, выкованные лучшими кузнецами империи, были настолько хрупкими перед мечами Тана.

— Возьмите информацию, которую мы собрали вместе с остатками сломанной Бого-доспеха, и отправьте их в Хорасан командующему мамлюками Айбаку. Айбак имеет больше возможностей и ресурсов внутри империи. Ему придется полагаться на себя, чтобы решить эту проблему. Я полагаю, что, когда он увидит эти вещи, он поймет.......

Тип тип!

Черный орел летел с невероятной скоростью из Самарканда до стратегического города Хорасан. Из этого ясно было видно преимущество арабов в их непосредственной близости к Таласу.

Информация Абу Муслима могла попасть в руки Айбака гораздо быстрее, чем ожидалось.

Свист!

С высоты чёрного орла, летящего над Хорасаном, внизу можно было увидеть множество высоких зданий, взлетающих в воздух. По плотности и расточительности этих зданий можно было сказать, что Хорасан был процветающим экономическим центром.

По правде говоря, любой, кто приехал в Хорасан, был бы ошеломлен его великолепием и величием. На Шелковом пути город был известен как Жемчужина Запада. Бесчисленные торговцы приезжали любоваться им. Идя с востока на запад по Шелковому пути, все они собирались на этой последней остановке на Шелковом пути.

Но в этот момент Хорасан не обладал прежним великолепием. Улицы были усеяны грудами трупов, все они горели и извергали в небо черный дым. Запах горящих мертвецов наполнил воздух, но самым сильным запахом был удушающий запах крови.

Издали во многих местах даже воздух, казалось, был окрашен красным.

Ков!

Стервятники и вороны кружили над городом, постоянно спускаясь, чтобы «сражаться за еду» с пламенем. Во многих местах можно было увидеть бесхозных верблюдов и страусов, бродящих вокруг.

Хорасан!

Жемчужина в конце Шелкового пути только что пережила ужасную бойню. Мятеж, возможно, уже был подавлен, но очистка продлится очень долго!

Свист!

В центре Хорасана над огромным квадратным зданием из белого камня развевалось знамя. На этом знамени был изображен чёрный полумесяц, источая мрачную ауру чрезвычайной жестокости. У любого, кто его видел, возникло бы необъяснимое чувство страха.

Мамлюки!

В Аравийской Империи не было никого, кто бы не знал имени, представленного этим знаменем.

— Вечная бойня, завоевание — король! — Это был девиз мамлюков.

В этот момент бесчисленные мамлюки стояли вокруг белого здания.

У мамлюков были загорелые и крепкие тела, их мышцы блестели, как будто были сделаны из металла. Их тела были напряжены взрывной силой, как тигры, готовые прыгнуть в бой. Самой страшной была их тяжелая черная броня. Эта броня была покрыта зазубринами от мечей. Плотность этих отметок была признаком интенсивности битвы, в которой сражались мамлюки.

Свернутая кровь горела на их черных доспехах, делая их темно-красными, сливаясь с намерением убийства, бурлящим в этой тяжелой кавалерии.

Это были воины, которые жили убийством. Они были как дьяволы из ада, а не как люди-воины. И их холодные и бесчувственные глаза могли заставить любого замереть от страха.

Арууу!

Дикая бездомная собака появилась на улице примерно в двадцати чжанах. Внезапно эта дикая собака с оскаленными зубами, казалось, что-то заметила. Она задрожала, тихо вскрикнула и убежала с хвостом между ног.

Это были прославленные мамлюки Аравийской Империи. Там, где они появлялись, даже насекомые под землей начнали бояться. Вокруг них царила тишина.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1017. Mамлюки и Пepвoсвященник!**

Мамлюки не были охранниками. Они никогда не будут стоять за кого-либо.

Они жили только для того, чтобы убивать других. Только один человек мог охранять такое количество мамлюков: командир мамлюков Айбак.

— У восточного мира есть такая армия?! — Отложив письмо Абу Муслима, Айбак слегка нахмурился.

Как армия, существовавшая исключительно для битвы, мамлюки обучались быть черствыми с очень раннего возраста. Тысячи юнцов мамлюков сражались друг с другом в тренировочном лагере, и только последний выживший мог стать настоящим мамлюком.

Жестокий метод обучения и фильтрации позволил мамлюкам завоевать репутацию самой сильной боевой мощи в Аравийской Империи.

B этом мире было очень мало противников, достойных сражаться с мамлюками. Бесчисленные так называемые элиты, претендующие на звание самых могущественных воинов, в конечном итоге попадали под копыта мамлюков. Именно благодря этому у мамлюков сложилась репутация непобедимых.

Айбак слабо разбирался в восточных силах, известных как кавалерия Ушан, и никогда раньше о них не слышал, но слышал об Армии Небесного Короля. Империя затратила огромное количество ресурсов и усилий, используя древний метод обучения, чтобы создать эту армию гигантов. Даже Айбак должен был признать, что Армия Небесного Короля была сверхчеловеческой. Никакие простые солдаты не смогут бороться с ней.

То, что эта восточная армия смогла победить Армию Небесного Короля, нарезав ее доспехи, словно овощи, было достаточно, чтобы привлечь внимание Айбака.

Мамлюки никогда не боялись грозных противников, но это оружие, о котором говорил Абу Муслим, которое могло рассечь металл, как грязь, заставило его опасаться. Если это оружие действительно могло пробить броню Армии Небесного Короля, то оно определенно представляло угрозу для мамлюков.

— Исходя из того, что сказал Абу Муслим, только броня, выкованная из Метеоритного Металла, может остановить это оружие. Но Метеоритный Металл встречается крайне редко. Где я могу найти достаточно, чтобы экипировать всю свою армию? — Айбак слегка сморщил лоб, на его лице было задумчивое выражение.

У мамлюков никогда не было нехватки смелости в бою, но они также не были дураками. Айбаку нужно было серьезно отнестись к словам Губернатора Железа и Крови, и он решил, что с этой проблемой довольно трудно справиться.

— Рапорт! — пока он думал, торопливые шаги прервали его мыслительный процесс.

— Ублюдок! Разве я не говорил всем вам не беспокоить меня сейчас? — резко выругался Айбак. — Или эти негодяи Хорасана начали еще одно восстание? — Восстание в Хорасане привело к тому, что весь город был залит кровью и покрыт трупами. Так мамлюки применяли на практике жестокие методы подавления Айбака. Даже просто захоронение трехсот тысяч трупов заняло много времени, но Айбак всегда был одним из тех, кто вырывал зло с корнем. Было неизбежно, что поднимется земля, если выдернуть редиску, но, поскольку старое дворянство Хорасана восстало, нужно было обеспечить, чтобы все их влияние было уничтожено.

Обычный или благородный, преднамеренный или непреднамеренный, вовлеченный или не вовлеченный, любой, кто имел какое-либо отношение к мятежу, был казнен вместе со своей семьей и родственниками. Эти триста тысяч смертей были только началом для Айбака.

Таким образом, жители Хорасана были в панике, и люди постоянно навещали его, умоляя мамлюков прекратить свои поиски. Среди этих людей были даже некоторые арабские дворяне и чиновники.

По этой же причине Айбак особо приказал, чтобы никому не разрешалось входить в его комнату в течение определенного периода.

— Милорд, это не так. Это посыльный не из Хорасана. Он… очень особенный. Он хотел, чтобы я принес это Милорду, и сказал, что Милорд сразу узнает это. — Посланник отвел взгляд от убийственного взгляда Айбака и вынул предмет из-за пазухи.

— Ублюдок… Айбак как раз собирался начать очередной проклятие, но его глаза внезапно упали на предмет в руке посланника. Его зрачки внезапно сжались, как будто ему нанесли резкий удар. Это был древний бронзовый жетон, залитый кровью. Похоже, он пережил много бедствий и, казалось, мог рассказать много историй.

Но то, что действительно привлекло внимание Айбака, было золотым солнцем, украшенным символом.

— Знак Основателя! — Тело Айбака замерло в шоке.

Бронзовый жетон был очень похож на жетон, которым обладал Айбак, что символизировало его власть над мамлюками. Единственным отличием было то, что жетон Айбака изображал черный полумесяц, а бронзовый жетон — золотое солнце. Но, несмотря на эту разницу, любой из мамлюков узнал бы этот знак.

Это потому, что это был знак, который несколько сотен лет назад использовал Кутуз, основатель и первый командир мамлюков.

Внутри мамлюков и по всей Аравии командир-основатель Кутуз несколько сотен лет назад пользовался великолепной репутацией. Даже сейчас многие пытались подражать ему. Он был провозглашен героем Аравии. Никто не мог поколебать его статус. Было много легенд о том, почему Кутуз создал мамлюков.

Но среди этих легенд была одна, которая получила наибольшее признание и веру.

Говорят, что Кутуз был наемником Аравийской Империи, который оказался в тюрьме и был порабощен после поражения в битве. По чистой случайности он привлек к себе внимание некоего человека, который вывел его из тюрьмы и восстановил его статус. В то же время человек научил его формированию, тому же образованию, которое сейчас использовали мамлюки.

В легенде было сказано, что Кутуз также создал первое поколение мамлюков с помощью этого человека. Из благодарности Кутуз выковал специальный жетон. Золотое солнце на этом знаке символизировало согласие Кутуза с этим человеком. Этот жетон был Жетоном Основателя мамлюков, но спустя некоторое время после его исчезновения он исчез. Никто не знал, куда он делся. Айбак никак не ожидал, что он появится сейчас.

— Где он? — вдруг сказал Айбак.

Посланник опустил голову и торжественно ответил:

— На заднем дворе. — Айбак почувствовал, что его любопытство задето. Дело Таласа было отложено, и он шагнул на задний двор.

На заднем дворе белого квадратного здания Айбак увидел человека, о котором упоминал посланник. Человек был худым и чрезвычайно высоким, а чёрная мантия, накинутая на его тело, заставляла его казаться крайне загадочным. Несколько больших карет были припаркованы позади человека. Они были в несколько раз больше обычных колясок, их колеса были выше, чем у обычного человека. Экипажи были полностью окутаны черной тканью. Таких колясок было около двадцати, некоторые даже были припаркованы снаружи.

— Кто ты? Почему у тебя есть знак основателя мамлюков? — холодно спросил Айбак с настороженностью в глазах.

Эти люди появились слишком внезапно. Знак Кутуза всегда был большой загадкой. Несмотря на то, что Кутуз в своем завещании постановил, что любой человек с таким знаком может командовать мамлюками и выполнять соглашение, которое он заключил вместо него, никто так и не смог идентифицировать другую сторону этого соглашения. Айбак не смел ослабить свою бдительность.

— Ха-ха, не нужно, чтобы Милорд нервничал. Хорошо, что у тебя есть опасения по поводу нас, но даже ты должен быть в состоянии это распознать. — Высокий худой мужчина улыбнулся, и он поднял рукав, обнажая на запястье череду заглавных букв. Эти божественные руны обвивали его запястье, словно браслет, и в самом центре их было изображение золотого глаза.

Храм!

В одно мгновение Айбак опустил голову, и его мозг захлестнуло мощными волнами.

Храм обладал высшей властью в империи. Он представлял Бога на небесах и Халифа империи. Члены Храма не легко покинули Багдад и не опрометчиво общались с посторонними. Айбак никогда не предполагал, что священник Храма появится в Хорасане.

— Значит, это почтенный священник. Айбак был слишком опрометчив. Какой приказ достался преподобному сэру, чтобы доставить его? — почтительно сказал Айбак.

— Ха-ха, это не я, у кого есть приказ, но у первосвященника. Он знает, что лорд Айбак столкнулся с трудностями и послал меня, чтобы отвезти подарки Милорду. Кроме того, Знак Основателя армии мамлюков не мой, но первосвященника. — ухмыльнулся худой мужчина в черном.

— Чего?! — Тело Айбака дрогнуло, его глаза расширились, и он поднял голову.

Первосвященник был владельцем жетона Основателя Мамлюков?!

Бесчисленные мысли пролетели в голове Айбака. Он вдруг вспомнил последние слова Кутуза. Может быть, загадочный человек, который помог Кутузу основать мамлюков, был первосвященником?

Это было слишком шокирующим!

Но даже в этом случае у Айбака был еще более серьезный вопрос.

Первосвященник был высшим существованием империи, с которым никто не мог сравниться, никто не мог его оскорбить. Хотя Айбак был командующим мамлюков, он был незначительным по сравнению с первосвященником. Айбак никогда не встречался с Первосвященником и никогда не общался с ним.

Айбак был по-настоящему озадачен тем, почему Первосвященник посылает кого-то к нему и даже заставляет этих людей приходить с подарками.

— Достопочтенный сэр, какие дары даровал Первосвященник? И сказал ли он что-нибудь еще?

— Ха-ха, лорд Айбак, больше не нужно спрашивать. Просто смотри, и ты, естественно, поймешь. — Высокий и худой священник указал назад. Свист! Мускулистый мужчина, стоявший рядом с коляской, внезапно стащил с коляски огромную черную ткань. В одно мгновение все окружающие солдаты повернулись, чтобы посмотреть, Айбак был особенно внимателен.

— Это это…! — Несмотря на то, что Айбак приготовился ко всем возможностям, он не мог не содрогнуться, когда увидел, что находится в этой коляске. Его рот открылся в шоке.

При свете палящего солнца, нависшего высоко над Хорасаном, Айбак ясно видел, что в эту карету был загружен огромный металлический шар, его поверхность была пятнистой и неровной, а в высоту он был выше трех человек!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1018. Улыбка Далуна Руoзана**

Метеориты!

Телега перед Айбаком была загружена огромными и целыми метеоритами Это был первый раз, когда Айбак видел их в таком хорошо сохранившемся состоянии. Подавляющее большинство Метеоритов сгорели бы, когда падали с небес. К тому времени, когда они упадут на землю, они станут просто бесформенными остатками, которые были известны как Метеорный Металл.

Поддержать их первоначальное состояние даже после приземления было невероятно редко! Самое главное, что любой арабский кузнец понимал, что отлично сохранившийся Метеорит могл бы служить лучшим ковочным материалом с самой высокой эффективностью. Из Метеорита может быть выковано большое количество доспехов из Метеорного Металла самого высокого качества.

Если было 17-18 телег, груженых метеоритами, тогда…

B этот момент даже такой жестокий и бесчувственный человек, как Айбак, не мог не сглотнуть слюну. Для мамлюков это был, несомненно, очень ценный подарок.

Но… как Первосвященник узнал, что мне нужен метеоритный металл?

Когда эта мысль промелькнула в его голове, Айбак вспомнил слова худого священника и внезапно почувствовал сильный страх и уважение. Он только что получил письмо от Абу Муслима, но Первосвященник, казалось, предсказал это и послал эти Метеоритные Звезды раньше. Такой человек был действительно непостижимым и достойным почтения.

Но Айбак не стал продолжать эту мысль. Никто из тех, кто пытался предсказать действия Первосвященника, не имел хорошего конца.

— Милорд, эти экипажи… Айбак поспешно поднял голову и начал высказывать свои мысли.

— Хахаха, правильно! Все эти семнадцать экипажей груженные метеоритами. Это подарок Первосвященника мамлюкам. Это только первая партия. Вторая и третья партии уже в пути и скоро прибудут в Хорасан. С изготовленными доспехами мамлюки определенно поднимутся на новый уровень силы и совершат еще более ослепительные достижения. Кроме того, Первосвященник также предоставил мощную структуру, чтобы помочь мамлюкам на поле битвы! — Пока высокий и худой священник говорил, он снова указал позади себя. Свист! Черные ткани с семнадцати телег были стянуты. Как и ожидалось, каждая из них была загружена черными сферическими Метеоритами.

— Невозможно! — Хотя он уже предсказал это, эти семнадцати Метеоритов на семнадцати телегах стал огромным шоком для Айбака. Частота падения метеоритов была очень низкой, поэтому найти один из них было уже неплохо, не говоря уже о семнадцати. Более того, найти один уцелевший метеорит среди тысячи упавших — было уже хорошо.

Но перед его глазами было семнадцать!

Это уже превзошло здравый смысл. Никто, кроме Первосвященника, не мог быть способен на такой подвиг.

— Какой запрос у Первосвященника? — спросил Айбак.

Посещения и подарки делались без причины. Первосвященник никогда не встреался с ним раньше, однако он подарил ему Метеорные Звезды и мощное образование. Айбак не верил, что такие вещи будут даны без условий.

— Ха-ха, Милорд мудрый! — Как и ожидалось, священник в чёрной мантии усмехнулся.

— Лорд Айбак может взять все эти вещи, но у Первосвященника есть одна просьба, и эта просьба не противоречит цели Милорда… В Таласе появился молодой командир. Это цель Первосвященника. Он надеется, что лорд Айбак может срубить голову командира и отправь ее в Храм!

Айбак сначала был ошеломлен, а потом понял, и, наконец, ему стало легче.

— Пожалуйста, скажите Первосвященнику, что Айбак клянется своей жизнью, что исполнит желание Первосвященника.......

Тяжелое поражение в Таласе было похоже на валун, врезавшийся в озеро Аравийской Империи. И с вмешательством Первосвященника ход всей войны начал переходить на непредсказуемый уровень.

Но одно было ясно: это поражение не только не повредило волю этой огромной империи к битве, но и еще больше спровоцировало ее. Бесчисленные солдаты собирались в Хорасане, готовые пойти в Самарканд, а затем в Шварцвальд. Запах войны можно было почувствовать повсюду.

Между тем, к востоку от Таласа, в шестидесяти ли, атмосфера была гораздо более мягкой.

Первая битва закончилась. Будь то Великий Тан, Аравия, У-Цан или западные турки, все стороны понесли тяжелые потери. Каждой стороне нужно было время, чтобы отдохнуть и оправиться от травм сражения.

В то время как Великий Тан восстанавливал свои укрепления и укреплял город, Далун Руозан и Дуву Сили также радовались периоду мира.

Тип тип!

Аравийский охотничий сокол влетел в палатку Далуна Руозана.

— Что сказал Абу Муслим? — Далун Руозан стоял на коленях перед столом, опустив голову на карту континента.

— Это семнадцатое письмо Абу Муслима. — На другом конце Хуошу Хуйцан взял письмо у охотничьего сокола. Взглянув на него, он закрыл его.

— Оно такое же, как и последнее. Он надеется, что мы сможем продолжать удерживать восток и отрезать путь отступления Ван Чуну. Похоже, Абу Муслим не очень нам доверяет. — Ха-ха, в последней битве мы были лишь зрителями, поэтому Абу Муслим, естественно, плохого мнения о нас. То, что он не проклинает и не ругает нас в своих письмах, уже очень вежливо с его стороны. — Далун Руозан тихо усмехнулся. Он опустил голову и продолжил изучать карту.

— Но он не может винить нас за это. — сказал Хуошу Хуйцан. — До третьей волны Абу Муслим даже не отправлял свои войска, поэтому мы, конечно, не могли тоже. Более того, накануне мы вывели все свои силы и понесли еще большие потери, чем он. Что касается того, что случилось позже — арабы выигрывали битву. Кто мог ожидать, что ситуация изменится так быстро? У Тана были четыре Бегемота, поэтому, если мы начнем атаковать, мы просто предстанем перед смертью. Как он может обвинять нас за наши действия?

Эта битва была слишком непредсказуемой. Ни Хуошу Хуйцан, ни Далун Руозан не не могли предвидеть, что все так получится.

— Хаах… — Далун Руозан не мог не вздохнуть, услышав слова Хуошу Хуйцана.

— Вы не можете винить Абу Муслима в этом тоже. Мы действительно просчитались. Разделение поля боя этого человека оказалось эффективным. Все это могло быть неожиданным для нас, но для этого человека оно, вероятно, было неизбежным. — сказал Далун Руозан.

Если бы не две стальные линии обороны Ван Чуна, турко-тибетская армия давно бы объединилась с арабами и полностью окружила бы Тан. Поле битвы никогда бы не оказалось таким, каким он был, когда одна сторона атаковала, а другая могла действовать только как сторонний наблюдатель. Последствия разделения Ван Чуна на поле битвы изначально были неочевидны, но теперь никто не мог их игнорировать.

— Отправьте Абу Муслиму письмо. Вежливо скажите ему, что, несмотря ни на что, мы, тибетцы и западные тюрки, будем придерживаться восточной линии и не позволим Тану уйти.

— Это… — Хуошу Хуйцан поколебался мгновение, и наконец кивнул. — Хорошо.

— Отлично. Как дела у Дуву Сили? — внезапно сменил тему Далун Руозан.

Этот вопрос, казалось, ослабил напряжение в палатке, и на губах Хуошу Хуйцана появилась редкая улыбка.

— Дуву Сили полностью утратил себя в феноменах формации. С того дня он вкладывает все в самосовершенствование в надежде вывести свою иллюзорную формацию Небесного Волка на высший уровень. — Хуошу Хуйцан слабо улыбнулся. Даже при том, что они не идентифицировали недостаток в версии явлений формирования, которую дал им Ван Чун, все элитные тибетские командиры знали, что эта версия была поддельной. Таким образом, даже с ними в руках никто не читал и не культивировал их, и все было мирно.

Но их союзники, западные турки, были другими. В двадцати ли их лагерь был полон активности. Бесчисленные солдаты кричали и потели, скача туда и сюда. Он по сравнению с тибетским лагерем был похож на другой мир.

— Ха-ха, как только он поймет, что что-то не так, Дуву Сили остановится. — усмехнулся Далун Руозан.

— Я действительно не могу этого понять. Дуву Сили — известный Великий Генерал, один из сильнейших. Как он может не заметить такой простой трюк? — покачал головой Хуошу Хуйцан.

Не было такого понятия, как неопытный или невежественный Великий Генерал. Мысль о том, что Дуву Сили считается одним из лучших Великих Генералов, еще больше запутала ситуацию.

— Лошадь может споткнуться, а человек может ошибаться. Хотя Дуву Сили — великий имперский генерал, это не значит, что он не может ошибиться. Как союзники, мы все же должны послать ему письмо с указанием на его ошибку. Но осторожно. Кроме того, отправьте кого-нибудь понаблюдать за западными турками и посмотреть, что именно они делают. — слегка улыбнулся Далун Руозан.

По правде говоря, ему было довольно любопытно увидеть, что такого им удалось получить из этого фальшивого документа о явлениях образования, что они счастливо работают над ним без минуты отдыха.

— Да! Я займусь этим вопросом. — Хуошу Хуйцан понимающе улыбнулся и вышел из палатки.

Тыгыдык!

Несколько мгновений спустя из тибетского лагеря выехал всадник, и поехал по официальной дороге на восток. Как только он пересечет холм, его встретит широкий и открытый равнинный дом западнотюркского лагеря.

Бум!

Прежде чем он успел подойти, он услышал раскат грома. Всадник в замешательстве посмотрел вверх и не увидел ничего, кроме ясного неба. Казалось, что грозы не было.

— Что тут происходит? — Всадник был так удивлен, что невольно натянул поводья и замедлился.

— Мои уши играют со мной шутки? — Тибетский всадник быстро пришел в себя и принялся ехать к холму.

Подгоняя коня, всадник быстро достиг вершины холма.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1019. Полу-Peальные Полумеpные Явления Формирования!**

— Ха! — Прежде чем тибетский всадник увидел, что происходит, он услышал мощный рев, издаваемый тысячами и тысячами людей, кричащих в унисон. Всадник был ошеломлен, и начал осматривать развернувшуюся картину.

На равнине, простирающейся на несколько десятков ли, десятки тысяч западнотюркских кавалеристов образовали водоворот из стали. Гоцая взад и вперед по всему региону, они ревели, когда перемещались в строй, сливаясь в одно целое. Бесчисленные волки завывали и бегали с ними.

Пока все эти люди и волки бежали вместе, огромная аура вырвалась от их тел и достигла небес. Эта мощная аура была почти осязаемой, словно огромная рука схватила воздух и начала крутить и искажать его. Даже наблюдая с холма, всадник понятия не имел, что происходит.

— Как это могло произойти! — всадник был сильно шокирован. Не так давно, когда он в последний раз приходил посмотреть, что происходит, он не видел ни этой ауры, ни энергии. Десятки тысяч западных турок бегали, обливаясь потом, как будто они все были идиоты.

Но в этой разведывательной миссии он никак не думал, что увидит это.

— Что случилось? Так мало времени прошло, так как же они стали такими сильными? — Глаза всадника наполнились удивлением.

В этот момент любой воин на тибетской и западнотюркской сторонах знали о феномене образования. В конце концов, тысячи кавалеристов Небесных Волков и Великой Кавалерии Мутри были свидетелями обмена. Но в то время как западные турки были переполнены волнением, тибетцы были гораздо более приглушены в своей реакции.

В частном порядке многие из них предположили, что эта версия феноменов образования, скорее всего, была полностью фальшивой.

Причина была просто в том, что Великий Министр был слишком спокоен. Несмотря на то, что У-Цан также получил секрет явлений образования, Великий Министр не распространял его и даже не собирался его культивировать. Если бы оно было реально, такая вещь была бы невозможна!

Но это был далеко не конец. Когда он посмотрел дальше над искривленным воздухом, парящим над западнотюркской армией, всадник увидел зрелище, которое ему было бы трудно забыть.

В тысяче метров над западно-тюркскими солдатами собрались бесчисленные облака. Эти облака вздымались, как огромные питоны, блокируя солнце и отбрасывая темную тень на землю.

Более того, глубоко в облаках всадник мог видеть вспышки молнии, взлетающие и взрывающиеся. Взрыв, который он услышал несколько минут назад, явно был вызван этой молнией. Постоянное смещение этой молнии, казалось, резонировало с западнотюркской конницей.

— Феномен формирования! — Челюсть всадника отвисла, и казалось, что его ударила молния.

Однажды он услышал, как его начальство упомянуло, что западные турки были слишком жадными, даже не определив, было ли то, что они получили, реальным или фальшивым, прежде чем культивировать, и что у них был высокий шанс навредить себе этим. Но западные турки явно казались более могущественными, и в небе над ними были явления формирования. Что происходит?

То, что он слышал, полностью отличалось от того, что он видел.

— Проблема! Возможно, суждение Великого Министра было неверным, и эта версия явлений формирования оказалась реальной. В любом случае, я должен сообщить об этом Великому Министру! — Не успев подумать, всадник обернулся и поскакал назад тем же путем, каким пришел.

......

— Что? Западные турки стали намного сильнее, развивая феномен формирования? — Великие генералы У-Цана и Далун Руозан были ошеломлены отчетом разведчика.

— Великий Министр, вопрос не подлежит сомнению. Разведчик был нашим лучшим, кто принимал участие в сотнях сражений всех размеров, включая битву между Королем Генералов У Тадрой Кхонгло и Ван Чжунси Великого Тана. Он не мог ошибиться! — торжественно сказал Авангардный офицер.

Получив отчет разведчика, он сразу заметил проблему. Перед тем, как доложить Далуну Руозану, он осторожно выслал несколько своих лучших разведчиков, чтобы проверить это, но все они сообщили одно и то же.

Далун Руозан, Дусун Мангпоче и Хуошу Хуйцан в оцепенении посмотрели друг на друга.

— Великий Министр, этого не может быть. Неужели мальчик оказался таким глупым? Он дал Дуву Сили настоящую технику! — Сказал Хуошу Хуйцан, и его брови глубоко нахмурились.

Далун Руозан ничего не ответил, но на его лице появилось задумчивое выражение.

— Вопрос не является абсолютно невозможным. Люди Центральных Равнин подчеркивают искренность, не обращая внимания на время и место. Иногда они даже допускают серьезные ошибки из-за своей приверженности этим соглашениям. Хотя Ван Чун — невероятный стратег, он очень молодой. Возможно, он действительно передал истинные явления формирования ради искренности. Более того, не пытался ли Гао Сяньжи уничтожить эти бумаги? Возможно, даже они не предполагали, что мы в конечном итоге получим явления формирования. — предположил ДуСун Мангпоче, немного подумав.

Он укреплял оборону и управлял армией, и, услышав, что произошло, бросился сюда. Было ясно, что независимо от того, что было правдой, произошедшее сильно отличалось от того, что предсказывал Далун Руозан.

— Невозможно! — Далун Руозан пробормотал про себя, его брови были еще более плотно нахмурены, чем у двух его коллег. — Все вы слишком недооцениваете его. Он может быть моложе всех нас, но его ум, стратегии и хитрость намного превосходят наши. Он никогда не совершит такую низкую ошибку.

— Но Дуву Сили действительно сумел получить результаты из той версии феноменов, которые у него есть. Факты не лгут. Если бы это была подделка, это никогда не дало бы такого эффекта. — сказал ДуСун Мангпоче.

Далун Руозан замолчал.

Помимо проигрыша Ван Чуну на юго-западе, Далун Руозан редко задавал себе вопросы. Но Далун Руозан был вынужден признать, что он мог ошибиться в его оценке.

— Давай! Давай посмотрим сами!......

По внешнему периметру западно-тюркского лагеря собрались Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче, Хуоба Сангье и несколько других тибетских генералов.

Изогнутое пространство и грозовые тучи лишали их дара речи.

Даже Далун Руозан чувствовал себя неуверенно.

— Великий Министр. — Когда Хуоба Сангье произнес эти два слова, все сразу сосредоточились на Далуне Руозане.

Хотя никто из них ничего не сказал, их мысли были очевидны. Реальность была прямо перед их глазами. Получив эти три листа бумаги от Ван Чуна, Дуву Сили действительно сумел создать феномен формирования, и даже его кавалерия Небесных Волков стала сильнее. Если все это было подделкой, то ничто в мире не было настоящим.

В это время даже Хуошу Хуйцану, который всегда следовал и твердо верил в Далуна Руозана, было нечего сказать. В конце концов, однако, он решил высказаться за Далуна Руозана.

— Мы должны очень долго и усердно обдумать этот вопрос. Я верю, что суждение Великого Министра верное. — сказал Хуошу Хуйцан.

— Хуошу, тебе не нужно говорить за меня. — Далун Руозан горько улыбнулся. — Факты изложены перед нами. Дуву Сили действительно получил некоторую выгоду от всего этого, и неудивительно, что западные турки тренируются день и ночь. Возможно, Дуву Сили ошибался с самого начала. Его поведение не является абсолютно необоснованным.

— Тогда… Великий Министр, мы тоже должны начать тренироваться? — спросил Хуоба Сангье, явно жаждущий действовать.

Далун Руозан имел документы, в которых был записан метод создания явлений формирования. Если содержание было бы поддельным, Хуоба Сангье даже не взглянул бы на них. Но у западных турок была кавалерия Небесных Волков, а у тибетцев — Великая Кавалерия Мутри. Если кавалерия Небесных Волков сможет увеличить свою силу, применив на практике метод явлений формирования, то и Великая Кавалерия Мутри тоже сможет.

Будучи высшим командующим Великой Кавалерии Мутри, Хуоба Сангье не мог не рассмотреть подобный вариант.

ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан нахмурились, но ничего не сказали и посмотрели на Далуна Руозана.

— Подождите немного. Дайте мне подумать. — сказал Далун Руозан.

Он редко сталкивался с трудностями, но на раз он был вынужден признать, что ему было трудно сделать выбор.

......

Как заметил Далун Руозан с далекого холма, разведчик западных тюрков прекратил наблюдение и прошел через большую часть лагеря западных тюрков, чтобы доложить об этом Дуву Сили.

— Великий Генерал, вдалеке были обнаружены тибетцы. Должны ли быть предприняты какие-либо контрмеры? — почтительно спросил разведчик, опустившись на одно колено.

— Ха-ха, Далун Руозан? — Дуву Сили слабо улыбнулся, бросив взгляд на дальний холм, а затем небрежно покачал головой.

— Пусть они делают то, что хотят. Они ничего от этого не получат. — Дуву Сили, естественно, знал, что думает Далун Руозан и другие тибетцы. Далун Руозан относился к Дуву Сили как к слишком простому человеку. Относительно этого феномена формирования, Дуву Сили был даже более осторожен, чем Далун Руозан. Война была полна обмана. Как он мог поверить в три листа бумаги, которые Ван Чун небрежно бросил ему?

Абсурд!

Если бы Ван Чун дал ему настоящую первую половину и изменил или подделал вторую половину, Дуву Сили попал бы в ловушку. Учитывая репутацию и статус Дуву Сили, он станет посмешищем, если дело пойдет не так. Таким образом, с того момента, как он получил феномен формирования, он выбрал группу солдат для практики в соответствии с методами, изложенными в документах.

Если бы это была подделка, не имела никакого эффекта или имела какой-либо побочный эффект, Дуву Сили немедленно остановил бы их. В лучшем случае он потеряет всего несколько сотен солдат. Но если бы это было реально, все бы изменилось.

Дуву Сили был уверен, что-то, что достойно того, чтобы бог войны Анси бросился за это в драку, не могло быть таким простым, как несколько фальшивых слов!

— Далун Руозан, ты был слишком осторожен. — Дуву Сили слабо улыбнулся с резким светом в глазах.

Он и Далун Руозан имели два совершенно разных стиля. Далун Руозан был настолько осторожен, что никогда даже не рассматривал некоторые возможности, что заставляло его упустить их. Но Дуву Сили был чрезвычайно разборчивым и дотошным интриганом. Он не делал действий вслепую и не отказывался ни от какой возможности. Он делал все свои суждения на основе результатов.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1020. Хopошо cоставлeнная стратегия!**

Дуву Сили быстро забыл Далуна Руозана.

— Как дела у Шамаска и Чекуна Бенбы? Все ли солдаты были осмотрены? Было ли замечено что-то странное? Мне нужно знать каждую деталь. Мне нужно сразу сообщать о малейшем дискомфорте. — он смотрел на капитана своиx охранников, его глаза были мрачными и осторожными.

— Великий Генерал, мы тщательно осматривали каждого солдата шесть раз. Все в порядке, включая генералов Шамаска и Чекуна Бенбу. Явления формирования увеличили силу каждого, укрепили и сосредоточили его совершенствование без каких-либо побочных эффектов. — почтительно сказал командир стражи, стоящий рядом с Дуву Сили.

Западно-тюркский лагерь казался ульем активности, но все были крайне осторожны. Все элитные эксперты и сопровождающие армию шаманы, даже сам Дуву Сили, постоянно наблюдали за состоянием армии. Малейший признак неприятностей будет доложен Дуву Сили.

Но было все более очевидно, что они были слишком осторожны. У явлений формирования просто не было побочных эффектов.

— Очень хорошо! — Дуву Сили глубоко вздохнул с облегченной улыбкой на губах.

Он наконец окупил свои инвестиции. Наконец он получил решение о явлениях формирования, которые он искал больше половины своей жизни. С этого момента вся кавалерия Небесных Волков и даже Западно-Тюркский Каганат приняли бы совершенно иную форму.

— Теперь пришло время для меня совершенствоваться. — С легкой улыбкой Дуву Сили обернулся и вернулся в свою палатку.

......

Тыгыдык!

Когда Дуву Сили возвращался в свою палатку, никто не заметил, что в совершенно противоположном направлении от Далуна Руозана, в тюркском лагере за ним наблюдал полностью бронированный всадник на тюркском коне. Посмотрев в последний раз на тюркскую армию и падающие облака над головой, он повернулся и поскакал прочь.

— Я должен сообщить об этом Лорду Маркизу как можно быстрее! — В мгновение ока всадник исчез без следа.

......

Теперь, когда Чжан Шоужи и его почти восемь тысяч мастеров завершили свои ремонтные работы, высокий и внушительный Талас теперь был свободен от шрамов битвы. Городские стены и подземная формация Земляная Крепость Мириада Ракшаса слились воедино, сделав его еще более смелым, грандиозным и непобедимым.

В этой области важную роль сыграли Хуан Ботянь и воины стихии Земли из деревни Ушан. Они использовали свои способности стихии Земли, чтобы направлять окружающую Энергию Источника мира в формацию, пополняя ее запасы энергии и делая ее еще крепче.

За пределами Таласа, после нескольких дней непрерывной работы, две стальные линии обороны также были обновлены. Кроме того, принимая во внимание уроки первого сражения, Чжан Шоужи добавил много острых шипов на стены, чтобы сделать их еще более трудными для атаки.

Кроме того, Чжан Шоужи собрал команду мастеров, чтобы вылить большое количество расплавленного железа на основания стен. Когда железо остыло, стальные стены стали еще крепче и непоколебимее. Тем временем армия Тана продолжала тренироваться и практиковаться на двух стальных линиях обороны, готовясь к неизбежной битве.

Но в этот момент Ван Чуна не было внутри стальных стен.

Далеко вдали Ван Чун сидел один на большом валуне.

Ван Чун посмотрел вперед и пробормотал про себя:

— Кажется, это конец! Свист!

Равнины были тихими, с единственным звуком, которым было громкое и рваное дыхание. Напротив Ван Чуна на земле лежало огромное существо. Если бы вы не увидите это своими глазами, вам будет очень трудно поверить, что это была жестокая, деспотичная и непобедимая гигантская обезьяна.

Веки гигантской обезьяны свисали, а жестокость в ее алых глазах сменились вялостью. Ее огромное тело, казалось, было истощено, оно источало усталость и лежало на земле.

Что еще более важно, когда-то безграничная жизненная сила гигантской обезьяны сильно потускнела. Она была похожа на мерцающую на ветру свечу, которая может погаснуть в любой момент.

С момента окончания битвы прошло около пяти дней. Гигантская обезьяна жила намного дольше, чем ожидал Ван Чун. Это была мощная пугающая сила. Каждый день, когда была жива гигантская обезьяна, был днем, который Тан мог использовать для подготовки к битве, днем, когда тибетцы, западные турки и арабы должны были их бояться.

Ван Чун использовал все имеющиеся у него методы, чтобы продлить жизнь гигантской обезьяне. Он отвел гигантскую обезьяну на эту равнину далеко от Таласа и забрал свою Психическую Энергию, убрав контроль над гигантской обезьяной. Таким образом, гигантская обезьяна не получала больше урон от Психической Энергии, а также не могла нанести вред армии Тана в Таласе, действуя согласно своей природе.

Но даже в этом случае увядание и разрушение мозга гигантской обезьяны не могло быть остановлено.

В начале, когда гигантская обезьяна пришла в себя, она ударила себя в грудь и взмыла в небеса, но теперь, даже когда она не находилась под контролем Психической Энергии Ван Чуна, гигантская обезьяна просто тихо лежала на земле. Она потеряла всю свою силу и энергию.

Ван Чун знал, что гигантская обезьяна должна была умереть.

Свист!

Гигантская обезьяна ахнула, и когда ее алые глаза упали на Ван Чуна, они, казалось, содержали намек на эмоции. Ван Чун сам не мог не почувствовать волнение эмоций. Несмотря на то, что гигантская обезьяна была просто зверем и не обладала интеллектом человека, после того, как Ван Чун так долго сражался вместе с этой гигантской обезьяной, он не мог не испытывать к ней привязанности.

Время медленно шло, и через некоторое время неподвижная гигантская обезьяна посмотрела на Ван Чуна и, наконец, зарычала, прежде чем замолчать навеки. Ван Чун вздохнул и пошел вперед, его правая рука потянулась, чтобы закрыть глаза Бегемота.

— Прощай. — Намек мрака промелькнул в его глазах. Гигантская обезьяна была действительно мертва.

Равнины молчали, и не было видно ничего, кроме скального орла, летающего в воздухе и бдительно следящего за окрестностями. Но Ван Чуну не нужно было поворачивать голову, чтобы понять, что в нескольких тысячах Чжан несколько пар глаз молча наблюдали за этим местом. Это были арабские, тибетские и тюркские разведчики.

С самого конца битвы три стороны постоянно отправляли разведчиков, чтобы наблюдать за гигантской обезьяной и ждать ее смерти.

Ван Чун знал, что, пока гигантская обезьяна поддерживает эту неподвижную позу, трем сторонам потребуется некоторое время, чтобы осознать, что произошло, время, которое мог использовать Великий Тан.

Тыгыдык!

Пока он думал, каменный орел в небе внезапно заклекотал. Три разведчика в трех разных направлениях внезапно обернулись без предупреждения, и поскакали назад, туда, откуда пришли.

— Мм? — Ван Чун сразу что-то почувствовал и вскоре повернул голову в сторону Таласа. С этого направления приближалось облако пыли, это была кавалерия армии протектората Цыси. Скача вперед, они разделились на четыре группы. Три из этих групп пошли за тюркскими, тибетскими и арабскими разведчиками, в то время как оставшаяся группа поскакала к нему.

— Генерал Чэн, что не так? Что-то случилось с западными турками? — Ван Чун слабо улыбнулся, заметив фигуры Чэн Цяньли и Си Юаньцина, ехавших с солдатами армии протектората Цыси.

— Откуда ты знаешь? — Чэн Цяньли был ошеломлен, не ожидая, что Ван Чун угадает причину его визита еще до того, как он что-то сказал.

— Ха-ха, нетрудно догадаться. Абу Муслим только что потерпел поражение, и он определенно не сдался и мобилизует солдат с тыла. Но он понес такие большие потери, что даже Аравия во всей своей силе не сможет сделать многое всего за четыре или пять дней. Что касается Далуна Руозана… он даже вытянул сюда охранников королевской столицы, Великую Кавалерию Мутри. В Империи У-Цана больше не осталось солдат, остается только одно: западные турки. Милорд, говорите. Что случилось с Дуву Сили? — слабо улыбнулся Ван Чун.

Из его уст сложное звучало чрезвычайно просто.

После нескольких минут молчания Чэн Цяньли быстро объяснил причину своего приезда.

— Разведчики сообщили, что после того, как Дуву Сили получил феномен формирования, турки начали практиковать его днем и ночью. Важно отметить, что, следуя методу, описанному в этих документах, они действительно преуспели в культивировании явлений формирования, и все солдаты получили значительное повышение силы.

Сделка с Дуву Сили была полностью решена Ван Чуном. Ни Чэн Цяньли, ни Гао Сяньчжи не знали деталей. Чэн Цяньли не сомневался в способностях Ван Чуна, но отчеты разведчиков за последние несколько дней сделали его довольно неловким.

— Ван Чун, вы уверены, что содержание письма было ложным? — в конце концов, Чэн Цяньли не смог подавить вопрос.

Великий Тан и западные турки были в середине войны. Дуву Сили и Далун Руозан могли отступить, но это не было настоящим отступлением, и они даже забаррикадировали дороги на восток. Их намерения были просты и очевидны. То, что западные турки стали сильнее благодаря культивированию «ложных» фявлений формирования Ван Чуна, определенно не было хорошим знаком.

— Это так? Западные турки уже начали становиться сильнее? — К удивлению Чэн Цяньли, глаза Ван Чуна осветились от этих слов, словно он только что услышал хорошие новости.

— Это…- Чэн Цяньли хотел задать еще несколько вопросов, но реакция Ван Чуна заставила его потерять дар речи.

— Ха-ха, лорд Чэн, будь спокоен. Это не так просто, как думает Дуву Сили, культивировать истинные явления формирования. По правде говоря, он даже не сможет извлечь несколько секретов феноменов формирования из культивирования этого метода. Просто, это не та дорога, которая ведет к истинным феноменам формирования, — мягко сказал Ван Чун, выражение его лица было уверенным. Такое отношение ко всему, что было запланировано заранее, несло убедительную силу.

Чэн Цяньли был ошеломлен. Он пришел в такой спешке, только потому что полагал, что в плане оказался большой недостаток. Чэн Цяньли также был чрезвычайно опытным генералом. Более того, он был также несколько выдающимся стратегом, а не просто военным генералом. Но перед Ван Чуном Чэн Цяньли был вынужден признать, что его собственные планы были совершенно неэффективны.

Он не мог предсказать даже крошечный аспект схем и методов Ван Чуна.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1021. Эмиссаp Cасанидoв!**

— Милорд поймет в будущем. Дуву Сили — проницательный интриган и чрезвычайный параноик. Обычные методы не могут обмануть такого генерала высшего класса, как он. Должны использоваться необычные методы, чтобы медленно втянуть его в ловушку. Если мое предположение верно — аура его армии и явление формирования в небе, должно быть, наконец-то прояснили все сомнения Дуву Сили, и он, вероятно, скоро сам будет заниматься этим. — Ван Чун встал и спрыгнул с валуна, выражение его лица было чрезвычайно расслабленным.

— … Если вы хотите зацепить льва, вы должны кинуть ему мяса. Что касается крючка, вы должны скрыть его в мясе! — Чэн Цяньли тупо уставился на Ван Чуна, но внезапно понял.

Явление Шести Тайн!

Это было названием версии, которую Ван Чун дал Дуву Сили.

Эпоха бедствия была эпохой великих страданий и упадка, но это был беспрецедентный золотой век для изучения боевых искусств. В процессе конструирования явлений образования из ничего, бесчисленные удивительные таланты посвятили себя созданию различных версий.

Среди всех этих версий феноменов формирования одна имел великолепную репутацию и была известна всем в апокалиптический век. Это была версия, созданная в результате исследования отшельника, известного как Монах Шести Тайн. С определенной точки зрения эта версия была даже более известной, чем истинная версия явлений образования.

Это произошло не потому, что эта версия была особенно мощной или уникальной, а потому, что последствия ее неправильного использования были наиболее серьезными.

В первые дни исследования феноменов формирования были чрезвычайно сложными, и возникало много проблем. Прогресс шел не так быстро, как хотелось бы, и некоторые люди даже полагали, что феномен образования полностью утрачен и не стоит этого внимания. Именно в это время была опубликована версия феноменов Шести Тайн.

Очевидный прирост силы и грандиозные явления привели всех в удивление. Многие другие специалисты по боевым искусствам, исследующие явления формирования, начали восхищаться этой версией. Как только феномен формирования версии Шести Тайн был первоначально проверен, версия быстро распространилась по армии, и Монах Шести Тайн получил широкую известность.

Появление этой версии привело к прекращению всех других исследований феноменов формирования. В то время все считали, что феномен формирования, наконец, вновь появился в мире и что версия Шести Тайн была окончательной формой.

Но эта версия феноменальных явлений быстро начала раскрывать свои врожденные и страшные недостатки. Это было похоже на открытие пути, ведущего к вершине горы по дороге из шипов. Все с радостью бросились по этому пути, мало зная, что путь оканчивается на высоком и крутом обрыве.

После трех месяцев культивирования явлений формирования версия Шести Тайн начала показывать последствия, включая нарушение звездной энергии, скручивание меридианов, изменение потока энергии крови и другие подобные ужасные эффекты. Эти симптомы быстро ухудшались, и к концу многие из людей, которые культивировали эту версию феноменов образования, в конечном итоге испытали ужасные дефекты совершенствования, которые оставили их тела парализованными.

Все это шокировало людей, и армия быстро выпустила приказ для всех прекратить культивировать версию феноменов формирования Шести Тайн, но ущерб уже был нанесен.

Вначале все полагали, что в версии Шести Тайн чего-то не хватает, и каждый вкладывал свой интеллект в надежде найти и восполнить недостаток. Но правда была далека от того, что они себе представляли. Чем больше они исследовали версию Шести Тайн, тем больше понимали, что эта версия феноменов формирования была ошибочной вплоть до основания. Люди шли по совершенно иному пути, который никогда не приведет их к истинному концу. Чем больше человек будет культивировать этот метод, тем сильнее он станет, но тем больше будет возможный ущерб. В итоге урон накопится до такой степени, что невозможно будет повернуть назад.

Все больше и больше людей начали осознавать недостатки версии Шести Тайн. В конце концов, даже Монах Шести Тайн заметил проблему.

Монах Шести Тайн был полон вины и раскаяния. Хотя у него были благие намерения и он никак не предполагал, что такое произойдет, его техника нанесла немыслимый вред. Никто не обвинял его, но вскоре Монах Шести Тайн исчез, и никто не знал, куда он ушел.

С уроками, извлеченными из вопроса о версии Шести Тайн, люди возобновили исследование. Израсходовав много времени и энергии, даже учитывая задержку, вызванную версией Шести Тайн, их суммарная сила в конечном итоге сумела возродить древнюю силу явлений формирования.

Дуву Сили был хитрой лисой, которая никогда не укусила бы за крючок, если бы на нем не было сладкой приманки. Что еще более важно, Ван Чун также знал, что еще до бедствия Дуву Сили отправил людей на Центральные Равнины в поисках тех людей, которые исследовали явления формирования, чтобы взять их в заложники. Впоследствии, когда была опубликована версия Шести Тайн, Дуву Сили был одним из тех, кто энергично ее культивировал.

Можно легко представить, что произойдет, когда кто-то, настолько одержимый явлениями образования, обнаружит версию Шести Тайн. Когда Ван Чун дал Дуву Сили версию Шести Тайн сейчас, было бы очень странно, если бы тот смог сдержаться.

Если бы все пошло так, как ожидалось, как только Дуву Сили начал культивировать эту версию, его недостатки начали бы проявляться в теле Дуву Сили, и Великому Генералу Небесного Волка Западных Тюрков было бы очень трудно сохранить свое место на вершине! Все было решено в тот момент, когда Дуву Сили взял Чэнь Бина в заложники. Все что нужно было — дождаться окончательного результата.

— Таким образом, Дуву Сили уже был пойман в вашей схеме. Поскольку это так, я доложу об этом Генеральному Защитнику! В будущем нам больше не нужно будет отправлять кого-либо для наблюдения за западными турками. — Выражение лица Чэн Цяньли смягчилось.

— Правильно! Другое дело. Мы приняли специального гостя в Таласе. Лорд-Защитник приглашает вас пойти с ним, чтобы увидеть этого гостя.

— Ой? — Лицо Ван Чуна застыло, показав его любопытство. Талас был опасной военной зоной. Он действительно не знал, что за человек мог посетить его, и это даже заставляло Гао Сяньчжи отправить Чэн Цяньли пригласить Ван Чуна.

— Пошли.......

Воздух был торжественным в главном зале Таласа. Войдя, Ван Чун сразу же увидел гостя, о котором говорил Чэн Цяньли. Но даже несмотря на то, что Ван Чун подготовился, он был ошеломлен при виде этого гостя.

Гость, о котором говорил Чэн Цяньли, был 1,8 метра роста. Его тело было высоким и стройным, а глаза глубокими и голубыми. Его длинные волосы были волнистыми и вьющимися, и он носил густую бороду. Он выделялся, как больной большой палец, среди остальных людей в приемной. С точки зрения внешности человек не был похож на представителя династии Тан и казался более похожим на их величайшего врага, арабов.

Но когда его глаза скользнули по одежде этого человека, Ван Чун внезапно подумал, и его глаза на мгновение вспыхнули.

— Лорд-покровитель, это… Ван Чун с вопросительным взглядом повернулся к Гао Сяньчжи, который сидел за столом в зале.

— Ван Чун, вы пришли как раз вовремя. Не так давно этот человек ворвался в город. Мы почти приняли его за араба и чуть не убили. Этот человек постоянно кричал и кричал на каком-то странном языке, поэтому мы искали Юань ШуСуна. Юань ШуСун сказал нам, что человек был не арабом, а Хорасани, и у него была важная информация для нас. Но он настаивал на том, что вам нужно присутствовать, прежде чем он что-то скажет, отказываясь говорить в ином случае

— Ой? — В глазах Ван Чуна мелькнуло удивление, и он повернулся к этому Хорасани.

— Так оно и было. — Ван Чун задавался вопросом, был ли человек Хорасани, когда впервые увидел его, но он не ожидал, что это будет правдой. Но была одна вещь, которую Ван Чун не понимал. Хорасан находился к западу от Таласа и очень далеко. Его можно было считать частью интерьера Аравийской Империи. Даже танские торговцы, курсирующие по Шелковому пути, редко ездили туда, а тем более Ван Чун.

Ван Чуну было трудно понять, почему Хорасани, которого он никогда не встречал, знал его и настаивал на встрече с ним.

— Лорд Маркиз, я тщательно его расспросил. — Юань ШуСун, одетый в свободную мантию и источавший нежную и искусную ауру, прошептал Вану Чуну на ухо. — Он действительно Хорасани. Я путешествовал там в юности. Хорасани отличаются от арабов. Он мог бы предложить нам некоторую помощь.

— Вы тот молодой командир Великого Тана? — В этот момент Хорасани, который стоял в зале, как каменная статуя, вдруг заговорил, его голубые глаза устремились на Ван Чуна. Юань Шусун застыл на мгновение, прежде чем быстро начал переводить.

— Ты меня знаешь? — Ван Чун кивнул с удивлением в голосе.

— Нет! — Неожиданно Хорасани покачал головой.

— Но я слышал о вас. В Таласе вы победили Губернатора Железа и Крови Абу Муслима. Абу Муслим является важным подданным Аравии и врагом нашего Хорасана. Он никогда не был побежден в своей завоевательной карьере и сокрушил бесчисленные страны. Для вас победить его должно означать, что вы один из самых могущественных героев. — Ван Чун несколько секунд безучастно смотрел, а потом улыбнулся. Это был первый раз, когда он услышал такую высокую оценку себе от кого-то к западу от гор Цун.

— Мне сказали, что вы хотели меня видеть и что у вас чрезвычайно важное сообщение? На что вы могли ссылаться? — Ван Чун подошел прямо к делу.

— Абу Муслим — наш враг, так как именно он руководит арабской армией в уничтожении нашей династии Сасанидов. Пока вы сражались с арабами на линии фронта, арабские мамлюки и другие армии уничтожали наш народ. Хорасан теперь является горой трупов. Ваш народ и наш народ имеют общего врага! — сказал высокий и худой Хорасани с красными глазами.

Люди в приемной смотрели друг на друга с удивлением. Никто не ожидал, что что-то подобное произошло в Хорасане.

В эту эпоху очень мало людей знали о Хорасане, и люди, которые знали о династии Сасанидов, были так же редки, как рога цилиня или перья феникса: даже Гао Сяньчжи не знал об этом. Но Ван Чун знал, что в другие времена это место носило еще более выдающееся имя: Персия!

Но самую большую реакцию у Ван Чуна вызвало не это, а другое имя, упомянутое Хорасани.

Мамлюки! Не удивительно, что я их не видел. Они были в тылу, подавляя восстание Хорасани!

Теперь голова Ван Чуна бурлила от мыслей.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1022. Pепоpтаж из Xораcана!**

Если следовать воспоминаниям Ван Чуна, мамлюки, эта самая сильная кавалерийская сила на континенте, должны были появиться в битве при Таласе. Но из-за его вмешательства Гао Сяньчжи вошел в Талас и начал битву намного раньше времени. Появилась армия Бегемотов, но мамлюки остались в тылу, чтобы подавить восстание в Хорасане… Все сильно отклонилось от курса.

Хорасан, несомненно, был еще одной измененной переменной.

— … Арабы чрезвычайно амбициозны, и иx стремление к войне и завоеванию ненасытно. Раньше погибла наша династия Сасанидов, но в следующий раз это будет ваш восточный мир. Талас — это только начало, а не конец. — говорил Хорасани с очень торжественным выражением лица.

Ван Чун и Гао Сяньчжи обменялись неуловимыми взглядами. Хорасани действительно был довольно особенным. Его суждение об арабах полностью соответствовало мнению Ван Чуна и Гао Сяньчжи.

— Что вы надеетесь получить? — вдруг сказал Ван Чун.

— Мы надеемся на союз против арабов! — сурово сказал высокий и худой Хорасани. — Возможно, вы не знаете, но хотя Абу Муслим потерпел поражение, он уже начал собирать новых солдат. Один из сильнейших арабских губернаторов, губернатор войны Кутайба и губернатор Каира Осман уже ведут войска в Талас, чтобы укрепить Абу Муслима.

— Кутайба чрезвычайно известен в Аравии, и он даже сильнее, чем Абу Муслим. Когда он завоевывает страну, он убивает всех сверху донизу, не оставляя никого в живых. Что еще более важно, два губернатора имеют много жестоких генералов под своим командованием, и их солдаты очень сильны. Если они объединятся с Абу Муслимом, вы можете столкнуться по крайней мере с четырьмя тысячами солдат в следующей битве при Таласе! Бузз!

При этих словах все в зале, включая Ван Чуна и Гао Сяньчжи, мгновенно побледнели.

В последнем сражении танцы, тибетцы, турки и арабы понесли тяжелые потери. Против оставшихся солдат Абу Муслима Великий Тан не столкнулся бы с большими проблемами, но, если эти два губернатора прибудут и укрепят его армию до четырехсот тысяч солдат, ситуация будет крайне мрачной.

По крайней мере, учитывая количество солдат, которые были у Тана в Таласе, они никак не могли справиться с четырестами тысячами арабов. Кроме того, с одним Абу Муслимом было достаточно трудно справиться. Они не хотели представить, что произойдет, если прибудут еще два арабских губернатора.

— Кроме того, поражение Абу Муслима также привлекло внимание халифа. Раньше он относился к вашей стране только как к обычной стране востока, но теперь тот факт, что губернаторы Кутайба и Осман собираются усилить Абу Муслима, является достаточным доказательством того, что теперь халиф считает вас самым сильным врагом, с которым когда-либо сталкивались арабы… Три губернатора, работающие вместе, чтобы завоевать восток, — это ситуация, которая когда-либо случалась только однажды, когда арабы завоевывали нашу династию Сасанидов. — Хорасани говорил серьезным тоном. Хорасан уже был частью арабской территории. В Аравийской Империи, которая охватывала более десяти миллионов квадратных километров, Хорасан определенно считался частью внутреннего пространства. Там можно было собрать информацию, которую Тан не мог.

— Кроме того, арабы — отвратительные люди, которые не могут смириться с поражением. Вы полностью спровоцировали их желание завоевать восток. Многие другие правители начали обращать внимание на это место. Если вы не можете удержать Талас и проиграть Кутайбе и Абу Муслиму, за ним последуют еще многие губернаторы. Их солдаты устремятся на восток и не остановятся, пока весь восточный мир не будет завоеван.

Бум! Слова Хорасани вызвали шум в зале.

— Ублюдок!

— Эти арабы слишком высокомерны. Они думают, что Великий Тан похож на те маленькие страны, с которыми они столкнулись?

— Если бы не Когурё, У-Цан, Мэнше Чжао и Восточные и Западно-Тюркские каганаты, удерживавшие его, Великий Тан имел бы всю силу в мире и мог бы легко избавиться от Абу Муслима!

— В Аравии много правителей, но разве у Великого Тана больше нет Великих Генералов? Младший Хранитель наследного принца Ван Чжунси находится в столице, у Тонглуо по-прежнему есть двадцать тысяч элитных кавалеристов, и сто тысяч солдат, Имперская армия в столице… Аравия относится к Великому Тану так же, как и ко всем этим крошечным странам?! Если бы не тот факт, что мы не можем передислоцировать своих солдат, арабов даже не стоило бы упоминать!

Генералы в приемной были в ярости от того, что услышали. Только Ван Чун и Гао Сяньчжи молчали с тяжелым сердцем. У Великого Тана не было недостатка в солдатах и Великих Генералах, но ярость генералов указала на то, в чем заключается проблема: у него просто было слишком много врагов.

Из шестисот тысяч солдат Великого Тана и его многочисленных Великих Генералов восемьдесят процентов были посвящены удержанию границ.

Центральные Равнины были домом для сельскохозяйственной цивилизации, совершенно отличной от кочевников, которыми были турки и арабы. Армии Центральных Равнин делали упор на оборону, и их большей обязанностью была защита фермеров и простых гражданских лиц. Они не жили и не умирали в битвах за завоевание и расширение границ.

В войне арабы могли бы мобилизовать огромное количество солдат, чтобы на них могли опираться от шестидесяти до восьмидесяти процентов их населения. Но Великий Тан был другим. В одном пограничном конфликте мобилизация двух Великих Генералов была уже весьма впечатляющей. В воспоминаниях Ван Чуна принцип никогда не менялся, даже в том другом пространстве и времени, откуда он пришел.

— Как вы надеетесь работать с нами? — вдруг сказал торжественным тоном Ван Чун.

Ван Чун никогда раньше не общался с Хорасани, но он немного слышал об этих людях.

Хорасаны были мужественными воинами, которые не боялись смерти. Для них способность по-прежнему обладать цепким сопротивлением несколько десятилетий после завоевания было достаточным доказательством этих признаков.

Это крайне редко случалось в завоеванных арабами землях.

— В Хорасане у нашей династии Сасанидов есть еще одна последняя сила — восемь тысяч солдат Квафрактов Асваран. Это самая мощная сила нашей династии Сасанидов и та, которую арабы больше всего хотят найти и уничтожить. Мамлюки были мобилизованы именно для того, чтобы разобраться с нашими Катафрактами Асваран 1. — Высокий и худой Хорасани на мгновение замолчал, а потом вдруг упомянул что-то, чего никто не ожидал.

— На последних этапах арабского завоевания династии Сасанидов Император лично постановил, чтобы катафракты Асваран скрывали себя, чтобы династия могла снова подняться в будущем. Таким образом, даже после того, как империя была разрушена, арабы не могли найти эту легендарную силу тяжелой кавалерии. Это являлось источником постоянного беспокойства для халифа. В последние несколько десятилетий, независимо от того, сколько солдат арабы посылали в гарнизон Хорасана, мы всегда могли нанести им болезненные удары.

— Асваранские катафракты — наша последняя сила, и их нельзя легко мобилизовать. Но если вы сможете победить арабов, победить Кутайбу, Абу Муслима и Османа, мы сможем мобилизовать катафрактов Асваран и нанести им удар, пока арабы отступают, работая с вами, чтобы нанести арабам тяжелый удар!

Бум!

Почти в то же мгновение, когда Хорасани заговорил, голос Камня Судьбы раздался в ухе Ван Чуна, словно раскат грома.

— Побочная миссия, Катафракты Асваран, начинается!

— Это последняя сила династии Сасанидов и величайший покровитель Хорасани. Она закалена огнем и кровью и имеет бесчисленные славные достижения. Это последняя сила династии. Победа пользователя над Абу Муслимом на первом этапе привлекла их внимание. Это последняя надежда Хорасани. Хорасани хотят объединиться с Великим Таном, но они также очень осторожны. Пользователь может завоевать их окончательное доверие, только выполнив второй этап миссии и полное поражение арабов, после чего они станут самыми надежными союзниками пользователя в Западных Регионах и к западу от гор Цун!

— Зв успех миссии пользователь будет вознагражден 2000 очками Энергии Судьбы. В то же время пользователь получит помощь легендарных Асаваранских Катафрактов. За провал миссии пользователь будет оштрафован на 4000 очков Энергии Судьбы. Кроме того, будет получено дополнительное ограничение мира!

— Обратите внимание: доступен только один шанс. Если пользователь провалит миссию, он перестанет общаться с Хорасани. Это первый и последний раз, и Хорасани протянет оливковую ветвь к Великому Тану. — Строки сообщений затопили мозги Ван Чуна, но никто больше не мог их услышать.

Ван Чун стоял в оцепенении, ошеломленный не голосом Камня Судьбы, а информацией, которую он обнародовал.

Асваранские катафракты!

Это была сила кавалерии, которая могла определенно войти в тройку лидеров континента. Будучи кочевым и воинственным народом, династия Сасанидов имела много общего с Аравийской Империей, в том числе тот факт, что они подчеркивали силу своей кавалерии. Когда Ван Чун стал Великим Маршалом Мира, но прежде чем стать Святым Войны, он читал об армиях и силах многих группировок и цивилизаций. Одним из них была вымершая династия Сасанидов.

Самой большой кавалерийской силой династии Сасанидов были катафракты Асваран. Хотя арабы и сасаниды подходили к этому вопросу по-разному, катафракты Асваран были очень похожи на мамлюков, и были грозной силой на поле битвы. Ходили даже слухи, что мамлюки были основаны после извлечения уроков из борьбы с Катафрактами Асваран династии Сасанидов.

Это было потому, что эта конная сила была создана намного раньше, чем мамлюки!

Но в памяти Ван Чуна эта последняя сила династии Сасанидов была уничтожена десятилетия назад, похоронена под пылью истории. Он никак не ожидал услышать об Асваранских Катафрактах таким способом.

Ван Чун ничего не сказал, но, обменявшись взглядом с Гао Сяньчжи, он увидел, что они согласились.

После войны на юго-западе Великий Тан испытывал нехватку солдат. Просьба Хорасани не противоречила целям и задачам Великого Тана, и, если бы они получили помощь Хорасана, это было бы эквивалентно гвоздю, пробивающемуся внутрь арабской территории, способной снабжать Большой Тан большим количество драгоценного интеллекта.

— Юаньцин, пожалуйста, проводите нашего гостя и хорошо его устройте! Кроме того, старший Юань, пожалуйста, скажите ему, что мы согласны с его просьбой. Я уверен, что между Великим Таном и династией Сасанидов сложится прочная дружба.

— Да! — Си Юаньцин и Юань Шусун поклонились и ответили в унисон.

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

1. Автор здесь использует термин — 安格拉 重 骑兵. — который также можно перевести как Анкарская тяжелая кавалерия. Но так как шоковая кавалерия династии Сасанидов была известна как Асваран, я выбрал это название для этого перевода.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1023. Письмo отправлено в столицу!**

Хорасани привели во внутренний зал, где его приняли Си Юаньцин и Юань Шусун. Тщательно расспросив Хорасани о несколькиx вещах, его тихо вывели из города.

— Ван Чун, вы слышали, что сказал Хорасани. Мы в очень плохой ситуации! — Отправив Хорасани, Гао Сяньчжи снова уселся за стол, его брови были глубоко нахмурены. Все были свидетелями силы Абу Муслима. Одного его удара было достаточно, чтобы сражаться на равных с гигантской обезьяной. Если прибудут еще два губернатора этого уровня при поддержке еще большего числа солдат, Талас будет невозможно удержать.

Ван Чун ничего не сказал, но его глаза выражали то же беспокойство.

Он, естественно, понимал, что говорит Гао Сяньчжи. Арабы могли мобилизовать гораздо больше солдат, чем Тан.

— У нас есть только два варианта. Первый — немедленно отступить, оставив Талас на Центральных Равнинах, прежде чем арабы смогут завершить свою широкомасштабную мобилизацию. Далун Руозан и западные турки не имеют сил, чтобы остановить нас. — сказал Гао Сяньчжи.

— Но, если мы сделаем это, мы потеряем Талас. Эта крепость является блокировкой для восточного наступления арабов. Как только мы уйдем, нам будет очень трудно найти стратегически важный район. Более того, когда мы пересечем горы Цун, мы будем в Анси. Прямо сейчас, остановив арабов в Таласе, мы предотвратим любые восстания в Западных Регионах, но если мы позволим арабам войти в Анси, то будет трудно сказать, будут ли королевства Западных Регионов продолжать сохранять свои нейтральные позиции. — покачал головой Ван Чун.

Он понимал, что говорит Гао Сяньчжи, но такой вариант был просто неправдоподобен. В Таласе они сталкивались только с Аравией, У-Цаном и западными турками, но, если они отступят к западным регионам, вероятность отступления означала, что Великий Тан мог бы добавить королевства Западных Регионов в свой список противников.

Эта ситуация была еще более катастрофической.

— Хааа, я хотел обсудить это с тобой, но, похоже, ты уже знаешь. По пути в Талас вы, наверное, видели, что западные регионы находятся в полном смятении. И это было, когда я был еще там, а мы даже еще не проиграли. Если мы отступим в западные регионы, королевства будут только впадать в хаос. Они могут даже оказаться подкупленными, как карлуки, и напасть на нас, что даст нам врагов как внутри, так и снаружи.

— Двести лет правления династии Тан в Западных Регионах, казалось, только доказали, что все попытки управлять этим местом закончатся неудачей! — Сказав это, Гао Сяньчжи поднял голову и вздохнул с глубоким чувством разочарования и поражения на лице.

За десять с лишним лет, проведенных в Западных Регионах, он получил титул Бога Войны Анси, но в этой битве за Талас он не мог собрать других союзников, кроме нескольких наемников. Ни одно из королевств не желало вступать в эту войну и помогать Великому Тану. Напротив, Великий Тан, отступивший в Западные Регионы, рискнул потерять их все.

Как мог такой гордый человек, как Гао Сяньчжи, принять это?

Рот Ван Чуна открылся, но затем он остановился.

Великий Тан слишком мягко управлял Западными Регионами. Поговорка гласила:

— Ху боится силы, а не праведности. — Это был принцип, который Центральным равнинам потребовалось несколько тысяч лет, чтобы понять. Центральные Равнины были страной, которая подчеркивала праведность и справедливость, и считала, что жители Западных Регионов думали так же. Но это было лишь принятие желаемого за действительное.

В Западных Регионах единственным применяемым принципом было «сильное верховное правление». Королевства Западных Регионов желали только самого могущественного покровителя. Такие вещи, как доброта и праведность, не имели для них никакого значения.

Это были две разные цивилизационные структуры, и тем не менее жители Центральных Равнин просто считали само собой разумеющимся, что их принципы будут приняты, но было бы гораздо страннее, если бы они действительно преуспели.

Однако война была неизбежна, поэтому сейчас не время обсуждать подобные вещи. Было много причин легкого подхода к Западным Регионам, и Гао Сяньчжи нельзя было обвинить в этом.

— Милорд не должен винить себя. Великий Тан еще не достиг этой стадии, и эта битва не является неизбежным поражением. — утешил его Ван Чун. — Что касается Анси, мы можем думать о том, что делать после окончания битвы.

— М-м. — Гао Сяньчжи кивнул и быстро сосредоточился. Перед посторонними он всегда был спокоен и собран, редко демонстрируя какую-либо слабость, даже перед Чэн Цяньли или Фэн Чанцином. То, что он мог сказать эти слова Ван Чуну, означало, что теперь он относился к Ван Чуну как к пэру, с которым он мог обсуждать многие проблемы.

Чэн Цяньли и Фэн Чанцин были превосходными подчиненными со своими собственными талантами, но с точки зрения стратегии, логистики, боевых искусств, схем… им просто немного не хватало. Таким образом, у Гао Сяньчжи были некоторые оговорки, когда он говорил с ними. Ван Чун был, вероятно, единственным, с кем он мог говорить так откровенно, раскрывая все свои заботы, не сдерживаясь.

— Ситуация действительно не достигла этой стадии, но для нас Талас является гораздо лучшим местом для решающей битвы, чем Западные Регионы. Более того, как только мы отступим в Западные Регионы, арабы могут обойти и напасть на Лунси или интерьер, ставя нас в еще более невыгодное положение. Несмотря ни на что, мы не можем покинуть Талас. — строго сказал Гао Сяньчжи. — Таким образом, у нас есть только один вариант. Мы должны как можно быстрее объяснить Императорскому Двору, что поставлено на карту, и потребовать подкрепления. — Ван Чун кивнул в полном согласии.

Абу Муслим был губернатором Востока и командовал армиями одного района, такими как армия протектората Анси Великого Тана или армия протектората Цыси. Но все было иначе, если к нему присоединятся другие губернаторы. Исходя из того, что сказал Хорасани, северная армия во главе с Кутайбой была эквивалентна армии Абу Муслима, и нужно было также учитывать, что придет еще губернатор Каира Осман.

Кроме того, халиф также готовился к отправке мамлюков.

Природа этого сражения полностью изменилась. Эта война была уже не просто локальным конфликтом, а масштабным столкновением армий. Аравия мобилизовала от тридцати до сорока процентов своих солдат. Это было не то, с чем могли справиться оставшиеся солдаты под руководством Ван Чуна и Гао Сяньчжи.

— Лорд-Генеральный Защитник и я согласны, но моего статуса в армии недостаточно для убеждения Императорского Двора. В связи с этим мне потребуется помощь лорда-генерального защитника. — строго сказал Ван Чун.

— Будьте уверены, я передам вам мемориал с полным отчетом. Это сражение чрезвычайно важно. Исходя из того, что сказал Хорасани, у арабов есть ненасытные амбиции. Если мы позволим им оккупировать Талас, они втолкнут все свои армии в Восток, где тибетцы и западные турки служат их союзниками, к востоку от гор Цун. Это, вероятно, величайший враг, с которым столкнулся Великий Тан за последние несколько сотен лет. — с тревогой сказал Гао Сяньчжи. Как выдающийся Великий Генерал Гао Сяньчжи обладал проницательным и дальновидным взглядом.

— Меня беспокоит только то, что министры при дворе, не участвуя в битве, не поймут ее важности и последствий. Это будет не так просто, как завоевание Таласом арабов. Если тигр демонстрирует слабость, соберется стая волков. Более того, фракция короля Ци и его любовь к политическим интригам создадут еще большую угрозу безопасности страны. Учитывая их поведение в прошлом, они попробуют все имеющиеся в их распоряжении методы, чтобы создать неприятности и заблокировать наш мемориал. И более того…

— Императорский Двор не имеет солдат для отправки! — С этими последними словами Гао Сяньчжи глубоко вздохнул.

Он послал десятки писем в Императорский Двор с просьбой о подкреплении в Таласе, но в итоге армия протектората Цыси Ван Чуна, кавалерия Ушана, и войска, которые Императорскому Двору удалось собрать, насчитывали всего лишь шестьдесят тысяч солдат. Оставшиеся почти шестьдесят тысяч солдат были наемниками, на которых Ван Чун потратил непомерное количество золота.

Если бы он, генерал-покровитель Анси, смог получить лишь столько солдат после целых двух месяцев усилий, можно было бы легко представить, как плохо идет Великий Тан навстречу.

Ван Чун замолчал. В зале было так тихо, что можно было услышать падение булавки.

Он, естественно, понимал проблему, о которой говорил Гао Сяньчжи, но Великий Тан не был Аравией. У него было слишком много границ и слишком много врагов на границе. Если сложить армии стран, граничащих с Великим Таном, их будет в диапазоне от двух до трех миллионов. Было очень впечатляюще, что Великий Тан смог сдерживать их с помощью имеющихся у него солдат.

И кроме того, как и говорил Гао Сяньчжи, Король Ци будет очень большим препятствием!

Кажется, я не могу больше его оставлять! — тихо сказал себе Ван Чун.

Если Великий Тан хотел испытать возрождение и пережить бедствие, огромный барьер, которым был Король Ци, необходимо было устранить. Впервые Ван Чун осознал огромную угрозу, которую представлял Король Ци. Будь то Центральные Равнины или Большой Тан, королю Ци больше не разрешалось оставаться при дворе.

— Лорд Генеральный Защитник, будьте спокойны. Даже если король Ци и его люди попытаются остановить нас в Императорском Дворе, у меня есть способы справиться с ним. Мне просто нужен лорд-защитник, чтобы подготовить для меня два письма. — Увидев любопытный и вопросительный взгляд Гао Сяньчжи, Ван Чун стал откровенным.

— Другое письмо… для моего деда. — Гао Сяньчжи сначала смотрел безучастно, но затем в его глазах появился намек на понимание и уважение. Герцог Цзю Великого Тана был премьер-министром, который руководил страной и довел ее до золотого века. Он был важным и заслуживающим доверия субъектом, который помог Императору Мудрецу взойти на трон и помог ему создать настоящее великолепие Великого Тана. Все в мире знали его имя.

— Если герцог Цзю заступится в этом вопросе, все будет по-другому. — искренне сказал Гао Сяньчжи.

Мир стал свидетелем подвигов герцога Цзю. Без его искренней помощи Великому Тану было бы очень трудно достичь своего нынешнего высшего и почитаемого статуса. Более того, достижения герцога Цзю не были ограничены политическим и административным миром. Он также сделал много выдающихся вкладов в военной области.

Пребывание герцога Цзю в должности премьер-министра внесло большой вклад в длительный период мира и процветания Великого Тана.

Что еще более важно, когда герцог Цзю решил уйти в отставку в самый разгар своей карьеры, только энергичная просьба Императора Мудреца от имени народа помешала герцогу Цзю полностью выйти из общества. Несмотря на это, в Посольстве Четырех Кварталов герцога Цзю редко вмешивалось в дела двора. Он касался только самых критических вопросов.

Выполнить этот критерий было чрезвычайно сложно.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1024. Пepеxод на воcток от гор Цун!**

— Лорд Генеральный Защитник, в текущей ситуации мы можем только перебрасывать солдат с границы. У вас гораздо больше старшинства в армии и связей с другими Генеральными Защитниками. Можно ли попросить солдат у других Генеральных Защитников? — сказал Ван Чун.

Великая армия Тана была смесью Ху и Хань. Личность Ван Чуна была слишком неординарной, чтобы просить солдат, но у Гао Сяньчжи не было такой проблемы. Более того, его старшинство и отношения с другими генералами и генералами-защитниками были чем-то, с чем Ван Чун не мог сравниться, даже с его превосходным стратегическим умом и невероятным талантом.

Гао Сяньчжи некоторое время думал, и наконец ответил:

— В настоящее время в Протекторате Бейтина больше всего солдат, и у меня были некоторые отношения с Генеральным Защитником Ань Сишуном. Если я с ним свяжусь, я смогу одолжить несколько солдат. Даже если протектората Бейтина в настоящее время не хватает. По моим оценкам, я могу получить от четырех до шести тысяч солдат.

— Если это четыре-шесть тысяч, то вы должны получить только лучших. Это не должно иметь слишком большого эффекта для Протектората Бейтина. — строго сказал Ван Чун.

— М-м! — Гао Сяньчжи кивнул. Качество было лучше, чем количество, когда дело касалось солдат. Он и Ван Чун были единодушны в этом. Более того, армия протектората Анси всегда была местом, где собирались лучшие солдаты Великого Тана. Если кто-то не может требовать количества, то он должен сделать все возможное, чтобы стремиться к качеству. Это был принцип, который Гао Сяньчжи всегда поддерживал.

— Есть также Гешу Хан. Он держит Лунси. После Протектората Бейтина его можно считать ближайшим к нам. Более того, армия Большой Медведицы обладает удивительной силой и должна быть в состоянии предложить нам некоторую помощь. — Гао Сяньчжи на мгновение замолчал, и в его глазах появился намек на нерешительность.

— Но Гешу Хан и я редко общаемся друг с другом. Мне будет очень трудно убедить его. — Оставь это мне. — Ван Чун слабо улыбнулся в понимании. Среди Великих Генералов Ху Гешу Хан был самым уникальным. В молодости он восхищался культурой Центральных Равнин и говорил на столичном диалекте более свободно, чем на своем родном языке Ху. Его поддержал младший опекун наследного принца Ван Чжунси, поэтому, хотя он и начал свою военную карьеру поздно, его рост в армии был чрезвычайно быстрым. Кроме того, в отличие от других Ху, которые наполняли свои армии в основном солдатами Ху, армия Большой Медведицы Гешу Хана состояла на девяносто процентов из Хань.

Его отношение полностью выделялось на фоне остальных.

Таким образом, несмотря на то, что Гао Сяньчжи, Фуменг Линча, Ань Сишунь и другие генералы поддерживали отношения с Гешу Ханем на поверхности, глубоко внутри начали формироваться трещины. Гешу Хан хорошо знал об этом, поэтому он обычно не общался с ними, а связывался только тогда, когда это было абсолютно необходимо.

— … Можно считать, что у нас с Гешу Ханом поверхностная дружба. Я должен быть в состоянии получить от него солдат. — сказал Ван Чун.

Гао Сяньчжи был ошеломлен, но он быстро что-то подумал и почувствовал себя свободно. В битве армии Большой Медведицы с Великим Генералом Белого Льва У Тадрой Кхонгло она понесла серьезные потери. Многие знали, что Ван Чун подарил Гешу Хану десять тысяч высококачественных тюркских боевых лошадей. В армии Большой Медведицы Гешу Хана было только двадцать тысяч солдат, поэтому дарование Ван Чуном десяти тысяч лошадей было все равно что посылать уголь посреди снежной погоды, что решило его чрезвычайную ситуацию.

Из этого можно сделать вывод, что Гешу Хан определенно был ему обязан.

— Но даже в этом случае у нас не хватает мужчин! — Гао Сяньчжи поднял голову и вздохнул. Даже если они получат шесть тысяч человек из Протектората Бейтина и три тысячи человек от Гешу Хана, это будет только девять тысяч. Для этой войны это было равносильно выливанию чашки с водой на горящую телегу.

Удивительно, но Ван Чун улыбнулся, услышав слова Гао Сяньчжи.

— Ха-ха, лорд-покровитель, мы пересечем эту гору, и доберемся до нее. Великий Тан — это же Великий Тан, и его ресурсы далеко не исчерпаны. Если все его солдаты находятся в других областях — это не значит, что у него нет солдат. После небольшой реорганизации он сможет отправить их… У Великого Тана не было солдат для отправки, но разве я не пришел с армией в сто тысяч? — Нашим главным приоритетом должно быть обсуждение того, как сообщить об этом в Императорский Двор. — Гао Сяньчжи тупо уставился на Ван Чуна, а затем улыбнулся.

— Ты прав! — Время медленно шло, и два высших командира династии Тан в Таласе всю ночь обсуждали различные детали, от заката до рассвета, прежде чем наконец отправиться спать.

Флапфлап!

Когда взошло солнце, орлы вылетели из Таласа, улетев во все стороны.

......

Свист!

Орел спустился с неба в протекторат Анси. Это было самое близкое к Таласу место, поэтому Фэн Чанцин первым получил сообщение.

— Вербуй солдат из королевств Западных Регионов! — Фэн Чанцин открыл письмо, увидел слова, написанные Гао Сяньчжи, и сразу же ошеломился. Просьба Гао Сяньчжи была очень простой. Он надеялся, что Фэн Чанцин сможет призвать солдат из королевств Западных Регионов во имя армии протектората Анси и Великой Династии Тан. В качестве награды армия протектората Анси обеспечит королевствам много золота после победы.

— Где же Анси получит все это золото? — Фэн Чанцин горько улыбнулся, читая письмо. Будучи административным и логистическим помощником Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин понимал состояние Анси больше, чем кто-либо другой. Хотя оно атаковало процветающее королевство Ши, дворянам королевства Ши удалось вырваться со значительным количеством своего богатства, используя секретные туннели, в результате чего армия протектората Анси получила намного меньше, чем говорили слухи. Более того, после битвы Гао Сяньчжи отправил не менее половины трофеев в Императорский Двор и императорский дом. Половина остатка была передана Гао Сяньчжи Бянь Линчэну.

Бянь Линчэн оказал большую помощь Гао Сяньчжи в его официальной карьере, но он был довольно жадным, и лишь небольшого богатства было недостаточно, чтобы удовлетворить его. Относительно оставшейся четверти Гао Сяньчжи оставил немного для себя и распределил остальное между армией протектората Анси, карлуками и ферганцами.

Таким образом, у армии протектората Анси не было больше денег, чтобы набирать солдат. Если бы это было не так, Фэн Чанцин не был бы в таком отчаянном положении.

— Королевства Западных Регионов всегда жаждали богатства, и нет ни одного, которому бы не нравились золото и серебро. Хотя я могу обмануть их сейчас и набрать некоторых солдат, когда война закончится, и армия протектората Анси не сможет производить обещанные деньги, они будут постоянным источником неприятностей. — Фэн Чанцин посмотрел на письмо с глубокой обеспокоенностью.

Вербовка, предложенная Гао Сяньчжи, считалась частной вербовкой от имени армии протектората Анси. Бюро военнослужащих не согласилось с этим планом, поэтому Императорский Двор не выплатил долг. Армия протектората Анси должна была придумать собственный путь.

Во-первых, в королевствах Западных Регионов не было много солдат, поэтому вербовка не принесла бы слишком много. Более того, последствия этого призыва могут подорвать престиж армии протектората Анси в Западных Регионах и даже в случае победы создать много проблем. По мнению Фэн Чанцина, это был нецелесообразный курс действий.

Но когда Фэн Чанцин увидел последнюю строчку письма, он сразу же замер.

. -. Чанцин не нужно беспокоиться. Что касается денег на вербовку, Молодой Маркиз принял меры. Молодой Маркиз записал все свои планы в другом письме.

Эти простые слова ошеломили Фэн Чанцина.

Когда Генеральный Защитник приблизился к Ван Чуну? Разве их отношения не были достаточно напряженными до всего этого? И что он имел в виду, когда сказал, что все деньги уже рассчитаны? И что Ван Чун написал все в другом письме?

После нескольких минут шока Фэн Чанцин быстро все понял. Может быть, это было не одно письмо из Таласа, а два? Фэн Чанцин посмотрел, и, как и ожидалось, под этим письмом было другое. Слова, написанные там, полностью отличались от слов Гао Сяньчжи. Хотя они были искривлены и изогнуты, они излучали ауру силы.

Это был Молодой Маркиз!

Фэн Чанцин быстро схватил письмо и начал его читать. Хотя он небрежно читал его вначале, но чем больше он читал, тем серьезнее и мрачнее становилось его выражение лица, и он даже прочитал письмо еще три раза.

— Ха-ха, попроси компенсацию у арабов и используй эту компенсацию, чтобы заплатить королевствам Западных Регионов! Молодой Маркиз, только ты мог подумать об этом методе… но лучшего плана нет! — Фэн Чанцин ударил письмом о стол и издал смех. Он всегда считал себя самым нетрадиционным администратором Западных Регионов, но теперь казалось, что Ван Чун был даже лучше него. Требование о компенсации потерь в войне от проигравшей стороны было чем-то, чего никогда не случалось в Великом Тане. С помощью этого метода Ван Чун использовал войну для поддержки войны.

Ван Чун также четко объяснил, что, если Великий Тан будет побежден и потеряет Западные Регионы, королевства перейдут к арабам, поэтому, естественно, не нужно будет выплачивать деньги. Если они выиграют, они могут просто продвинуться в Аравию и потребовать деньги от арабов, чтобы заплатить королевствам Западных Регионов. Таким образом, Фэн Чанцину не о чем было беспокоиться.

Солдаты обучались тысячу дней, чтобы их можно было использовать одно мгновение. Великий Тан управлял Западными Регионами в течение более двухсот лет, так что теперь пришло время Западным Регионам расплатиться и сражаться за Великий Тан!

— Молодой Маркиз, я сделаю все, как ты говоришь. — С яркими глазами Фэн Чанцин взял кисть, развернул лист бумаги и начал писать.

......

Тип тип! Несколько птиц-курьеров полетели на восток по Шелковому Пути. Они быстро достигли территории Цыси, где несколько орлов откололись от стада.

— Наконец-то начинается! — Су Ханьшань отложил письмо, и на его холодном и отчужденном лице не было написано удивления. Взрыв! Движением его запястья письмо было порвано, между пальцами посыпались бесчисленные кусочки бумаги.

Тыгыдык! Су Ханьшань развернул лошадь и начал ехать к тренировочной площадке. Восемь тысяч бандитов, которых Ван Бэй завербовал на Великом Шелковом Пути, собрались там, и все они были в доспехах регулярной армии. Их позы были прямыми, и они источали героическую и опытную ауру. Никаких доказательств того, что они когда-то были бандитами и разбойниками, видно не было.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1025. Oбcуждeние при двoре!**

Всего за полгода Су Ханьшань превратил этих бродячих и не способных к сотрудничеству бандитов в идеальных солдат. Даже Ван Бэй чувствовал восхищение этим подвигом. Этот человек, казалось, обладал лучшим талантом военного командира, способным превратить самых посредственных мастеров боевых искусств в превосходного солдата.

Кроме того, Су Ханьшань даже использовал отношения между бандитами и обещание вознаграждения, чтобы завербовать еще больше из них. Цыси был теперь домом для новой армии из почти двадцати тысяч разбойников.

— Вперед!

Су Ханьшань стегнул своего коня и бросился вниз.

Двадцать тысяч солдат немедленно присели, прицелились и ударили. Бууум! Воздух взвыл, и сработали четыре тысячи баллист, а тысяча баллист работали отростками великих кланов столицы. Пять тысяч баллистических болтов взлетели, словно драконы, поднимающиеся с моря, быстро пронзая цели.

— Неплохо!- одобрительно кивнул Ван Бэй.

— С такой скоростью, эта армия баллист полностью закончит тренировку всего через месяц. — Ван Бэй вырос в клане министров и генералов, поэтому с тех пор, как он был ребенком, он познакомился с бесчисленными генералами. Более того, воспитание его клана подняло его понимание военной стратегии до уровня, на который обычные люди не могли рассчитывать. Но Су Ханьшань был другим. Это был первый раз, когда он видел такой невероятный талант в человеке. Даже титульные генералы Великого Тана не могли сравниться с ним.

Такого рода таланта было достаточно, чтобы достичь бригадного генерала, возможно, даже Великого Генерала!

Каких людей набрал мой младший брат!

Ван Бэй мысленно вздохнул. В этот момент он внезапно понял, почему Ван Чун оставил Цыси на Су Ханьшаня.

— Хиах! — Ван Бэй быстро подвел свою лошадь к другому концу тренировочной площадки.

Игого!

За несколько сотен чжан от армии баллист, ржали лошади, и кавалерия Ушана скакала через тренировочную площадку, взбалтывая энергетические бури и окружающие их облака пыли. Кавалерия Ушана была исключительно дисциплинированной, и аура, которую они излучали, была на другом уровне по сравнению с солдатами баллисты.

В то время как Ван Чун руководил своей армией в Таласе, вторая группа кавалерии Ушана, в общей сложности шесть тысяч, прибыла в Цыси, полностью благодаря усилиям Сюй Цицинь.

Битва при Таласе была чрезвычайно важна, связана с судьбой империи и всего ее народа. Выслушав подробное объяснение Сюй Цицинь, деревня Ушана послала еще более грозную группу солдат, и даже некоторые жители Имперских боевых войск присоединились к армии. Могущество жителей Ушана было бесспорным, но им не хватало систематической военной подготовки, этот недостаток они и пытались решить.

— Стоп! — В воздухе прозвучал жесткий голос, твердый и холодный. Когда эхом отозвался голос, зашевелился боевой конь, и черный тюрк выехал из шести тысяч кавалеристов Ушана к Ван Бэю.

— Какой приказ у генерала Вана? — Цуй Пяоци остановился в нескольких шагах от Ван Бэя и заговорил. Его поза была прямой, а выражение лица холодным и отчужденным. Он выглядел довольно похожим на Су Ханьшаня.

Ван Бэй был вторым братом Ван Чуна, отношения, которые давали Ван Бэю чрезвычайно высокий авторитет среди жителей Ушана. Во время обучения своих людей в Цыси Цуй Пяоци почти полностью взаимодействовал с Ван Бэем, а Ван Бэй не мешал обучению жителей деревни. Если он пришел, это было определенно для чего-то важного.

— Цуй Пяоци, время истекает. Из Таласа пришло письмо. Не более чем через месяц всем вам придется выйти на поле битвы. — строго сказал Ван Бэй.

Деревня Ушана была отрезана от мира, и большинство жителей деревни были простыми и неискушенными людьми, мало понимающими в военных делах. Цуй Пяоци, однако, был другим. В деревне Ушан он обладал крайне редким талантом командования. Хотя он с самого начала не очень разбирался в военной стратегии, для его полного понимания было бы достаточно небольшого объяснения. Таким образом, на более поздних этапах одного Цуй Пяоци было достаточно.

— Понял. Генерал Ван, будь спокоен. Месяца не понадобится. Мы закончим через двадцать с лишним дней! — Строго сказал Цуй Пяоци, его решительное лицо было лишено эмоций.

С этими словами он немедленно развернулся и направился обратно в армию, чтобы возобновить обучение.

— Режущая формация! Спешите! — Шесть тысяч кавалеристов Ушана внезапно разбежались во всех направлениях.

......

Тип тип!

После нескольких дней полета на восток через высокие горы и вершины, несколько черных орлов наконец прибыли в столицу, разлетевшись по разным направлениям.

В Посольстве Четырех Кварталов рыба плавала в круглом пруду с лотосами, окруженная густым бамбуковым лесом. Искусственная гора маячила рядом с прудом, источая ауру спокойствия. В этот момент старик, одетый в белое, с гениальным лицом сидел у бамбукового стула у пруда и молча ловил рыбу.

В отличие от того, как другие люди ходили ловить рыбу, на удочке старейшины была только веревка и никакого крючка. Более того, конец веревки был подвешен в воздухе, а не находился в воде. Но даже в этом случае много рыбы в пруду собралось под веревкой, а некоторые даже собрались вокруг берега, глядя на старика. Старейшина в белом халате, казалось, обладал некой уникальной силой, которая привлекала к нему рыбу.

Глаза старика были полузакрыты, а лицо было расслаблено. Он неподвижно сидел на стуле, казалось, единый с садом, прудом и рыбой.

Неподалеку от него, несколько охранников Имперской Армии склонили головы, их глаза излучали глубокое уважение, когда они смотрели на спину старейшины.

— Рапорт! — В этот момент громкий голос и быстрые, тяжелые шаги имперского солдата проникли через бамбуковый лес.

Всплеск! В пруду началась суматоха, и рыба испугалась, безмятежность и спокойствие исчезли без следа.

— В чем дело? — Командир подразделения Имперской армии бросился вперед, чтобы остановить имперского солдата, несущего сообщение. — Разве я не говорил вам, что запрещено беспокоить герцога Цзю, пока он рыбачит? Вы уже забыли об этом!

— Милорд, это новости из Таласа. — торжественно ответил посланник. Естественно, он понимал правила Посольства Четырех Кварталов, но эта новость была чрезвычайно важна, особенно учитывая печать на письме.

— Даже если так. Разве вы не можете просто подождать немного …. — сердито сказал офицер Имперской армии.

— Это от Чун-эра? — В этот момент позади него донесся мягкий пожилой голос. При этих словах оба мужчины задрожали и сразу же опустили головы.

— Герцог Цзю, это не от Юного Маркиза, а от генерального защитника Анси, лорда Гао Сяньчжи! — почтительно сказал посланник.

У пруда старец в белой одежде на мгновение застыл, и наконец повернул голову.

— Принеси мне это письмо.......

Когда герцог Цзю получил письмо Гао Сяньчжи, в соседнем дворце Тайцзи письмо из далекого Таласа было похоже на гигантский валун, врезавшийся в озеро Императорского Двора Великого Тана.

— Это недопустимо! Великий Тан только что победил в Таласе, так почему мы должны послать больше солдат? — Талас даже не является территорией Великого Тана. Поскольку мы выиграли, они должны были уйти в Анси. Почему Гао Сяньчжи и Молодой Маркиз намерены оставаться в Таласе? Почему они решили, что Великий Тан находится в ужасной опасности? Что это за трехсторонний альянс, о котором они говорят? Если арабы были действительно столь грозными, как они утверждают, как они были побеждены? На мой взгляд, это всего лишь панический разговор, который они используют, чтобы добиться больше солдат и укрепить собственную базу силы! Ваше Величество, этот субъект желает привлечь к ответственности Гао Сяньчжи и временного генерального защитника Цыси Ван Чуна. Эти двое раздувают свои достижения и лгут о военной ситуации, чтобы шантажировать Императорский Двор. — в зале слышались возмущенные голоса. В тот момент, когда на память пришли Ван Чун и Гао Сяньчжи, началась настоящая ссора.

— Бессмысленная агрессия! Ничего, кроме бессмысленной агрессии! Императорский Двор уже заплатил большую цену и потерял многих людей за это место за пределами цивилизации! Чего еще они хотят? — Возражения лиц гражданских чиновников были особенно острыми.

— Мой Великий Тан стоял в течение двухсот лет и пережил все виды штормов. Может ли он действительно упасть от какой-то крошечной и безымянной страны на западе? — Гражданский чиновник вышел вперед и яростно поставил под сомнение решение Ван Чуна.

— Абсурд! Ван Чун — ученик Сына Неба, а военные дела — жизненно важный вопрос государства. Вы утверждаете, что он лжет об этом?

— Что это за бессмысленная агрессия, о которой вы говорите? Вы сдадитесь, только когда все люди от Анси до Лунси станут несчастны? Все уже забыли о юго-западе? Если бы не Молодой Маркиз, ситуация была бы немыслима!

— Ваше Величество, эта тема побуждает помощника министра обрядов Чжана Мушэна обсуждать войну, даже не участвуя в ней! Важный государственный вопрос, касающийся жизни людей, нельзя откладывать из-за недопонимания ученого!

Оппозиция гражданских чиновников вызвала столь же яростную реакцию генералов. С древних времен гражданские чиновники были известны как мелкие люди, которые быстро выдвигали обвинения. В конфликтах между гражданскими и военными чиновниками при дворе генералы обычно отступали и не ссорились с гражданскими чиновниками. Но в этот раз все было иначе. Почти все генералы выступили против гражданских чиновников.

Чем больше человек изучало битву при Таласе на северо-западе, тем больше понимало, насколько могущественен враг. Даже Гао Сяньчжи чуть не погиб, не говоря уже о ком-то еще. Неравенство между двумя силами было настолько велико, что было почти абсурдно, что Ван Чун сумел выйти победителем.

Если Ван Чун и Гао Сяньчжи направили совместный мемориал ко двору с просьбой о подкреплении, то ситуация должна быть крайне тяжелой.

Здесь на карту были поставлены десятки тысяч солдат, два Великих Императорских Генерала и вся империя. Сейчас не время сдавать позиции. На протяжении последующих династий конфликт между гражданскими и военными чиновниками никогда не прекращался, хотя он всегда был довольно сдержанным. Но на этот раз мемориал Ван Чуна и Гао Сяньчжи привел к тому, что конфликт, который так долго бродил на заднем плане, полностью вспыхнул.

Король Ци стоял рядом со столбом с изображением дракона из киновари, холодно хихикая про себя, и наблюдая за происходящим.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1026. Беcпoкойство Коpоля Cуна!**

Дворцовая дискуссия длилась с утра до вечера, ссора достигла беспрецедентного уровня. С наступлением ночи из императорского дворца выехала золотая карета, украшенная драконами. Внутри Король Сун был вне себя от беспокойства.

Его старый дворецкий, обхватив руками рукава, с тревогой спросил:

— Ваше Высочество, дело Таласа идет не гладко? — Король Сун часто сталкивался с препятствиями при дворе, но он редко волновался об этом.

— М-м. — Король Сун кивнул, не пытаясь спрятаться от старого дворецкого.

— Ваше Высочество, будьте спокойны. С вопросом Таласа определенно все будет хорошо. Король Ци всегда был против вас, но разве ваши предложения не были приняты в любом случае? — утешалстарый дворецкий.

— Хаах… — Король Сун не мог не вздохнуть.

— Если бы это было так просто, как если бы только король Ци усложнил ситуацию и толкнул министров двора вступить в оппозицию. Однако на этот раз король Ци ничего не сказал против, он просто наблюдал со стороны. Истинная оппозиция — гражданские чиновники Великого Тана!

Бззз! При этих словах старый дворецкий в шоке замолчал. Несмотря на то, что старый дворецкий редко обращал внимание на вопросы двора, он все же знал, что политический конфликт между гражданскими и военными должностными лицами был даже более жестоким, чем конфликты между группировками. Если гражданские чиновники, а не король Ци, выступали против дальнейшего развертывания солдат, то вопрос имел бы совершенно иной характер.

Король Сун продолжил чрезвычайно серьезным тоном:

— После десятилетий мира все слишком привыкли к мирным дням, испытывая все большее отвращение к войне. Я волнуюсь, что это только начало.......

Дебаты при дворе усилились, и, по мере того, как они затягивались, слово «Аравия» стало звучать на каждой улице и в переулке Великого Тана. Аравия, У-Цан, Западные турки и Талас стали теперь терминами, часто используемыми в ресторанах и чайных.

Пока столица гудела от разговоров об этом трехстороннем союзе, орел с золотыми когтями взмахнул крыльями и узлетел, как молния, на северо-восток. Несколько дней спустя в протекторате Андуна в Ючжоу, скрестив ноги, Чжан Шоугуи протянул руку и взял письмо у одного из своих охранников. Палатка затихла, и все вокруг повернулись к Богу Войны северо-востока Великого Тана.

— Ха-ха, эти мерзкие ученые! Без завоеваний солдат, как Великий Тан мог бы достичь своего нынешнего мира? Мальчик в Таласе просчитался. Если бы он проиграл эту битву, Императорский Двор мог немедленно вызвать солдат, но раз он победил, вытащить любого солдата из двора стало гораздо легче сказать, чем сделать.

В этот момент раздался голос из-за спины Чжан Шоугуи, принадлежащего Чжао Кану, заместителю генерала армии протектората Андуна, у которого было выражение глубокого уважения на лице.

— Милорд, вопрос о Таласе в настоящее время является разговором о столице. Ван Чун и Гао Сяньчжи утверждают в своем письме, что у арабов четыреста тысяч солдат, которые собираются спуститься на Талас. Более того, как только арабы победят, они отправят бесконечную поток солдат сюда. Может ли одна Аравия иметь столько солдат? Сколько правды в этом?

— Это все правда, конечно! — К его удивлению, Чжан Шоугуи, не задумываясь, подтвердил эту новость.

— Когда я руководил Лунси, я слышал, что арабы были жестокими людьми, которые любили войну и что они завоевали многие страны к западу от гор Цун. В то время я даже в частном порядке послал некоторых людей, чтобы собрать разведданные и определить правдивость этого. Таким образом, уже тогда я пришел к выводу, что одна гора не сможет удержать двух тигров, и что война между Аравией и Великим Таном была неизбежна! Все в Императорском Дворе считают, что Гао Сяньчжи и мальчик преувеличивают, но я знаю, что у них определенно нет этой смелости… Обмануть суверена не является легким преступлением! — Генералы Юйчжоу были ошеломлены этим выводом.

Талас был невероятно далеко, и весь двор ничего толком не знал о ситуации там. Никто не ожидал, что на далеком северо-востоке, на другом конце света, их собственный Генеральный Защитник, похоже, будет знать ситуацию, как тыльную сторону своей ладони. Но они быстро начали приходить в себя.

— Ха-ха, учитывая, как ведут себя Гао Сяньчжи и Ван Чун, у них определенно не более шестидесяти тысяч солдат. Если это действительно так, как они говорят, тогда, когда придут четыреста тысяч солдат Аравии, разве они не будут обречены, если не получат подкрепления от двора?

— Хммм, кого они могут обвинить в этом? Гао Сяньчжи — младший, который просто не может сравниться с нашим лордом в старшинстве и боевых искусствах. Но после одержания нескольких побед он смеет называть себя Богом Войны, полагая, что у него есть право стоять на одном уровне с нашим лордом. Он даже не задумывался ни на минуту. Достижения нашего лорда — не то, с чем можно его сравнивать! Что касается этого мальчика, он полагался на поддержку своего клана, чтобы выступить против Генерала Протектора в столице. Как же нелепо! Мне бы хотелось увидеть, как эти двое пытаются конкурировать с нашим лордом после этого кризиса в Таласе!

— Хахаха, это то, что вы называете неприятностями для себя!

Все люди в палатке смеялись и издевались, с восхищенными взглядами на лицах. Для армии протонтов Андуна ни Гао Сяньчжи, ни Ван Чун не были хорошими людьми. Гао Сяньчжи никогда не проявлял особого уважения к Чжану Шоугуи, а Ван Чун унизил генерального защитника, убив Ашину Суган в столице. Никто здесь не имел хорошего впечатления о них.

Чжан Шоугуи сидел в палатке, слегка постукивая рукой по столу, и молча улыбался.

— Рапорт! — В этот момент посыльный ворвался в палатку с письмом в руках, и опустился на одно колено.

— Лорд-покровитель, пришло письмо из Таласа. Милорд, пожалуйста, прочтите его!

Бузз!

В палатке стало жутко тихо. Все обернулись к посланнику как один, и даже Чжан Шоугуи поднял бровь и повернул голову.

Талас был землей за пределами цивилизации и никогда не управлялся Великим Таном. Несколько месяцев назад никто бы даже не услышал его имени, но теперь каждый в Ючжоу слышал о нем.

— Милорд, что происходит? Почему мы получили письмо от Таласа в такое время? — Справа от Чжана Шоугуи сидел Ху с диким лицом в белом халате. В это время у этого человека появилась глубокая складка на лбу.

В отличие от остальных, у него были белоснежные брови. В Ючжоу практически не было никого, кто бы не знал его имени.

Байчжэнь Туолуо!

Это был знаменитый генерал при Чжане Шоугуи, свирепый Ху, которого Чжан Шоугуи завербовал в Ючжоу, и бригадный генерал! Он был исключительно способным командиром.

Другие генералы молча повернулись к Чжану Шоугуи.

— Ммм, все, что он хочет, мы узнаем, кода прочтем письмо. — Чжан Шоугуи улыбнулся, махнув курьеру.

Чжан Шоугуи взял письмо и заглянул в него. Его цвет лица сразу стал странным.

— Хахаха, интересно, интересно! — Чжан Шоугуи внезапно испустил рев, который поразил всех остальных в палатке.

— Милорд, что случилось? — сказал Байчжэнь Туолуо.

— Хех, действительно интересно! Брат Ван из Таласа послал письмо с просьбой о помощи. Он хочет, чтобы я послал группу солдат, чтобы помочь ему. — Чжан Шоугуи заревел от смеха.

— Чего?

— Помочь им? Как это возможно? Они сумасшедшие? — Думать, что они подумают, чтобы запросить подкрепление у армии Протектората Андуна! Они могут также надеяться, что солнце встанет с запада! — Эта новость ошеломила всех в палатке. Они только что говорили о Ван Чуне и солдатах в Таласе, и вдруг от них пришло письмо с просьбой о помощи. Как это было смешно!

Выражение лица Чжана Шоугуи было странным, и он лишь слабо улыбнулся, передавая письмо Байчжэнь Туолуо.

— Чжао Кан, Байчжэнь Туолуо, остальные, прочитайте это и скажите мне, что вы думаете. — Байчжэнь Туолуо безучастно посмотрел, подсознательно взял письмо и начал читать его вместе с другими генералами в палатке.

— Милорд, я полагаю, что вы можете проигнорировать это письмо. Вопрос о Таласе должен решать Императорский Двор. Это не наше место, чтобы говорить. — сказал Байчжэнь Туолуо, прочитав письмо. — Более того, Ючжоу невероятно далек от Таласа. Гао Сяньчжи и парнишка не должны обращаться за помощью к нам, даже не принимая во внимание недовольство им Милорда.

В чрезвычайной ситуации, в которой находился Талас, армия Протектората Андуна была, пожалуй, худшим местом, где можно было получить подкрепление.

— Чжао Кан, что ты думаешь? — Чжан Шоугуи слабо улыбнулся и повернулся к своему заместителю Чжао Кану.

— Милорд, генерал придерживается той же точки зрения, что и Байчжэнь Туолуо. Ваш подчиненный считает, что об этом письме не нужно беспокоиться. Мы можем действовать так, как если бы мы его никогда не получали. — сказал Чжао Кан.

Остальные люди в палатке кивнули в знак согласия. Чжан Шоугуи и Ван Чун ссорились раньше, а его дедушка Ван Цзюлин даже однажды осудил Чжана Шоугуи. Если бы не он, Чжан Шоугуи уже мог бы стать премьер-министром.

— Ха! — Правая рука Чжана Шоугуи слегка стукнула по столу, и затем он сказал то, что всех поразило.

— Чжао Кан, Байчжэнь Туолуо, вы двое следовали за мной на протяжении многих лет и уже давно достигли уровня бригадного генерала, но вы остаетесь на этом уровне. И все же этому крошке Клана Ван удалось сесть на трон Генерала Защитника Цыси менее чем за год. Вы знаете, чем вы отличаетесь от него?

— Милорд! — Все в палатке были ошеломлены, в том числе Чжао Кан и Байчжэнь Туолуо. Все они полагали, что недовольство между Генеральным Защитником и Кланом Ван означало, что он никогда не поможет Ван Чуну в этом инциденте. Но это явно было не так.

— У меня есть личные обиды с этим ребёнком Клана Ван и Ван Цзюлином. Если бы мы встретились в частном порядке, я не преминул бы его наказать. Однако ребёнок Клана Ван ищет помощи для общественного блага, для людей и страны. Если бы я наложил свои личные обиды на общественное благо и отказал ему, разве я не доказал бы, что Чжан Шоугуи настолько ограничен, что даже не может сравниться с одним из внуков Ван Цзюлина? И это доказало бы, что слова Ван Цзюлина обо мне были верны.

— Кроме того, все хорошо, пока с Таласом все в порядке. Но если что-то пойдет не так и будет проведено расследование, думаете ли вы, что я смогу скрыть тот факт, что Ван Чун обратился за помощью ко мне, а я отказался ради следования мнению Императорского Двора? Что скажет Император Мудрец?

Слова Чжана Шоугуи погрузили палатку в ошеломленное молчание. Они думали только о недовольстве между армией протекторатов Андуна и кланом Ван, но никак не думали об этом. Служа Чжан Шоугуи в течение стольких лет, они немного узнали о стиле Императора Мудреца из рассказов Чжана Шоугуи. Если бы это вышло наружу, последствия не были бы легкими.

— Но, Милорд, паренёк бросил вызов Милорду. Неужели нам действительно нужно преклониться перед его угрозами и послать ему солдат? — сказали Чжао Кан и Байчжэнь Туолуо, с крайне озабоченными лицами.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1027. Beликий Тан Вcтупает в Битву!**

Гнев Императора Мудреца не был маленькой угрозой, но два генерала находили несколько невыносимым, что одного письма от мальчика клана Ван было достаточно, чтобы заставить их послать подкрепление.

— Ха-ха, угрозы? Ты слишком высоко оцениваешь этого мальчика. — усмехнулся Чжан Шоугуи.

— Естественно, мы должны послать солдат, но не из-за этого мальчика. Чжао Кан, Байчжэнь Туолуо, помните это: великие генералы соревнуются не только в боевом совершенствовании и силе, но и в переносе. Сможет ли наша армия протекторатов Андуна проиграть какому-то незрелому отродью?

— Разве мальчик не просил нас отправить ему четыре тысячи солдат? Чжао Кан, Байчжэнь Туолуо, выберите шесть тысяч элитных воинов. Кроме того, доложите в Императорский Двор, что, хотя Чжан Шоугуи находится в Ючжоу, он глубоко обеспокоен судьбой страны и готовы отправить шесть тысяч солдат, чтобы укрепить Талас! — С этими последними словами Чжан Шоугуи прищурился и ударил правой рукой по столу.

Чжао Кан и Байчжэнь Туолуо были ошеломлены и смущены, но будучи помощниками Чжана Шоугуи в течение многих лет, они скоро поняли.

Если бы Чжан Шоугуи напрямую послал Ван Чуну шесть тысяч солдат, это бы считалось считаться личным делом между ними, но если он отправит солдат после письма в Императорский Двор, то это будет вопрос между Чжаном Шоугуи и двором, выражение абсолютной лояльности армии протектората Андун ко двору и Императору Мудрецу. Хотя вопрос был начат письмом Ван Чуна, это уже почти не имело к нему никакого отношения.

Они также подумали о другой выгоде. Талас был в настоящее время в большой опасности. Если армия Протектората Андуна станет первой, кто ответит на призыв и отправит подкрепление, то в конечном итоге все будет хорошо, независимо от того, приведет ли битва к победе или поражению. В то же время он доказал бы свою лояльность по отношению к Императорскому Двору.

При этом они смогут перейти от пассивного ожидания к активному действию.

Более того, их лорд всегда хотел стать премьер-министром Великой Династии Тан, и самым большим препятствием для этого был почтенный герцог Цзю. Предлагая помощь Таласу, их лорд может столкнуться с меньшим сопротивлением в будущем.

— Да! Генерал понимает! Ваш подчиненный выполнит ваши приказы!......

Из шести генералов-защитников Великой Династии Чжан Шоугуи был далеко не единственным, кто получил письмо из Таласа. В Протекторате Бейтин все генералы собрались в зале под председательством героической фигуры генерала Защитника Бейтина Ань Сишуна.

— Вы все читали письмо Гао Сяньчжи? — Глаза Сишуна были полузакрыты, но его взгляд, как молния, пронесся над собравшимися генералами.

— Лорд-Покровитель, прости меня за откровенную речь. Из всех пограничных протекторатов наш протекторат Бейтин имеет больше всего солдат, но он также охраняет самую длинную границу и сталкивается с большинством врагов. Помимо Западно-Тюркского Каганата, мы должны также защищаться от Восточно-Тюркского Каганата. Их объединенные армии насчитывают почти миллион солдат! Кроме того, было бы неплохо, если бы Гао Сяньчжи хотел одних лишь простых солдат, но он хотел бы наших элитных Солдат Жеребцов Драконов! Наш Протекторат Бэйтин имеет десятки тысяч солдат, но только несколько тысяч солдат драконьих жеребцов! Таким образом, генерал считает, что мы не можем принять эту просьбу!

— Лорд-покровитель, этот генерал не согласен. Солдаты-жеребцы-драконы драгоценны, но ситуацию в Таласе нельзя игнорировать. Аравийская империя к западу от гор Цун идет рвется веперед с нарастающим импульсом. Если Гао Сяньчжи не сможет удержаться их, мы будем теми, кто понесет основной удар волны. Когда придет время, смогут ли наши несколько тысяч солдат-жеребцов-драконов решить проблему? Помогая армии протектората Анси, мы действительно поможем себе. Без губ, зубы замерзнут!

— Правильно! Кроме арабов, в Таласе также находится Великий Генерал западных тюрков Небесного Волка. Это сильный враг нашего Протектората Бейтина. Если мы отправим солдат-драконов-жеребцов разбираться с Дуву Сили, мы действительно поможем нашему собственному делу!

— Смешно! Разве вы не видели мемориал Гао Сяньчжи, отправленный ко двору? Арабы идут с армией в четыреста тысяч человек. Сил, которые есть в руках у Гао Сяньчжи, просто недостаточно. В конце концов, Талас будет потерян. Если мы отправим солдат-драконов-жеребцов, не отправим ли мы их на смерть?

Голоса оппозиции и поддержки эхом разносились по залу в ожесточенных дебатах. Сишун сидел, наблюдая за дискуссией с закрытыми глазами, и молча слушал аргументы. Его мысли были непостижимы. Но в этот момент…

— Рапорт!

Тап-тап-тап!

Посланец Бейтина ворвался снаружи с письмом в руке.

— Письмо из Таласа! Милорд, пожалуйста, прочтите его!

Бззз!

Эти слова мгновенно погрузили зал в тишину. Гао Сяньчжи только что отправил письмо, так почему другое пришло так быстро?

— Принеси письмо! — С достойным голосом, звучавшим по коридору, Ань Сишун открыл глаза. Из его глаз вырвался пугающий свет. Он взял письмо и разорвал его, но с первого же взгляда его тело содрогнулось, его глаза наполнились шоком, и он сел прямо на троне.

— Хм, интересно. Ван Чун, ты действительно предложил сделку, от которой я не могу отказаться!......

Лунси, город Большой Медведицы.

Эта жизненно важная крепость западного Великого Тана уже восстановила свое прежнее процветание. Городские стены были отремонтированы, и выглядели так, как будто они были совершенно новыми. Они были такими же грандиозными и великолепными, как и прежде. Усилиями Большой Медведицы удалось залечить шрамы от сражения. Но в этот момент, несмотря на то, что стены тщательно охранялись и патрулировались, на стенах не было видно генералов армии Большой Медведицы.

— Вы все прочитали письмо Молодого Маркиза. Что вы думаете? — Гешу Хан возглавлял главный зал Большой Медведицы. Все основные высокопоставленные офицеры армии Большой Медведицы были выстроены в ряд, но все они думали о чем-то. Атмосфера была торжественной и серьезной.

— Великий Генерал, военная обстановка в Таласе ужасна. Безопасность Анси и Цыси связана с этим местом. Ваш подчиненный обеспокоен тем, что если армия протектората Анси и армия протекторатов Цыси не справятся, наша армия Большой Медведицы станет следующей!

— Милорд, ваш подчиненный рекомендует немедленно направить армию Большой Медведицы на север, чтобы объединиться с Анси и Цыси против арабов!

— Невозможно! Если мы отойдем, что будет с людьми из Лунси? Не забывайте, что это плодородная и процветающая земля. Если тибетцы начнут двигаться на восток и нанесут ущерб, даже победа будет поражением, и мы пострадаем от бесконечного унижения. Более того, армия протектората Анси чрезвычайно хорошо оснащена и невероятно опытна, их солдаты ничуть не слабее наших. Если армия протекратцев Анси не может справиться с арабами, как может наша армия Большой Медведицы? Это ведь армия из четырехсот тысяч!

В зале генералы Армии Большой Медведицы высказывали свое собственное мнение, но в отличие от других мест, они спорили о том, должны ли они привести всю армию Большой Медведицы на север, чтобы присоединиться к Анси и Цыси в Таласе. Без губ зубы бы замерзли. Армия Большой Медведицы пережила несколько поколений командиров, пережила и увидела гораздо больше, чем обычный человек.

Кроме того, армия Большой Медведицы была ближе всего к Таласу, Цыси и Анси. Она получила эту новость раньше всех и также почувствовала наибольшую угрозу. По этой причине ей пришлось рассмотреть проблемы совершенно иного характера по сравнению с другими протекторатами.

Пока Гешу Хан слушал беседу своих генералов, его монобровь хмурилась все крепче и крепче. Внезапно он перевел взгляд на одного размышляющего генерала, опустил голову и заговорил.

— Сили, что ты думаешь?

Генерал голодной войны с волками Ван Сили был одним из семи великих военных генералов Гешу Хана, бригадным генералом. Его отцом был Ван Цяньвэй, известный генерал Шуофана, что сделало Ван Сили истинным потомком династии генералов. Кроме того, Ван Сили служил как под руководством великого Бога Танской Войны Ван Чжунси, так и Гешу Хана, что дало ему большой стаж и опыт. Из-за его чрезвычайного интеллекта и стратегического мышления его поддерживали оба великих генерала, и Гешу Хан считал его одним из доверенных помощников.

— Милорд, два великих генерала У-Цана, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче, находятся на севере. Молодой Маркиз значительно сократил армии У-Цана в результате своих нападений. Добавляя к этому частые битвы с нашей армией Большой Медведицы, У-Цан теперь внешне силен и внутренне слаб: в его распоряжении мало солдат. Единственное, чего следует бояться, — это солдат Королевской Линии Ярлунг, солдат, охраняющих столицу, и Великого Генерала Белого Льва Мы Тадра Кхонгло.

Ван Сили опустил голову, его глаза сияли мудрым и умным светом.

— Но беспокойство генералов не является необоснованным. Лунси — это земля, которую мы обязаны охранять. Мобилизация всей армии будет вызовом указу Императорского Двора. Если что-то случится, никто из нас не сможет вынести последствия. Но генерал считает, что Таласу нужно помочь. Мы должны послать как можно больше солдат, при этом обеспечивая безопасность Лунси.

— Ваш подчиненный считает, что прежде чем отправлять солдат, мы можем начать сражение, переходя от пассивного к активному, пытаясь ослабить силу У-Цана. Как только Лунси стабилизируется, мы можем отправить подкрепление в Талас. Кроме того, Молодой Маркиз заявил в своем письме, что нам нужно отправить только две тысячи нашей элиты Божественной Военной Армии. Ваш генерал считает, что мы можем увеличить это число до трех тысяч, и мы можем добавить еще четыре тысячи элитных воинов. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Армии Протектората Анси и армии протектората Цыси. В конце концов, они правдиво борются за нас!

Едва закончил говорить Ван Сили, а другой генерал принялся строго говорить другое мнение.

— Но наша армия Большой Медведицы насчитывает всего около двадцати тысяч солдат. Если мы отошлем семь тысяч, сможем ли мы противостоять тибетской контратаке?

Со времени пребывания Ван Чжунси в армии Большой Медведицы проводилась политика качества, а не количества. Таким образом, армия Большой Медведицы всегда использовала минимальное количество солдат, чтобы отразить максимальное количество врагов. Воинам всегда не хватало солдат, поэтому у него не было сил помогать другим. Вот почему армия Большой Медведицы так сильно дискутировала.

— Это не так сложно. — улыбнулся этим словам Ван Сили.

— Мы можем заменить семь тысяч солдат, которых мы посылаем на север, солдатами из армии префектуры. Под председательством Милорда и при сотрудничестве всех других генералов не будет никаких ошибок. Кроме того, армия префектур Лунси всегда была нашей резервной армией. Пришло время дать им шанс. В то же время мы можем привнести немного новой крови. — У Ван Сили было довольно спокойное выражение лица, в отличие от его коллег.

— Это… Генералы посмотрели друг на друга. Они были готовы возразитьь, но, когда они обдумали это, они поняли, что слова Ван Сили были вполне разумными. Это было действительно правдоподобное решение, поэтому зал быстро замолчал.

Гешу Хан сидел выше, его глаза медленно смотрели на генералов. Через несколько секунд он принял решение.

— Сили, мы сделаем, как вы говорите.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1028. Грoзовыe бури во всех направлениях!**

Пограничные генералы были не единственными, кто получал новости о крупном сдвиге в Таласе. В то время как все были сосредоточены на движениях при довре, мало кто заметил, что несколько голубей-носителей были смешаны с орлами военных, и летели в столицу.

В отличие от других писем, это были письма, предназначенные для клана Ван.

На северо-востоке Имаераторского Города, внутри зданий Императорской Армии из глазурованной плитки и керамического стекла, мужчина средних лет сидел на полу со скрещенными ногами. По его великолепным доспехам было видно, что человек был комендантом Императорской Армии.

В комнате было тихо, но мужчина средних лет источал мощную ауру, которая продолжала расти, как бамбук после весеннего дождя. Белый пар обильно вздымался с головы мужчины, а его лоб был покрыт холодным потом. Было очевидно, что он достиг критического этапа своего совершенствования.

Сердце такое же спокойное, как бездна, сердце такое же глубокое, как озеро…

Когда эта мантра промелькнула в его голове, он мгновенно успокоился.

Бзззз!

Вскоре пар, поднимающийся из его головы, начал исчезать, и пот на его лбу начал рассеиваться. И…

— Я прорвался в Царство Императорского Бойца Уровня 7! — Ли Лин открыл глаза и глубоко вздохнул, словно с его плеч сняли тяжелую ношу.

С тех пор, как Ван Чун дал ему эту технику, Ли Лин совершенствовал ее день и ночь. Техника, которую подарил Ван Чун, казалось, очень ему соответствовала, почти как если бы она была сделана лично для него. Благодаря этой технике и нескольким возможностям во внешнем мире, Ли Лин сделал огромные шаги в своем совершенствовании, чтобы достичь сегодняшнего уровня.

Хлопок!

Он взял фиолетовую шелковую коробку рядом с кроватью и осторожно открыл ее, достал белую таблетку размером с перепелиное яйцо и проглотил. Бум! Когда таблетка растворилась, огромная лекарственная сила вспыхнула в груди Ли Линя, устремляясь в его меридианы. Сила этого лекарства раздула ауру Ли Линя, уверенно поместив его на 7-й уровень Царства Императорского Бойца.

— Чун-эр, спасибо. Если бы не ты, твой дядя никогда бы не смог сделать себе имя в Императорской Армии.

Через некоторое время Ли Лин переварил лекарственную силу таблетки и поднял голову с выражением благодарности в глазах.

Через три поколения у клана Ван наконец появился еще один сын Цилиня, и он даже был назван Молодым Маркизом и стал учеником Сына Небес. Все в столице знали его имя, и, как его дядя, Ли Лин смог получить немало выгод от этого родства.

Ли Лин не обладал большим природным талантом. С помощью этой техники ему было бы очень трудно быстро достичь своей текущей стадии. Тем не менее, Ван Чун также оставил много таблеток и лекарств, которые позволили силе Ли Линя взлететь и полностью укрепить его статус в Императорской Армии.

Ли Лин больше не был незначительным офицером, отвечающим за ворота. Теперь он командовал значительным количеством солдат в Императорской Армии. Раньше он полагался только на престиж клана Ван, но теперь он мог рассчитывать на свою огромную силу, чтобы завоевать уважение своих людей.

Флап-флап!

Пока он молча думал, взмах крыльев донесся из-за окна. Ли Лин повернулся к звуку и увидел, что это белый голубь, бьющий крыльями у его окна. Однако, пока Лин совершенствовался, он закрыл двери и окна, поэтому голубь не смог влететь.

— Мм? — В глазах Ли Линя мелькнуло вопросительное выражение, но он быстро пришел в себя и открыл окно со слабой улыбкой. С умелым мастерством он снял письмо с ноги почтового голубя и осторожно открыл его. Взглянув на содержимое, он сразу же впал в шоковое состояние.

Письмо было почти полностью пустым, с несколькими словами, написанными в середине.

— Армия Сюаньу!

В этом письме не было ни конкретного адреса, ни имени отправителя. Когда Ли Лин уставился на него, его лоб медленно начал морщиться.

— Уже? — пробормотал он себе.

Это был сигнал, который он согласовал с Ван Чуном, и никто, кроме них, не знал его значения.

Ли Лин быстро покинул свою комнату с письмом.

Чжао Фенчен!

Если он захочет завершить вопрос, на который намекнул Ван Чун в этом письме, ему понадобится помощь этого маршала Императорской армии. Прямо сейчас Чжао Фенчен был верным и самым могущественным союзником клана Ван в Императорской армии.

С порывом ветра Ли Лин исчез в огромном Императорском Городе.

......

В нескольких сотнях ли от столицы огромная гора вонзалась в небо, как могучий меч.

Императорский Небесный Столп!

Это была одна из четырех священных гор, которые Великая Танская Империя использовала для обучения. Ходили слухи, что несколько сотен лет назад молодой император Тайцзун сделал подношение небесам и земле и провел обзор войск в этом месте. С этого момента эта гора стала одним из основных лагерей для Императорской армии.

— Привет!

— Ха!

Крики и крики тренировок эхом разносились по горе. Группа резервных Императорских солдат, одетых в черную одежду, бежала по крутой горе по крутой дороге. Выше горы, среди облаков и тумана, тысячи императорских солдат готовились к битвам.

В самой высокой точке вершины худой мужчина средних лет сидел, скрестив ноги, на круглом камне, молча наблюдая за пейзажем внизу.

Хууууу!

Ветер растрепал его волосы, и он расслабленно и беззаботно улыбнулся.

Курлы-курлы!

В этот момент голубь-носитель слетел с небес, вырвавшись из облаков и подлетел прямо к человеку.

— Мм? — Брови мужчины нахмурились, и в его глазах мелькнуло удивление. Он встал со скалы и взял голубя. Когда он взглянул на письмо, которое тот доставил, его улыбка поблекла, а выражение лица стало серьезным.

— Чун-эр, как и ожидалось. Является ли ситуация в Таласе настолько мрачной, что вам уже нужно мобилизовать эти силы? — Сложный взгляд мелькнул в глазах Ван Ми. Без малейшего колебания он начал спускаться с горы.

......

Независимо от того, насколько ожесточенной была ссора между гражданскими и военными должностными лицами в связи с делом Таласа, речь шла о каком-то чрезвычайно отдаленном месте для жителей столицы, и столица сохраняла свое обычное спокойствие и безмятежность. В западной части города, в районе Призрачного Дерева, толпы сновали туда и сюда. Никто не заметил, как прогуливается ребенок лет восьми-девяти, напевая мелодию, вокруг винной тыквы, ростом в полфута.

— Босс, сколько стоит один Танулу?

— Две монеты наличных.

— Я хочу один.

— Босс, дай мне два бокала вина.

— Босс, я хочу тарелку пряной говядины.

Ребенок ходил по магазинам, и пока он шел, через некоторое время винная тыква была полна, в его корзине было несколько блюд, а в его руках был Танулу.

Все торговцы зазывали этого ребенка, когда он проходил мимо. Все они очень хорошо познакомились с этим мальчиком. Каждый день он покупал тыкву с вином и несколько блюд. Никогда не было никаких изменений в этом графике.

Взрыв!

Когда он облизывал Танулу, внезапно ему под ноги бросилась фигура. Оказавшись неподготовленным, мальчик врезался прямо в эту фигуру.

— Ах, простите! — Ребенок поспешно извинился, но, когда он поднял голову и ясно увидел, кто этот человек, он замер. Это был высокий и громоздкий человек в доспехах. Это был не торговец или житель района Призрачного Дерева, а солдат.

Динлины!

Когда лицо мальчика напряглось в панике, перед его лицом внезапно появился маленький золотой красный колокольчик. На колокольчике было предельно очевидно изображение черного призрачного дерева.

Старший брат!

Ребёнок был ошеломлен этим колокольчиком и картиной, а затем улыбнулся в восторге.

— Вы были отправлены старшим братом? — Солдат кивнул и вынул письмо, предлагая его обеими руками.

— Лорд Маркиз находится на северо-западе и не может прийти. Он послал меня, чтобы дать вам письмо. Он сказал, что Маленькому Брату нужно будет только увидеть колокол, чтобы понять.

В конце концов, бронированный солдат не мог сдержаться.

— Пожалуйста… предложите Старшему Су мое почтение. — Никто не мог предположить, что мальчик восьми или девяти лет был учеником Бога войны Великого Тана, Су Чжэнчэня. Простая мысль о том богоподобном эксперте заставила солдата взволноваться.

— Я знаю — .Мальчик поморщился, прежде чем взять письмо от солдата, и упрыгал прочь.

......

Один голубь за другим летел в столицу, а орел за орлом улетал к границам. Эти голуби и орлы были ветвями одного и того же дерева: все Центральные Равнины оживали согласно плану Ван Чуна и Гао Сяньчжи.

В далеком Таласе густо висели облака войны, а воздух был напряженным. Новости из Хорасани заставили весь город Талас войти в состояние боевой готовности.

В исследовании в северо-западном углу города свет был тусклым и слабым. Ван Чун сидел за столом над кучей бумаг.

— Ван Чун, ты искал меня? — Дверь открылась, и вошел полностью бронированный Гао Сяньчжи.

— Лорд Генеральный Защитник, ты пришел. — Ван Чун поднял голову и потер глаза, на его лице появилась усталость.

— Вы не спали прошлой ночью. Вы думаете об арабах? — спросил Гао Сяньчжи.

— М-м. — кивнул с улыбкой Ван Чун.

Абу Муслим не отступил полностью, и собиралась прибыть новая волна солдат. Он был командующим этой армией, так как он мог спать? Ван Чуну даже не нужно было думать, чтобы понять, что Гао Сяньчжи, вероятно, тоже встревожен.

Ван Чун высказал свои опасения.

— Абу Муслим, Кутайба и Осман — если все действительно так, как сказал Хорасани, то Талас скоро станет местом сбора трех арабских правителей. Если мы добавим Зияда, Дуву Сили, Хуошу Хуйцана и ДуСуна Мангпоче, мы столкнемся с эквивалентом семи Великих Императорских Генералов. Это крайне тяжелая ситуация для нас.

Великие полководцы всегда будут высшей силой любой империи, могущественными существами, которые могут изменить ход битвы. Четыреста тысяч элитных солдат и семь Великих Императорских Генералов были огромной и непреодолимой силой, которая могла раздавить танскую армию в Таласе.

По этой причине Ван Чун провел последние несколько ночей без сна.

— Есть ли шанс… что новости из Хорасана могут быть неверными? — нерешительно спросил Гао Сяньчжи.

— Невозможно! — Ван Чун горько улыбнулся и покачал головой.

— У Хорасани глубокая вражда с арабами. Они не пожалеют усилий, чтобы разведать арабов. Даже если заявленное число солдат будет разниться, расхождение не будет таким большим. Четыреста тысяч или триста тысяч с небольшим — это грозный враг, перед которым мы не можем устоять.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1029. Hoвый план!**

Великий Тан только что пережил ожесточенную битву. Первоначально армия насчитывала более ста тысяч солдат, но теперь, даже с армией протекторатов Аньси Гао Сяньчжи, у Великого Тана было всего шестьдесят тысяч солдат. Более того, немало было ранено. Они действительно могут считаться потерпевшими серьезные потери. И это даже не учитывая ущерб, нанесенный основной боевой силе — армии баллист.

Армия, которая когда-то составляла более трех тысяч баллист Тана, теперь имела всего около тысячи, даже после добавления баллист армии Протекрата Анси и работала изо всех сил, чтобы восстановить остальные. Легко представить, насколько сильно были снижены его боевые возможности.

Этих сил явно не хватало, чтобы победить семь Великих Генералов и четыреста тысяч элит. Кроме того, Талас был окружен равнинами. Кроме некоторых холмов, не было никакой другой полезной местности, о которой можно было бы говорить. Это был самый невыгодный географический ландшафт.

В этом месте можно было только полагаться на стратегию, формирования и способности командиров с обеих сторон, чтобы решить исход битвы.

— Центральные Равнины очень далеко от Таласа. Даже кавалерии понадобится месяц, чтобы добраться сюда. У нас, возможно, не так много времени. — с горькой улыбкой сказал Гао Сяньчжи.

— У нас действительно не так много времени, но арабы не будут действовать слишком быстро. Исходя из того, что сказал Хорасани, двум другим арабским губернаторам потребуется некоторое время, чтобы прибыть со своими войсками. Учитывая, что трем их армиям нужно провести реорганизацию перед отправкой, им потребуется много времени, прежде чем они будут готовы. Я считаю, что, если и не месяц, это будет не намного меньше. Ван Чун слабо улыбнулся, на удивлние не поддавшись беспокойству Гао Сяньчжи.

— Один месяц? — сказал в шоке Гао Сяньчжи, не смея поверить своим ушам. Аравия была гораздо ближе к Таласу, чем Великий Тан, и самое большое беспокойство Гао Сяньчжи заключалось в том, что времени не хватит. Если арабская армия закончит собираться и обрушится на город четырьмястами тысячами солдат, опоздавшая армия подкрепления из Великого Тана не сможет ничего сделать.

— Абсолютно! — уверенно улыбнулся Ван Чун.

Великий Тан слишком мало знал об Аравии, и даже такие Великие Генералы, как Гао Сяньчжи, почти ничего не знали о нем. Что касается Тарса и Каира, Гао Сяньчжи и другие командиры династии Тана знали только их имена и ничего более.

Они даже не знали, как далеко они находились.

Но Ван Чун знал.

Аравийская Империя этого периода имела самую большую территорию в истории, более чем на один миллион квадратных километров больше, чем Великий Тан. Можно представить, насколько огромной была эта империя. Тарс был расположен на центральной северной периферии Аравии и был очень далеко от Таласа.

Переход войск из такого отдаленного места, несомненно, потребует немало времени.

Вот почему Ван Чун был настолько уверен, что Аравийской Империи понадобится как минимум один месяц, чтобы возобновить нападение.

Для Великого Тана это было достаточно времени, чтобы подготовиться к битве. По крайней мере, ситуация была не так плоха, как предполагалось.

— Лорд Генеральный Защитник, вы оправились от травм? — сказал, меняя тему Ван Чун.

— Я восстановил около девяноста процентов своих сил, но этого недостаточно, если я хочу иметь дело с Абу Муслимом. — глубоко вздохнул Гао Сяньчжи.

Лицо Ван Чуна потемнело, а брови сморщились. Слова Гао Сяньчжи олицетворяли состояние всей армии Тана в Таласе. Аравийская империя отправит в общей сложности трех губернаторов для этой операции. Единственный человек, который мог противостоять им, был Гао Сяньчжи.

Если даже их сильнейший, Гао Сяньчжи, не мог справиться с ними, об остальных даже не стоит упоминать.

Но Ван Чун быстро перевел взгляд на несколько тонких листов бумаги на своем столе. Он мог зависеть только от содержания этих бумаг.

— Милорд, в столице, я однажды получил высшую боевую технику, но поскольку она не подходила для моей природы, я никогда не совершенствовался в ней. После сражения с Милордом я почувствовал, что природа звездной энергии Милорда была довольно похожа на эту технику. Возможно, это может помочь Милорду. — Глаза Ван Чуна сфокусировались, он вытянул палец и переместил два листа бумаги к Гао Сяньчжи.

— Вот как? — Гао Сяньчжи слабо улыбнулся, почти подсознательно желая отказаться. Как Бог Войны Анси и Верховный Великий Генерал, он мог рассчитывать на очень малое число людей в мире, которые могли бы обучать его и помогать ему. И совершенствование Ван Чуна было даже ниже его, так откуда он мог получить такую вещь?

Но когда он увидел серьезное и выжидательное выражение лица Ван Чуна, Гао Сяньчжи заколебался. Талас был в отчаянном положении. Любая сила могла бы оказать огромную помощь, и кроме того, Ван Чун явно имел в виду добро.

— Хорошо. Я возьму эти бумаги и посмотрю. — Гао Сяньчжи небрежно взял два листа бумаги и убрал их.

При этом виде Ван Чун вздохнул с облегчением. Эту технику он выбрал после того, как несколько дней прочесывал свои воспоминания, выбирая из бесчисленного множества других техник и мантр. И с определенной точки зрения, у него были чрезвычайно тесные отношения с Гао Сяньчжи и, вероятно, эта техника была бы самой полезной для него.

Но даже Ван Чун не был уверен.

В конце концов, подобного никогда не случалось раньше.

Достаточно. Когда он заберет ее и посмотрит, он, естественно, поймет, — тихо сказал себе Ван Чун.

Он чувствовал, что Гао Сяньчжи не уделил особого внимания этой технике, но Ван Чун не настаивал на этом. Некоторые ситуации могут быть только усугублены спешкой.

— Кстати, есть еще одна вещь. — Ван Чун снова сосредоточился на своих чувствах.

— Доспехи Лорда Генерала Защитника были уничтожены во время сражения с Абу Муслимом, поэтому я сделал специальный заказ на изготовление доспеха из Метеорного Металла для Милорда.

— Ой?! — Тело Гао Сяньчжи дрогнуло, и из его глаз вырвался яркий и восторженный свет. Метеоритный металл был одним из самых редких объектов в мире. Даже в доспехах, которые ему дал Император Мудрец, не было много Метеоритного Металла. Но существование Ван Чуна полностью противоречило здравому смыслу.

Гао Сяньчжи понятия не имел, как Ван Чун сделал это, но он никогда в своей жизни не видел столько метеорного металла. В руках Ван Чуна чрезвычайно редкий материал был похож на обычную сталь. Это действительно вызвало удивление и похвалу!

— Хех! — Ван Чун тихо усмехнулся. Не удерживая Гао Сяньчжи в напряжении, он протянул палец и слегка постучал им по деревянному сундуку, прислоненному к столу. Взрыв! Деревянная планка взорвалась, обнажив черно-красный доспех. Даже такой опытный человек, как Гао Сяньчжи, не мог не расширить глаза при виде этой брони.

Доспех был очень красив, каждая чешуйка была отшлифована тысячи раз, чтобы он сиял, как зеркало. Даже в тусклом свете комнаты доспехи испускали ослепительный свет. Доспехи в целом были пугающими и элегантными. Каждый контур был тщательно разработан: каждый был способен существовать сам по себе и все же прекрасно сливаться с другими. Издали он источал дикую силу, подобную силе дракона или тигра.

— Невозможно! — Гао Сяньчжи не мог не воскликнуть, увидев доспех. Доспехи, которые Ван Чун приказал изготовить для него, отличались от любых других доспехов, которые он знал. Стиль и опыт ковки намного превосходили любые другие доспехи, которые он видел.

С первого взгляда доспех заставил Гао Сяньчжи обожать и ценить его.

— Ну как? — слабо улыбнулся Ван Чун.

— Невероятно! Ван Чун, как вам удалось? — искренне сказал Гао Сяньчжи. Ван Чун оказался способным на всё, и не только лишь на всё, даже на что угодно оказался способным он!

— Ха, не забыл ли Лорд Генеральный Защитник? Я сам являюсь грозным мастером оружия. — сказал Ван Чун.

Гао Сяньчжи тупо уставился на Ван Чуна, прежде чем рассмеяться.

— Ха-ха, я действительно почти забыл. Никто не может выковать оружие лучше, чем вы. Так как вы можете выковать мечи из Стали Вутц, вы, естественно, можете ковать и доспехи.

В этом мире любой, кто претендовал на звание мастера-оружейника, мог просто хвастаться, но, когда Ван Чун сделал это заявление, это не было преувеличением. Наоборот, казалось, что он был слишком скромным. Стальные мечи Вутц, которые могли рубить железо, как грязь, огромные и неприступные стальные крепости и неостанавливаемые гигантские баллисты, которые могли убить даже Бегемотов… Поступки Ван Чуна намного превосходили дела мастера-оружейника.

С этими способностями он мог легко выковать доспехи.

Ван Чун молча улыбнулся. Он лично разработал доспех, и во время процесса ему помогал и наблюдал за ним Чжан Шоужи. Используя многие физические принципы и знания, которые он получил из своей жизни в этом и другом мире, он преуспел в создании доспеха, который был и красив, и чрезвычайно крепок.

Ван Чун еще более укрепил части брони, покрывающие слабые места тела. Таким образом, он мог бы минимизировать угрозу, которой подвергался Гао Сяньчжи в битвах с высшими экспертами, такими как Абу Муслим.

Гао Сяньчжи нетерпеливо ждал, и после получения одобрения Ван Чуна он немедленно надел доспехи.

— Неплохо! Очень хорошо подходит! — Гао Сяньчжи становился все счастливее, осматривая броню. Доспехи были изготовлены изящно, так что каждый кусок, изгиб и сустав были близко к его телу, что заставляло его чувствовать, что доспехи были просто продолжением его тела. Казалось, что доспехи дышат вместе с ним. Он никогда не bcgsnsdfk такого чувства раньше.

— Я рад, что Лорду Защитнику понравился доспех! — слабо улыбнулся Ван Чун.

Как только дело с доспехом было закончено, они начали говорить об оборонительных сооружениях, обороне и любых будущих угрозах, с которыми они могли столкнуться.

— О, это верно. Лорд Генеральный Защитник, есть еще одна вещь. — В тот момент, когда они собирались закончить разговор, Ван Чун внезапно вспомнил о другом вопросе, главной причине, по которой он вызвал Гао Сяньчжи.

— Я хотел бы обсудить вопрос с Лордом Генеральным Защитником. Для солдат качество выше количества. Я хочу выбрать нескольких лучших солдат из армии протектората Анси, армии протектората Цыси и солдат-наемников для формирования специальной армии для борьбы с арабами.

— Ой? — Брови Гао Сяньчжи удивленно поднялись. У Великого Тана в Таласе не было достаточно солдат, поэтому он никак не предполагал, что Ван Чун выберет такое время, чтобы предложить организовать новую армию.

— Какую армию вы хотите организовать? — решил прощупать Гао Сяньчжи, не раскрывая свою позицию по этому вопросу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1030. Cабля Mо 1-й!**

— Лорд Гао, вы такжe знаете, что большая часть нашей армии — пехота. По правде говоря, самой большой силой Великого Тана является его пехота, хотя значительная часть армии является кавалерией. Однако с точки зрения кавалерии очень мало сил в Великом Тане, кроме кавалерии Ушана, которые могли бы сравниться с арабской кавалерией, — искренне сказал Ван Чун.

Он очень долго думал об этом плане, но для того, чтобы действительно осуществить его, ему нужно согласие Гао Сяньчжи.

— Это действительно так. Армия протектората Анси является лучшей среди протекторатов Великого Тана, но она находится в невыгодном положении при столкновении с арабами. Если мы не будем полагаться на стены Таласа, мы просто не сможем очень долго продержаться на равнинах против арабов. — строго сказал Гао Сяньчжи.

Будь то арабы, западные турки или тибетцы, все они жили верхом на лошади. Сельскохозяйственное общество, такое как Великий Тан, не могло сравниться с ними с точки зрения конницы. Это был общепризнанный факт, который не было необходимости отрицать.

— В борьбе с иностранцами мы обычно полагаемся на сочетание разных типов солдат, таких как пехота, кавалерия и баллисты. В этом аспекте мы отличаемся от арабов и турок, поэтому мы не можем напрямую сравнивать наши способы вести бой. Но на открытых равнинах кавалерия обладает абсолютным преимуществом. — сказал Гао Сяньчжи.

Ван Чун кивнул. Последние слова Гао Сяньчжи проиллюстрировали их истинные обстоятельства. Талас располагался на открытой равнине, худшей местности для пехотных танских армий. В этом месте гибкость кавалерии намного превосходила гибкость пехоты, а плоская и открытая равнина также облегчала кавалерии создавать формирование и набирать скорость.

Если бы не две стальные линии обороны, построенные Ван Чуном за пределами Таласа, и смертоносная сила баллист Великого Тана, пехоте Великого Тана было бы очень трудно противостоять такому количеству элитной арабской кавалерии.

— Это то, что я всегда хотел изменить. Если ситуация действительно такая, как сказал Хорасани, то четыреста тысяч солдат и три арабских губернатора станут нашими будущими противниками. Более того, после долгой борьбы с нами, у Абу Муслима есть опыт, и две стальные линии обороны, вероятно, не смогут долго его сдерживать. — сказал Ван Чун.

Он никогда не станет недооценивать своих противников, тем более выдающегося Великого Генерала, такого как Абу Муслим. Даже Далун Руозан думал о том, чтобы использовать слонов и веревки на юго-западе для борьбы со стальными стенами, в то время как Аравия была еще сильнее и имела еще больше ресурсов для нее.

— Если это так, наш единственный вариант — уйти в Талас… — сказал Гао Сяньчжи.

— Но, если мы уйдем в город, мы потеряем всю инициативу и будем полностью следовать темпу нашего врага. Что еще более важно, в столкновении на узкой дороге, только мужественный выходит победителем. Это первый крупный Масштабный Конфликт между Аравией и Великим Таном. Мы не очень хорошо понимаем Аравию, и Аравия не очень хорошо понимает Великий Тан. Если мы уйдем в город, мы покажем нашу слабость врагу. Это только зажжет Амбиции Аравии и приведет к бесконечным войнам в будущем.- этими словами Ван Чун озвучил ту часть, которую Гао Сяньчжи пропустил.

Эта битва была не просто битвой между фракциями, но борьбой за первенство. Вот почему Ван Чун был так полон решимости удерживать две линии обороны за пределами города, сражаясь с ними снаружи, а не внутри. По этой же причине Ван Чун и Гао Сяньчжи не отступили, хотя и победили арабов!

— … Не только это. Если арабы усвоили урок последней битвы, они не станут осаждать Талас и не будут сражаться. Не пройдет и трех месяцев, и у нас кончатся припасы, и тогда наше поражение будет уверенным!

В кабинете стало тихо. Брови Гао Сяньчжи глубоко нахмурились, и в них устремился удручающий воздух.

Абу Муслим был смелым генералом, но ему не хватало хитрости. В первый раз он подумал, что сможет победить своего противника силой, но за два месяца не добился прогресса. На этот раз, если Великий Тан захочет спрятаться за стенами Таласа, он будет слишком простодушным. Еще более опасным было то, что без двух стальных линий обороны тибетцы и западные турки смогли бы объединить свои армии с арабами, собрав семь Великих Генералов вместе. Три империи могли бы выбирать свои цели и сокрушать Великий Тан силой Великих Генералов.

Через несколько секунд Гао Сяньчжи нарушил молчание.

— Что вы планируете делать? — Ван Чун слабо улыбнулся, зная, что Гао Сяньчжи понял.

— Я планирую сформировать новую группу солдат, солдат Сабли Мо!

— Солдаты Сабли Мо?

Гао Сяньчжи поднял голову и посмотрел через стол на Ван Чуна. В его глазах появился намек на замешательство. Гао Сяньчжи имел большой опыт и изучил много военных текстов, но никогда не слышал о такой группе солдат, как эта.

— Что вы подразумеваете под этим? Вы планируете даже сменить оружие?

Гао Сяньчжи сразу заметил «Сабли Мо», о которых упомянул Ван Чун. У Великого Тана было много видов сабель, но он никогда не слышал об этой «Сабле Мо».

— Ха-ха, я знал, что не могу скрыть это от Милорда. — Ван Чун слабо улыбнулся и сразу же подошел к делу.

— Принесите ее!

— Да, Лорд Маркиз! — Под любопытным взглядом Гао Сяньчжи вошел солдат армии протектората Цыси с шелковой коробкой длиной восемь футов на плече.

— Сабля в виде полумесяца? — Гао Сяньчжи удивленно повернул голову к Ван Чуну.

В Великом Тане длина мечей составляла три фута, а у некоторых составляло четыре фута. Сабли были немного длиннее, но ненамного. Длинные сабли длиной в четыре фута были очень редки, и Гао Сяньчжи знал только о Клинке Полумесяца Зеленого Дракона. Ходили слухи, что более пятисот лет назад, на последних этапах династии Восточная Хань, Военный Святой с длинной бородой и фамилией Гуань использовал Клинок Полумесяца Зеленого Дракона.

Но этот вид оружия подходил только для применения навыков и приемов. Битвы между Великими Генералами были дуэлями между высшими экспертами, поэтому такое оружие можно было там использовать, но в качестве обычного оружия оно было крайне неудобно.

— Конечно, нет! — Ван Чун увидел ошеломленное выражение лица Гао Сяньчжи и покачал головой. Поднявшись со стола, он подошел к солдату Цыси.

— Милорд узнает, как только увидит.

Он указал на солдата. Па! Шелковая коробка была открыта, обнажив восьмифутовое оружие, отличное от любого другого оружия в этом мире. При виде этого оружия зрачки Гао Сяньчжи сжались, и на его лице появилось удивленное выражение.

Оружие в ящике было исключительно прямой саблей. Край был очень острым, а обе стороны лезвия были чрезвычайно гладкими. С первого взгляда было видно, что это было невероятно смертоносное оружие. Кроме того, поверхность оружия была гладкой, как зеркало, и великолепной на вид. Она была как акула, жестокая, но обладающая изящным телом.

Это было уже не оружие, а произведение искусства. Оно может даже превратить жестокий акт убийства в форму искусства.

Даже Гао Сяньчжи должен был признать, что Ван Чун достиг захватывающего уровня в искусстве изготовления оружия!

Вероятно, никто не мог сравниться с ним в этом, не только в Великом Тане, но, возможно, во всех странах континента.

Тем не менее, выражение похвалы в глазах Гао Сяньчжи сохранялось всего несколько секунд, но затем потускнело.

— Это действительно хорошая сабля! Но ее нельзя использовать на поле боя. — Гао Сяньчжи несколько с сожалением отвел взгляд от Сабли Мо.

— Ой ли? — Ван Чун мягко улыбнулся. Ван Чун сделал легкий глоток и повернулся к Гао Сяньчжи, очевидно, ожидая этой реакции.

— Лорд-Защитник считает, что сабля слишком длинная, что позволяет легко применять силу, но также легко ее сломать?

— Верно! — В голосе Гао Сяньчжи присутствовало сожаление.

— Раньше мы думали об использовании сабли, подобной этой, и даже было немало людей, которые хотели запустить их в массовое производство. Но все попытки не увенчались успехом. их легко сломать. Саблю или меч длиной от трех до четырех футов всегда было трудно сломать. Эта сабля имеет длину почти восемь футов. В реальном сражении она может даже не продержаться и десяти ударов, сломавшись надвое. На интенсивном поле битвы вы, вероятно, понимаете, что это значит, когда оружие ломается в середине боя.

Гао Сяньчжи глубоко вздохнул. Идея Ван Чуна была довольно хорошей, но не практичной. Концепция полностью отличалась от реальности. Эта сабля… могла существовать только в сфере теории!

— Хахаха, Милорд, я, естественно, учел этот момент при разработке Сабли Мо. Если Лорд-Защитник думает, что она сломается, почему бы вам не попробовать разбить ее на две части? — усмехнулся Ван Чун с выражением абсолютной уверенности на лице.

— Ой? — Глаза Гао Сяньчжи в шоке замерцали, но он быстро восстановил самообладание. Длинные сабли было легко сломать. Это была проблема, которая не была решена за тысячу лет. Как ее теперь можно так легко решить? Но Гао Сяньчжи больше ничего не сказал. Реальность господствовала над словами. Одним движением он мог определить, пригодна ли сабля Ван Чуна или нет.

Дин!

Не поворачивая головы, Гао Сяньчжи протянул палец и щелкнул им по Сабле Мо, в четырех футах от рукояти. Кланг! Сильный металлический звон немедленно раздался от клинка и разнесся по комнате.

Гао Сяньчжи мгновенно поморщился. Хотя он просто небрежно щелкнул пальцем, удар Великого Генерала имел вес в тысячу цзинь. Это было эквивалентно свирепой атаке Глубоких Боевых Экспертов. Гао Сяньчжи изначально полагал, что длина этой сабли и тот факт, что он атаковал место, где сабля была самой слабой, означали, что эта Сабля Мо сломается. Он не ожидал подобного результата.

Взрыв!

Гао Сяньчжи тут же снова щелкнул пальцем, хотя на этот раз его лицо было намного серьезнее. Сила в его пальце также была намного больше, достаточная, чтобы разрушить много драгоценных мечей и сабель, а тем более Саблю Мо.

Раздался еще один металлический гул, и куча бумаг и чайная чашка на столе Ван Чуна затрепетали. Несколько капель чая даже выплеснулись из чашки и взмыли в потолок. Но когда металлический гул затух, восьмифутовая Сабля Мо не пострадала. Ее великолепная поверхность была блестящим зеркалом, на котором не было ни единого следа повреждения.

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

1. Сабля Мо была своего рода односторонним оружием, которое Тан разработал для использования против тюркской кавалерии. Всего было семь футов, рукоять — четыре фута, а клинок — три фута. Исторический Ли Сие, очевидно, был экспертом в использовании этого оружия, и под его командованием находилась группа солдат, которые использовали это оружие. Оружие, описанное в этой главе, несколько отличается от исторической версии.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1031. Cеpдце Bеликoго Генерала Гао Сяньчжи!**

— Это… Как? — Гао Сяньчжи застыл, наконец осознав, что в этой длинной сабле было что-то необычное. То, что она могла выдержать щелчки его пальца, означало, что Ван Чун уже имел большой опыт в изготовлении этого нового вида оружия. Чистая прочность клинка означала, что качество этого оружия сделало огромный скачок, превзойдя подавляющее большинство клинков этого мира.

— Хорошая сабля! Действительно превосходная сабля! Длинную саблю легко сломать, и я никогда не сталкивался с длинной саблей, способной нарушить это правило. Ван Чун, я не думал, что у тебя есть такой навык. Замечательно!

Гао Сяньчжи был выдающимся Великим Генералом с опытом боевых действий более десяти лет, и он почти инстинктивно чувствовал, что эти длинные сабли имеют огромную ценность. Свист! Гао Сяньчжи немедленно выхватил восьмифутовую Саблю Mо из шелковой коробки. Oн стал вертеть ее в своих руках и махать ею, и его глаза становились все ярче и ярче.

Этой саблей было легко рубить, так что, несмотря на свою прочность, она была по сути гегемоном среди сабель.

Одна такая сабля может быть не такой уж удивительной, но тысячи людей, вооруженных этой саблей, станут ужасным потоком разрушений на поле битвы.

Эта сабля была оружием, которое было создано, чтобы доминировать на поле битвы.

— Ван Чун, сколько этого оружия у вас есть? — Гао Сяньчжи повернулся к Ван Чуну. Теперь он понял, что имел в виду Ван Чун под солдатами Сабли Мо. Eсли бы группа элитных воинов была полностью экипирована этими длинными саблями, они обладали бы невообразимой силой. И Ван Чун сразу понял, что это оружие имеет длину восемь футов, чтобы пехота могла использовать ее для борьбы с кавалерией.

Если бы эта сабля была выпущена, лошадь и всадник на ней были бы в зоне атаки Сабли Мо. Страшная сила этой сабли была такова, что Гао Сяньчжи был полностью способен представить себе сцену, когда наездник и лошадь были разрублены пополам на поле битвы.

— Чжан Шоужи уже выковал более ста. если Милорд согласен, все мастера приступят к выполнению этой задачи. В течение месяца все Сабли Мо должны быть завершены. До этого мы можем позволить солдатам использовать деревянные как заменитель, — серьезно сказал Ван Чун.

Ван Чун выковал эту Мо Саблю, используя методы ковки далеко за пределами этого поколения. Что касается материалов, Ван Чун собрал много арабских ятаганов и расплавил их до тончайшей стали. Смешав эту сталь вместе с Метеоритным Металлом и небольшим количеством Стали Вутц, он смог создать Саблю Мо, которая была прочной и простой в обращении, что сделало ее настоящим сокровищем среди сабель.

— Ван Чун, мы последуем этому твоему смелому плану! Я заставлю армию протектората Aнси сделать все возможное, чтобы помочь тебе! — Глаза Гао Сяньчжи вспыхнули странным светом, когда он принимал решение.

Румбл! Гао Сяньчжи никогда бы не узнал, что в тот момент, когда он согласится, вся манера развязывания войны на этом континенте изменится. Род войск, которых никогда не видели прежде, должен был вот-вот появиться!

Отправив Гао Сяньчжи, сам Ван Чун вскоре покинул кабинет. Hа северном тренировочном полигоне в Таласе Ван Чун встретился с Ли Сие и его кавалеристами ушана.

— Лорд Маркиз! — Ли Сие подвез свою ферганскую лошадь к Ван Чуну, положил руку ему на грудь и поклонился.

Ван Чун поднял голову и спросил:

— Они готовы? — Лорд Маркиз, будь спокоен. Все ждут приказа Лорда Маркиза

!Ван Чун кивнул и строго сказал:

— Очень хорошо. Возьмите эти листы бумаги и тренируйте кавалерию Ушан в соответствии с ними днем и ночью. Наше время очень ограничено. За один месяц вы должны закончить культивирование этой формации.

— Ваш подчиненный сделает все возможное, чтобы выполнить приказ! — Ли Сие бросил взгляд на содержимое этих бумаг, и выражение его лица стало мрачным, а зрачки сузились. После прощания с Ван Чуном он сразу же поехал к своим людям.

— Асура Ада!

Это было название формирования, которое Ван Чун описал на этих двух листах бумаги. Ли Сие слышал, как Ван Чун иногда упоминал о десяти великих формированиях. Формирование Десять атак Десять Побед занимало самую низкую позицию из этих десяти, а Асура Ада… занимала второе место.

……

Гао Сяньчжи вошел в приемную лорда Таласа и вернулся в свою резиденцию. Сняв новый доспех, который Ван Чун выковал для него, он уселся перед собственным столом и занялся военными делами.

Как и у Ван Чуна, у Гао Сяньчжи было много задач, о которых нужно было позаботиться. Обращение с ранеными армии протектората Анси, распределение припасов, умиротворение ферганцев и карлуков, ремонт города, маршруты патрулирования разведчиков… было слишком много вопросов.

К тому времени, когда Гао Сяньчжи закончил просматривать все свои документы, было очень поздно.

Положив кисть на станок, Гао Сяньчжи потер глаза: в них чувствовалась усталость. Штормило. Хотя Талас теперь был мирным, все чувствовали огромное давление. Шестьдесят тысяч солдат армии Тана использовали каждую минуту, делая все возможное, чтобы укрепиться для предстоящей жестокой битвы.

В дверь постучали, и вошел охранник протектората Анси с чашкой чая.

— Милорд много работал. Выпейте чаю и отдохните.

— Поставь. — Гао Сяньчжи слегка постучал по столу.

После того, как охранник ушел, Гао Сяньчжи взял чайную чашку и уже собирался сделать глоток, когда его взгляд прошел мимо двух тонких листов бумаги, что заставило его кое-что вспомнить.

— Именно эту технику мне рекомендовал Ван Чун.

На уровне совершенствования Гао Сяньчжи было чрезвычайно трудно добиться какого-либо прогресса. Гао Сяньчжи почти инстинктивно не верил, что эта вещь может ему помочь. Но, в конце концов, Гао Сяньчжи не смог отрицать добрые намерения Ван Чуна.

— Я должен посмотреть.

Гао Сяньчжи покачал головой и улыбнулся. Он небрежно взял эти два листа бумаги и бросил на них взгляд. Но этот взгляд походил на острый удар, заставляющий все его тело дрожать и вся его усталость тут же исчезала.

— Как могло быть что-то подобное? — Гао Сяньчжи уставился на слова в одном из листов.

— Когда сердце и разум едины, Ци Меча тает в пустоте.

Эта короткая фраза была точно такой же, как одна из мантр в Методе Бога Великого Величества Гао Сяньчжи. Гао Сяньчжи сел прямо на стул и продолжал читать, выражение его лица становилось все более прилежным и торжественным, чем больше он читал. Прочитав последнее слово, Гао Сяньчжи удивленно вздохнул и медленно поднял голову, но какое-то время оставался безмолвным.

В зале было тихо, но разум Гао Сяньчжи в этот момент бушевал от проливных волн.

Техника, которую ему дал Ван Чун, была очень похожа на технику, которую культивировал Гао Сяньчжи, но ее сила… была намного выше, чем у техники Гао Сяньчжи. Это было почти как обновленная версия! Гао Сяньчжи никогда не сталкивался с подобной ситуацией.

Они были разными на поверхности, но в глубине они неизбежно имели общий корень!

— Я уже провел тщательное исследование этой линии техник, и я уверен, что ее ответвлений не существует. Может ли быть, что я был не прав? Техника Бога Шестиконечного Величества, которую я совершенствую, является производной от какой-то древней техники, и есть еще более сильная техника? — Гао Сяньчжи держал два листа бумаги, пробормотал про себя.

В комнате было тихо, но огромные потоки энергии охватили Гао Сяньчжи. Опустив голову, Гао Сяньчжи прочитал два листа бумаги еще несколько раз, в конце концов запомнив все их содержимое. Через некоторое время…

Взрыв!

Казалось, что невидимая сила открыла две большие двери в приемную, и все столы и стулья в комнате были вытеснены. Гао Сяньчжи сидел на земле, из его тела поднималась огромная энергия. И Звездная Энергия внутри его тела медленно начала течь в направлении, которого никогда не было раньше.

……

— Поздравляем пользователя! За получение Сердца Великого Генерала (Благодарность) и получение хорошего мнения Гао Сяньчжи, вы тонко изменили ход этой битвы и получили 100 очков Энергии Судьбы!

В этот самый момент, на северном полигоне Таласа, Ван Чун получил сообщение от Камня Судьбы. Этот голос заставил Ван Чуна внезапно повернуть голову, после чего он заметил, что чистая энергия поднимается в воздух со стороны приемной лорда Таласа. При виде этого на его лице появилась слабая улыбка.

Все было на правильном пути!

В апокалиптический век многие высшие эксперты работали вместе над тем, чтобы использовать технику Бога Шести Великих Величеств Гао Сяньчжи и создать одну из высших техник Великого Генерала, Искусство Восьми Высших Расколов. Теперь, более чем за двадцать лет до того, как она была завершена, она вернулась в руки Гао Сяньчжи. Этому тонкому изменению в истории способствовал исключительно Ван Чун. Еще один шаг был сделан с первоначального пути.

Искусство Восемь Высших Расколов имело очень строгие требования к совершенствованию. Нужно было достичь уровня Великого Генерала, и нужно было совершенствовать ее без помех в течение целого месяца. Именно по этой причине Ван Чун в самом начале не дал Гао Сяньчжи Искусство Восьми Высших Расколов. Ван Чун повернул голову к ближайшему посланнику Цыси.

— Сообщите Чэн Цяньли, чтобы он отправил людей, чтобы не допускать никого к месту жительства лорда Таласа.

— Да, Милорд!……

Время медленно прошло. В то время как Талас кишел как улей, где все готовились к битве, более чем в шестидесяти ли, западно-тюркский лагерь был полон напряженности.

Румбл!

Прогремел гром, и темные облака забурлили над тюркским лагерем, и еще больше облаков собиралось из окрестностей. Там, где грозовые тучи были наиболее неспокойными, в небо взлетел голубой поток энергии, ослепительный ориентир между небом и землей.

Под этим голубым столпом энергии, плавающим в воздухе, находилась мускулистая и тираническая фигура. Этот человек был одет в полный комплект доспехов, и черный плащ на его спине развевался на ветру. Все его тело источало деспотическую и презрительную ауру.

Шамаск, Чекун Бенба и другие тюркские генералы плотно охраняли территорию вокруг Дуву Сили, а дальше, тысячи и тысячи тюркских кавалеристов шли стальным потоком, который тек вокруг Дуву Сили, очевидно придерживаясь какого-то закона или правила. Они взревели и поскакали. Их глаза сияли ярким светом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1032. Чepная Koррозия Cолнца! (I)**

— Великий Генерал!

— Великий Генерал!

— Великий Генерал!

Воcторженные крики сотрясали небеса. В этот момент Дуву Сили был как бог в глазах своих солдат. Культивируя феномен формирования, все чувствовали, что Дуву Сили становится все сильнее и сильнее. С каждым днем давление его тела становилось все более интенсивным.

Kaкрэк!

Внезапно грозовая туча в центре явлений формирования выпустила горячий белый разряд молнии, который упал прямо на Дуву Сили. Электричество шипело и потрескивало, охватывая его тело, но Дуву Сили каким-то образом удалось поглотить всю эту молнию.

Один удар молнии за другим полетели вниз, и благодаря силе этих молний сила Дуву Сили продолжала расти.

Через некоторое время явления формирования в небе начали ослабевать, и Дуву Сили начал медленно открывать глаза. Eго черный тюркский конь медленно спустил Дуву Сили с небес.

— Xахаха, феномен образования действительно невероятен. За это короткое время моя сила снова возросла! — Дуву Сили медленно поднял голову, его глаза сверкали ярким светом.

Дуву Сили давно достиг уровня Великого Генерала, и ему не нужно было много времени, чтобы перейти от начального уровня Великого Генерала к пиковому уровню. Продвигаться дальше было намного сложнее. Дуву Сили никак не предполагал, что его сила может возрасти еще больше за такой короткий срок. Это было просто немыслимо.

Видя, что Дуву Сили спустился, Шамаск и Чекун Бенба поспешно подошли, чтобы поприветствовать его.

— Поздравляю, Великий Генерал. Если вы продвинетесь на другой уровень, то в будущем, даже Абу Mуслим не будет соответствовать Великому Генералу! – За культивирование феноменов формирования Каган определенно вознаградит Милорда. Даже Великому Генералу Вуну Шиби придется склонить голову перед Великим Генералом!

Вуну Шиби был военным богом западных тюрков, по своему статусу похож на Великого Генерала Ви Tадру Кхонгло из У-Цана и Ван Чжунси из Великой Династии Тан. Среди западных турок он также был известен как Великий Солнечный Генерал, и он был одним из немногих экспертов, которые превосходили Дуву Сили. Более того, Дуву Сили в прошлом конфликтовал с ним из-за военной власти.

— Хммм, вам не нужно поздравлять меня. Даже с моим нынешним уровнем силы победить Вуну Шиби непросто. Однако, если бы он не получил Искусство Бога Солнца и его мантру, Вуну Шиби никогда не смог бы превзойти меня, — холодно сказал Дуву Сили.

Хотя он был полон враждебности по отношению к Вуну Шиби, Дуву Сили был вынужден признать, что Вуну Шиби был самым сильным генералом западных турок.

Глаза Шамаска и Чекуна Бенбы на мгновение вспыхнули, но они больше об этом не говорили.

— Великий Генерал, мы уже способны произвести некоторые базовые явления, и Милорд стал еще сильнее, чем раньше. Когда мы уничтожим Великий Тан? — вдруг сказал Шамаск.

— Не торопись! — Дуву Сили неторопливо махнул рукой. — Я только начал совершенствоваться. Чтобы показать нашу силу, я должен сначала закончить совершенствование и стабилизировать свои силы. До этого, без моего приказа, я запрещаю вам обмениваться ударами с Таном.

— Да!

В связи с этим серьезным вопросом Шамаск и Чекун Бенба не смели уклоняться от своих обязанностей, и немедленно поклонились и согласились.

— Шамаск, каков текущий диапазон наших патрулей? — резко спросил Дуву Сили.

Шамаск поклонился и почтительно сказал:

— Двадцать ли! Мы отправили двадцать групп кавалеристов для патрулирования днем и ночью, и у нас также есть золотые орлы, наблюдающие за небом. Если Тан хотя бы попытается приблизиться, наши люди сразу об этом узнают.

— Расширьте диапазон до шестидесяти ли! Я хочу, чтобы район между этим городом и Таласом патрулировался днем и ночью. — жестко приказал Дуву Сили. — Мы не можем дать Тану ни единого шанса или слабости для использования. Кроме того, удвоим количество патрулирующих людей. Количество ночных патрулей удвоим тоже. Тан любит ночные рейды и до того, как мы закончим культивировать явления формирования, я не хочу видеть ни одного Танца перед собой.

— Да, Милорд! — все опустили головы.

Только после того, как все было улажено, Дуву Сили наконец почувствовал облегчение.

— Кроме того, отправьте Далуну Руозану письмо с просьбой высказать свое мнение. Никто в Таласе не понимает Тан лучше, чем он.

— Этот подчиненный выполнит приказ!..

Пока Дуву Сили ожидал ответа от Далуна Руозана, он почти не думал, что в тибетском лагере уже кипит ярость.

— Ублюдок! Дуву Сили слишком отвратителен! Использует такой непритязательный метод против нас! — В тибетском лагере Хуоба Сангье ударил кулаком по столу, едва сдерживая гнев.

После наблюдения за западными турками в течение семи дней ему наконец удалось получить три письма, записывающие явления формирования от Далуна Руозана. Но Хуоба Сангье никогда бы не подумал, что в важнейших местах этих писем пропущено несколько слов. Этих пропусков было достаточно, чтобы превратить эти три драгоценные письма в макулатуру.

— Недопустимо! Я навещу его! Несмотря ни на что, я заставлю его передать истинные явления формирования! — Хуоба Сангье схватил листы бумаги со стола и встал, чтобы пойти к Дуву Сили, но в следующий момент красивая и энергичная ладонь преградила ему путь.

— Подождите минутку. — Хуошу Хуйцан слегка покачал головой и бросил взгляд на Хуобу Сангье. Хуоба Сангье остановился и повернулся к неподвижной фигуре Далуна Руозана, чья монобровь была сильно сморщена, а выражение лица было глубоко задумчивым.

В палатке было тихо, так как все смотрели на Далуна Руозана, но Далун Руозан, казалось, был настолько погружен в свои мысли, что не замечал этого.

Внезапно заговорил молчаливый Дусун Мангпоче.

— По правде говоря, даже если мы пойдем к Дуву Сили, мы не сможем многого от него получить. Он действительно вручил нам документы, касающиеся явлений формирования. Все четверо из нас были свидетелями этого. Даже если мы станем утверждать, что он испортил бумаги, так или иначе, у нас нет никаких твердых доказательств этого, а сам Дуву Сили никогда не признается.

Действия Дуву Сили также сделали его очень несчастным, но они вчетвером совершили большую ошибку. Они не могли сейчас ни в чем обвинить Дуву Сили.

При этих словах Хуоба Сангье застыл, на мгновение потеряв дар речи.

— Но Дуву Сили явно удалось обмануть нас. Мы просто собираемся все так оставить? – стал протестовать Хуоба Сангъе.

Будучи командиром Великой Кавалерии Мутри, Хуоба Сангье никогда раньше не терпел такого поражения. Более того, Дуву Сили удалось осуществить трюк в присутствии всех четверых.

— Это не то, о чем я беспокоюсь… — внезапно раздался голос в палатке. Пока Далун Руозан говорил, он медленно поднял голову.

— Я всегда чувствовал, что этот вопрос не может быть таким простым. Дуву Сили слишком легко получил феномен формирования. Даже собственная сила Дуву Сили начала расти. Это только усилило мое беспокойство. Если все идет гладко — не обязательно хорошо. Более того, Ван Чун не тот человек, который мог бы легко дать что-то, что могло бы помочь другому человеку ему навредить.

— Если бы эта версия феноменов образования была фальшивой, разве не было бы еще более абсурдным, если бы она могла увеличить силу Дуву Сили? — Сказал Дусун Мангпоче.

— Это единственная причина, по которой я не смог принять решение. — задумчиво сказал Далун Руозан.

Было несколько вещей, которые делали его нерешительным, но он действительно оказался совершенно неспособным определить, была ли эта версия явлений образования реальной или фальшивой.

— Если это действительно так, как я себе представляю, у молодого маркиза Великого Тана есть серьезные амбиции. Дуву Сили может оказаться в его ловушке!

Незаметная рябь мелькнула в глазах трех человек в палатке. До сих пор не было никаких признаков того, что это стоило подозрений Далуна Руозана. Наоборот, все указывало на подлинность этой версии феноменов формирования.

Но даже в этом случае, пока истина не была полностью раскрыта, никто не смел сомневаться в интуиции мудреца.

— Хуоба Сангье, сначала начните культивировать упрощенную версию феноменов формирования. — сказал Далун Руозан, поднимая голову. — Позвольте мне подумать об остальном. Если я не смогу дать вам ответ через месяц о том, являются ли эти явления формирования реальными или нет, я пойду к Дуву Сили и потребую полную версию явлений формирования.

— Это… — После некоторого колебания Хуоба Сангье кивнул.

— Очень хорошо.

Это было лучшее решение в их нынешних условиях. Более того, Хуоба Сангье никогда не будет пренебрегать обещаниями Далуна Руозана. Поскольку он согласился потребовать истинную версию феноменов формации, он определенно сделает это.

Игого!

Их обсуждение было внезапно прервано ржанием лошадей и суматохой. Вначале она была незначительной, но постепенно усиливалась, что сопровождалось криками солдат.

— Что случилось? На нас напал Тан? — смущенно спросил Хуоба Сангье.

Тибетцы были чрезвычайно дисциплинированы, особенно когда присутствовал Далун Руозан. Такой инцидент, как правило, никогда не случился бы в повседневной жизни, если они не подверглись нападению.

— Великий Министр, я пойду и посмотрю.

Монобровь ДуСуна Мангпоче сморщилась, и он вышел из палатки, исчезнув в мгновение ока. ДуСун Мангпоче был Орлом Плато, Великим Генералом. Все верили, что смятение будет быстро умиротворено, как только он вмешается. Но события стали развиваться совершенно непредсказуемым образом.

— Великий Министр, выйдите посмотреть!

Голос ДуСуна Мангпоче прозвучал снаружи палатки, чрезвычайно торжественно и серьезно. Снаружи ржание боевых лошадей стало только громче, а не тише.

Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и Хуоба Сангье обменялись взглядами, и Далун Руозан быстро встал из-за стола.

— Пошли!

Открыв клапан палатки, они быстро вышли. Перед собой они могли видеть, что часовые башни не потревожены, но упорядоченная армия стала местом беспорядков. Горные кони плакали в панике и беспокойстве, в то время как тибетские солдаты тянули поводья, чтобы сдержать и утешить боевых лошадей. Но и взгляды и людей, и лошадей были сосредоточены в одном направлении, и все они, казалось, были готовы бежать изо всех сил.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1033. Черная Кoррозия Солнца! (II)**

— Это…Картина беcпорядочныx лошадей и солдат в тылу его армии заставила подняться брови Далуна Pуозана, и выражение его лица стало торжественным. К северу от тибетского лагеря сильный ветер дул в сторону белого и холодного тумана. Ледяной воздух привел к падению температуры, и белый туман также оказал огромное влияние на тибетскую армию.

С своей позиции Далун Руозан мог видеть, что пятая часть лагеря была поглощена этим туманом, настолько густым, что сквозь него было невозможно смотреть. Более того, туман быстро распространялся по всему лагерю.

— Aх, так холодно!

— Что здесь происходит! Я ничего не вижу! Кто-нибудь, и помогите мне!

— Боевые кони не любят холода. Я теряю контроль над ними! Ах, дерьмо, конь сбежал!

Весь лагерь был в хаосе. Под действием холодного тумана более сильные солдаты почти ничего не чувствовали, но более слабые так сильно замерзли, что начали дрожать.

— Ублюдки! Mожете ли вы, мусор, даже не сдержать нескольких боевых коней!

Xуоба Сангье был в ярости. Прежде чем остальные успели среагировать, он натянул поводья боевого коня, сел на него и бросился туда, где был самый густой туман. Несколько кавалеристов Великой Кавалерии Мутри последовали за ним.

— Великий Министр, сейчас еще не сезон снега, так почему температура так сильно упала? Нормально ли это? — вдруг спросил Хуошу Хуйцан.

Tибетцы имели хорошее представление о Западных Регионах. Температура обычно начинала падать только в период снегопада, но до этого времени оставалось не менее двух месяцев.

Далун Руозан ничего не сказал, а его глаза вспыхнули. У него было смутное представление происходящего, но он пока не мог полностью понять это.

— Посмотрите на это!

Пока он думал, его прервал еще один встревоженный крик. В начале никто не заметил этого во всем этом хаосе, но постепенно, все больше и больше криков тревоги можно было услышать, и все больше и больше солдат смотрели вверх.

— Великий Министр, посмотрите на небо! — выпалил Хуошу Хуйцан, наконец-то подняв глаза к небу.

Далун Руозан поднял голову вверх. Увидев источник тревоги, даже он не мог не удивляться.

— Это… черная коррозия солнца!

Тусклое красное солнце висело высоко в небе, и в центре солнца можно было увидеть несколько больших черных пятен, как будто эти кусочки были разъедены.

— Oракул! — воскликнул кто-то — не Далун Руозан, а Дусун Мангпоче и Хуошу Хуйцан в унисон. Они смотрели на черные пятна на солнце с выражением беспрецендентного шока на лицах.

— Как это могло произойти? Предсказание Святого Храма сбылось! — пробормотал про себя Дусун Мангпоче. В этот момент та же мысль возникла во всех трех их умах.

— Черная коррозия солнца! Трехглазая Золотая Ворона! Верховая езда на белом морозе!

Это было пророчество, изданное высшим оракулом империи У-Цан. Когда оракул трижды подряд излагал пророчество — опасность на востоке возрастала. — Ценпо совершил шаманскую жертву огромной цены, чтобы наконец получить более конкретную информацию от оракула. Каждые шесть тысяч лет на Тибетском Плато будут происходить массовые потрясения. Все цивилизации плато будут уничтожены, и все вернется в первоначальное состояние.

Этому бедствию предшествуют три явления. Черная Коррозия Солнца была началом всего этого.

Исходя из того, что сказал оракул, если все эти три явления произойдут, вся империя У-Цан и цивилизация, которую она представляла, будут полностью уничтожены.

В этот момент Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче, эти три верховных деятеля империи У-Цан, почувствовали, как их сердца упали.

— Великий Министр, слова Оракула действительно сбудутся? — серьезно спросил Далуна Руозана Дусун Мангпоче.

Далун Руозан поднял голову и сказал:

— Независимо от того, сбудутся они или нет, мы этого не допустим. Разве не поэтому мы и появились здесь?

Дусун Мангпоче молча кивнул.

Солнце было ярким и великолепным существом безграничной энергии. Его чистота никогда не может быть испорчена. Никто никогда не видел ничего такого ненормального, как черная коррозия солнца. Было время, когда все считали, что время, о котором говорил оракул, было очень далеко, но теперь, когда они стали свидетелями черной коррозии в небе, все они почувствовали угрозу, которая пронзила их тела.

Если ты не умрешь, я умру. Опасность возрастает с востока, а все наши угрозы исходят от Великого Тана. Если мы хотим избежать катастрофы, предсказанной оракулом, мы должны уничтожить Великий Тан. Независимо от цены, мы должны выиграть эту битву! — сказал себе ДуСун Мангпоче, бросая взгляд на Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана. Дусун Мангпоче знал, что в этот момент эти двое думали о том же.

Приметы уже появились. Если бы они хотели избежать судьбы, которую династия Чжанчжун пережила тысячи лет назад, У-Цан должен был победить Великий Тан, а Талас был местом этой самой важной битвы.

Свист!

Облака собрались со всех сторон, быстро заглушая тусклое красное солнце. Мир стал намного холоднее и злее. Ни Далун Руозан, ни Дусун Мангпоче не знали, что это будет последний раз, когда они увидят солнце этой зимой.

Хссст! Потоки бурлящего белого ветра быстро охватили тибетский лагерь. В то же время западно-тюркский лагерь в нескольких десятках ли, город Талас и весь север были поглощены этим белым ледяным туманом.

— Это уже началось?

На северной тренировочной площадке Таласа Ван Чун стоял под развевающимся знаменем Великого Тана, уставившись на белый туман вокруг себя и глядя в небо. В этот момент никто, кроме него самого, не знал, что он думает.

……

Тип тип! После черной коррозии солнца появление орлов принесло Далуну Руозану неожиданные вести. Эти орлы, прибывшие в сумерках, несли новости с Тибетского Плато.

Последние два из трех тренировочных лагерей Империи У-Цан, Королевская Линия Ярлунг, великие кланы плато и многие доблестные тибетские генералы прислали письма с выражением своей поддержки Далуну Руозану.

Появление Черной Коррозии Солнца угрожало и беспокоило древние кланы и группировки плато. Несмотря на то, что в настоящее время на плато ощущалась острая нехватка солдат, древние кланы и группировки делали все возможное, чтобы помочь Далуну Руозану.

С плато выходило около сорока тысяч элитных кавалеристов, чтобы укрепить Далуна Руозана в Таласе.

……

В то время как Далун Руозан, Дуву Сили, Ван Чун и все на севере испытывали похолодание, на юге в Хорасане было очень жарко, и волны тепла достигали неба.

— Хо! — Ха!

В поместье, расположенном в центре Хорасана, горели костры и клубился дым. Мускулистые арабские кузнецы с обнаженной грудью стояли кругами, ударяя тяжелыми молотами, которые они поднимали высоко в воздух. Бум бум бум! Звон металлических молотов гремел по небу.

Благодаря стараниям арабских кузнецов доспехи постепенно начали обретать форму.

Айбак посмотрел на трудовую картину во дворе и удовлетворенно кивнул.

— Неплохо! Через месяц все десять тысяч доспехов должны быть готовы. Когда придет время, мы сделаем мамлюков самыми сильными эеспертами в истории!

Айбак был полон амбиций. Мамлюки всегда были самой большой силой в Аравийской Империи, и теперь, когда Метеоритный Металл был подарен Первосвященником, под его командованием появится еще более высокая сила мамлюков. Доспехи из Метеоритного Металла в сочетании с превосходной боевой мощью мамлюков сделают так, что никакая сила на континенте не сможет сравниться с мамлюками, даже кавалерия Ушана.

Стоя высоко на ступеньках двора, Айбак спросил:

— Фейсал, Синди еще не привез Хайдарабадскую руду?

— Милорд, он в пути. Через три дня он прибудет в Хорасан, и мы можем начать ковать из него оружие в любое время! Гассан лично возглавляет группу сопровождения, поэтому не должно быть никаких неприятностей.

Говорящим был офицер мамлюков с орлиным высоким носом. Черная серповидная серьга свисала с его левого уха. У этого человека был чрезвычайно острый взгляд, и он источал чрезвычайно опасную ауру.

Фейсал был заместителем командующего мамлюками, вторым человеком в армии.

Ходили слухи, что однажды, когда Аравийская империя завоевывала могущественную страну на севере, Фейсал случайно оказался отделенным от основной армии и окруженным врагом. Когда мамлюки отправились на его поиски, он сражался с врагом семь дней и семь ночей. Вокруг него лежали горы трупов, включая трупы нескольких известных генералов. Кровь, которая текла из этих трупов, окрасила все улицы города в глубокий красный цвет.

В этой битве Фейсал получил звание «Орел Бога Смерти»!

— Очень хорошо! — глаза Айбак вспыхнули ярким светом.

Гассан был человеком номером три среди мамлюков, бригадным генералом, обладающим достаточной боевой мощью, чтобы угрожать даже Великому Генералу. При его личном присутствии у конвоя не возникнет никаких проблем. Даже если оставшиеся мятежники захотят что-то попробовать, им это никогда не удастся.

— Скажите Гассану, что если он встретит повстанцев во время сопровождения руды Хайдарабада, он имеет право убивать их на месте!

— Да, Милорд! — искренне сказал Фейсал.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1034. Наpушитeли cпoкойствия при дворе! (I)**

Xайдарабадская руда была крайне редкой, а ее добыча крайне низкая. Эти уникальные черты сделали ее целью различных остатков армий династий, которые завоевали арабы. Aрабы не могли использовать руду Хайдарабада, как мог Великий Tан, но после многих испытаний им удалось создать метод плавки руды Хайдарабада и смешивания ее с другими металлами, что значительно повысило остроту их оружия.

Оружие, выкованное с помощью этого метода, не было на уровне мечей Великого Тана из Cтали Вутц, которые могли даже пробить любой доспех. Но они превосходили все другие драгоценные мечи и сабли Аравии по остроте.

Это оружие, выкованное из смеси рафинированной Хайдарабадской руды и Метеоритного Металла, может быть не таким хорошим, как мечи из Стали Вутц, но они не слишком отставали!

По крайней мере, так верили Айбак и Фейсал.

Тыгыдык!

Позаботившись обо всем этом, Айбак приготовился уходить. Внезапно ко двору прискакал всадник.

— Стой!

Взвизгнул воздух, и со всех сторон ворвались ревущие мамлюки. Их свирепые энергии мгновенно захватили этого злоумышленника. По внешнему периметру двора на пути этого всадника встали десять мамлюков. Другие мамлюки быстро сошлись вокруг нарушителя, окружив его.

Kогда заблестели вынутые сабли, казалось, что злоумышленник скоро будет казнен. Но Айбак заметил золотые одежды, которые носил человек, и выражение его лица сразу изменилось.

— Стойте!

Казалось, время остановилось, и десять мамлюков остановили свои скимитары в середине поворота. Тем временем Айбак бросился вниз по лестнице к злоумышленнику.

Эмиссар халифа!

Всадник в золотых одеждах, покрытых замысловатыми узорами, был эмиссаром арабского халифа. Каждый из этих эмиссаров был выбран из группы элитных воинов и был чрезвычайно лояльным экспертом. Халиф отправлял их только на самые важные миссии.

— Айбак! — Золотые одежды всадника затрепетали на ветру. Его лицо было скрыто серебряной маской, покрытой крошечными дырочками, а голос был ледяным.

— Халиф постановил, что Тан в Таласе должен быть уничтожен. Как только эта миссия будет завершена, мамлюки будут сотрудничать с губернаторами Квайбой, Абу Муслимом и Османом, чтобы продвигаться на восток. Как только восточный мир будет завоеван, мамлюки будут вознаграждены обетованной землей, которая будет служить их вечной вотчиной!

Слова эмиссара были просты и лаконичны, прямо отражая цель его визита.

Свист!

В одно мгновение настроение во дворе изменилось. Прежде чем Айбак успел что-то сказать, его заместитель Фейсал и окружающие мамлюки в шоке отступили на шаг.

Обетованная земля!

Это была великая навязчивая идея многих поколений мамлюков, но та, которую они никогда не могли выполнить. Мамлюки были провозглашены самыми сильными и преданными воинами Аравии, и оказали большую услугу империи. Любая другая армия или генерал давно бы получили свой собственный феод в Аравийской Империи, но из-за древнего закона, по которому впервые были созданы мамлюки, мамлюки были лишены этой чести.

Таким образом, несмотря на то, что мамлюки имели такую же высокую репутацию, как полуденное солнце, и боевую мощь, с которой никто не мог сравниться, они постоянно мчались на битвы, не имея места, чтобы укорениться.

Если бы у них была «земля обетованная», мамлюки могли бы набирать войска, строить дома, обучать людей, собирать налоги, начинать бизнес… они могли бы даже иметь детей и создать огромный город мамлюков. Если мамлюки смогут нарушить ограничение в десять тысяч человек, они войдут в беспрецедентный золотой век!

Это была именно мечта всех воинов мамлюков!

— Милорд! — В одно мгновение глаза всех мамлюков начали гореть ярким светом. Даже Фейсалу было трудно сохранять спокойствие. Он сделал шаг назад, поскольку его дыхание стало учащенным и прерывистым. Никто не ожидал, что халиф будет относиться к востоку с такой важностью, тем более, что халиф готов был сделать исключение и предложить такую награду за его завоевание.

— Айбак, это знак веры Его Величества. Если ты предъявишь знак, халиф выполнит свое обещание. Возьми его!

Эмиссар в золотых одеждах достал жетон черного полумесяца, украшенный металлической филигранью, и бросил его.

— Однако у халифа есть еще один указ. Это завоевание востока — единственный шанс для мамлюков получить землю обетованную. Если Талас не сможет быть завоеван, если восток не сможет быть умиротворен, мамлюки будут вечными рабами и никогда не получат землю обетованную!

Бузз!

Айбак и Фейсал вздрогнули, их выражения лица стали мрачными. Они оба опустили головы и объявили:

— Ваш подчиненный получил указ!……

Прошло время. В Хорасане арабские кузнецы продолжали работать день и ночь, чтобы выковать мамлюкам доспехи из Мееоритного Металла. На линии фронта в Шварцвальде Абу Муслим держал свою армию, чтобы можно было избежать любых конфликтов с Великим Таном, поскольку он ожидал прибытия двух правителей и мамлюков с тыла.

Каждый день появлялись новости, и бесчисленные солдаты приезжали в Хорасан из Каира и Тарса, объединяясь с мамлюками, готовясь отправиться в Шварцвальд, чтобы присоединиться к Абу Муслиму.

В то же время далекий Талас был также городом огня и дыма. Десятки тысяч танских солдат каждый день и ночь проводили бесчисленные тренировки. Между тем, почти десять тысяч человек были отобраны из армии протектората Анси, армии протекторатов Цыси и наемников, чтобы стать первой «армией сабель Мо», которая также находилась в процессе интенсивной подготовки.

Каждый день в Таласе появлялась новая картина.

Под командованием Ван Чуна все солдаты Тана готовились к битве.

Приблизительно в нескольких десятках ли от них Дуву Сили проводил дневные и ночные тренировки по феномену формирования, используя молнию, создаваемую феноменом формирования, чтобы тренироваться и увеличивать свою силу, пытаясь достичь еще более высокого уровня.

В двадцати ли от него тибетский лагерь был спокоен, и Далун Руозан пил чай в своей палатке. Но все они знали, что через горы Цун, за Западными Регионами, на Тибетском Плато, великие кланы и дворяне плато собирали сорок тысяч тибетских солдат, чтобы их можно было отправить в Талас.

Четыре великих империи, три стороны… Хотя поверхность была спокойной, каждая сторона сдерживала другую, под поверхностью, чье течение было гораздо более опасным и непредсказуемым!

Война может разразиться в любой момент.

Когда над Таласом, на далеких Центральных Равнинах, собрались густые тучи войны, столица Великого Тана была в совершенно другом настроении. Спор о Таласе достиг интенсивной стадии. Совместный запрос Гао Сяньчжи и Ван Чуна на подкрепление до сих пор не прошел.

— Ваше Величество, объект возражает! — седой помощник министра доходов Чжэн Чэнли поднял свой церемониальный планшет и вышел вперед.

— В древние времена я слышал об укреплении армии после поражения, но никогда об усилении армии после победы. Более того, ежегодные расходы Императорского Двора на вооруженные силы чрезвычайно велики. За год до этого Бюро военнослужащих потратило восемьдесят. миллионов данов зерна, десять миллионов голов скота и два миллиона четыреста тысяч футов ткани, и требовало сто тридцать семь миллионов таэлей в качестве оплаты за солдат. В прошлом году Бюро Военного Персонала потребило девяносто четыре миллион дан 1зерна, семнадцать миллионов голов скота и три миллиона шестьсот тысяч футов ткани, и требовали сто пятьдесят семь миллионов таэлей в качестве оплаты для солдат. В этом году они потратили еще больше, и эти расчеты даже не включают финансовую компенсацию солдатам, погибшим в бою.

— У Великого Тана есть шестьсот тысяч солдат, которые часто вступают в бой с иностранными врагами. Они поглощают значительную часть средств империи и уже являются тяжелым бременем для Великого Тана и его народа!

— Мало того, что частые сражения приводят к серьезным жертвам среди солдат. Пополнение этих потерянных солдат может быть сделано только путем призыва в армию. Скромный субъект случайно услышал в некоторых местах, что в некоторых местностях так много призывников, что нпланшет в воздухе с мрачным выражением лица.

— Этот непритязательный субъект только что вернулся из инспекции округа Хэдун. Поскольку субъект проходил через город под названием Чжоучжуан в Лучжоу, субъект не видел никого, кроме стариков, немощных и малышей, но ни одного трудостпособного мужчины. Этот субъект был поражен и осведомился о том, что произошло. Тогда субъект узнал, что все трудоспособные мужчины Чжоучжуана были призваны в армию. В позапрошлом году Бейтин потерпел поражение в битве против Западно-Тюркского Каганата, в результате чего более девяноста процентов жителей деревни погибли в этой битве, остальные были переведены в другие регионы, включая протекторат Анси.

— Хотя Чжоучжуан является лишь примером, это Великий Тан в миниатюре. Каждый год протекторат Анси расходует огромные средства империи, и каждый год Центральные Равнины посылают бесчисленных солдат, и теперь, еще больше солдат нужно в Таласе. Нужно ли распространять бедственное положение Лучжоу по Великому Тану, чтобы даже мальчики были втянуты на поле битвы? Этот предмет предлагает, чтобы Анси и Цыси отозвали всех своих солдат внутрь! — Когда он подошел к концу своей речи, голос Чжоу Тайцзиня окрасился резкостью, и его слова получили большую поддержку среди гражданских чиновников.

— Правильно, этот предмет согласен!

— Этот предмет согласен!

— Этот предмет согласен!

Гражданские чиновники в зале громко выразили свое согласие, но в этот момент в зале раздался громкий и холодный голос.

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

1. Дан — это китайская единица измерения сухого объема, равного примерно 100 л. К сожалению, в настоящее время люди не используют сухие единицы измерения для измерения сельскохозяйственной продукции, используют тонны. Один американский бушель эквивалентен примерно 35 литрам, поэтому для грубой оценки можно сказать, что один дан равен 3 бушелям. Бушель размолотого риса весит около 60 фунтов, а в тонне — около 2200 фунтов. Взяв все эти цифры и использовав первую цифру в восемьдесят миллионов дан, предположив для простоты, что это весе рис, Бюро Военного Персонала потребило 6,5 миллиона тонн риса. Для сравнения, в 2016 году Китай произвел 209,5 млн. тонн риса. ↩

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1035. Нарушитeли спoкойствия при дворе! (II)**

— Tогдашний генерал-защитник Aннана Чжанчжоу Цзяньцзон применил войска против королевской линии Нгари от У-Цана и потерял сорок девять тысяч человек. Шестьдесят тысяч простых людей были призваны на работу, и они понесли семь тысяч жертв.

— B этом году в войне на юго-западе общая численность погибших составляет сто сорок три тысячи человек, и теперь, когда не прошло и года, в Таласе начинается еще одна битва.

— За эти короткие десятилетия битвы никогда не прекращались! Ваше Величество, сейчас самое время положить этому конец!

— Талас — это не территория Великой Династии Тан, а земля за пределами нашей цивилизации, бесплодная земля. Боевые действия на границах понятны, но должны ли мы также посылать своих солдат на гибель и на чужой земле? Западные Pегионы полностью населены Ху. Для поддержания господства Великой Династии над Западными Регионами каждый год отправляются бесчисленные солдаты, деньги и зерно. Это не что иное, как бездонная дыра. Но взамен Западные Регионы предлагают какие-либо блага Великому Тану. Виноград? Гранаты? Или купцы Ху, которые наполняют столицу?

— Ваше Величество, этот скромный предмет не должен был вмешиваться в обсуждение, но эту битву при Таласе действительно нужно остановить!

C этими последними словами старый бородатый чиновник, стоявший у колонны цвета киновари, сложил церемониальную табличку и поклонился. Половина зала была безмятежна, все чиновники смотрели на этого старца с большим уважением.

Великий писец Ян Вэньчжан отвечал за запись исторических событий и написание государственных историй, а также был одним из тех, кто принимал участие в составлении документов двора. Все дворяне и чиновники, даже императорские принцы, записали свои слова и вошли в исторический журнал Яна Вэньчжана. Среди многочисленных гражданских и военных чиновников Великой Династии Ян Вэньчжан занимал уникальную должность.

Это было потому, что любой, кто говорил ненадлежащим образом, будь то гражданский или военный, мог быт отражен в записях Великого Писца, чтобы его презирали на протяжении поколений. Никто не хотел этой участи.

Точно так же, если чиновник хотел оставить хорошую репутацию в истории, независимо от того, насколько хорошо он это сделал, его поступки могли быть и не записаны. Потому что только кисть Великого Писца могла сделать это.

Великий Писец был увековечивателем истории, зрителем, а не участником, поэтому он редко высказывал свое мнение в судебных прениях по собственному желанию. Но Великий Писец был официальным чином. По ряду важных вопросов Великий Писец также шагнул бы вперед и выполнил свой долг как чиновник двора.

Великому Писцу разрешалось высказывать свое мнение только три раза за свою карьеру. Если он превысит счет, ему придется немедленно уйти в отставку и передать свою должность своему преемнику. Это должно было гарантировать, что Великий Писец был справедливым и объективным, чтобы исторические записи могли оставаться настолько незатронутыми эмоциями, насколько это возможно.

Это был всего лишь второй раз, когда Ян Вэньчжан выступал при дворе. Первый раз был, когда покойный Император умер от болезни.

Ссоры между гражданскими и военными чиновниками не были необычными на протяжении всей истории, но редко они были такими интенсивными. Было ясно, что даже Великий Писец был встревожен.

Великий Писец был из конфуцианской школы, и все знали, что конфуцианская школа делает упор на управлении страной и умиротворении мира через самосовершенствование. В своей основе он подчеркивал мир. Ян Вэньчжан, естественно, был твердым сторонником антивоенной фракции. С его одобрения слова гражданских чиновников мгновенно стали более весомыми. И, как и следовало ожидать, когда великий писец Ян Вэньчжан начал говорить, весь зал замолчал, и все военные чиновники явно стали гораздо более обеспокоенными.

— Oдной кистью гражданский чиновник может убить и не оставить никаких следов. — Если кто-то обидел Великого Писца, он, скорее всего, окажется в анналах истории как «прославленный» генерал, который ввел страну в заблуждение. Это было следствием, которое каждый должен был тщательно обдумать.

— Хахаха…В этот момент громкий смех нарушил тишину. Из центра рядов вышел старый генерал, которому было пятьдесят с лишним лет.

— Mинистр Ян, этот старик должен испытать свою удачу. Запишите это, если хотите. Этот старик даже не боится смерти, так почему он должен бояться вашей киноварной кисти и вечного позора?

— Что касается вопросов предыдущих правительств, мы, военные чиновники, не можем сравниться с вами, держателями кистей, но в отношении этого правительства старик до сих пор хорошо все помнит. На двадцать третьем году правления Императора Мудреца западные турки неоднократно совершали набеги на границу, грабя и убивая ни в чем не повинных людей, даже сумев добраться до районов Гуаннея и Хедуна. Война того периода была именно для того, чтобы остановить их. Хотя в этой войне мы потеряли семьдесят девять тысяч солдат, Западно-Тюркский Kаганат потерял сто одиннадцать тысяч элитных солдат. Что еще более важно, после этой войны Западно-Тюркский Каганат, наконец, стал слишком напуган, чтобы продвигаться на юг.

— Смерть семидесяти девяти тысяч человек была обменена на двадцать с лишним лет мира для округов Гуанней и Хэдун. Разве число спасенных мирных жителей составило всего лишь семьдесят девять тысяч? Старик ясно помнит эту битву, потому что в ней принял участие этот старик! — сурово сказал Генерал маяка Цзян Юньран.

Хотя его официальный статус был невысок, Цзян Юньран был ветераном армии, участвовавшим в многочисленных сражениях. В такое время, когда все остальные боялись великого писца Яна Вэньчжана, только военные ветераны, такие как Цзян Юньран, были готовы рискнуть.

— … За что именно наши солдаты жертвуют своими жизнями и проливают кровь на поле битвы? Неужели все вы в тылу можете их осуждать, осуждая их и кистью, и языком? Без этой войны в двадцать третьем году правления Императора Мудреца, вы думаете, что потери были бы такими маленькими?

— В двадцать четвертый год правления Императора Мудреца Протекторат Андуна нанял солдат против Си и Кидана и потерял тридцать пять тысяч человек. Но знаете ли вы, сколько людей Великий Тан потерял бы без этой войны? Си а киданцы — отвратительные люди, которые наслаждаются грабежом, и им не хватало никакого почтения к Великому Тану. До этой войны си и киданьцы часто вторгались в Ючжоу, забирая женщин и детей и убивая мирных жителей. Многие люди в Ючжоу начали бежать оттуда из-за страха перед си и киданами. За десять лет население Юйчжоу уменьшилось с пятисот тысяч до восьмидесяти тысяч человек, и это число продолжало уменьшаться.

— Если бы не эта битва, территория Ючжоу уже была бы территорией Ху. Более того, Си и киданцы имели процветающие амбиции и тайно вступали в сговор с Когурё. В ходе трех набегов на внутреннюю территорию до двадцать четвертого года потери в Ючжоу можно было бы исчислять сотнями тысяч. Но война на третьем месяце с Си и Киданами и война на седьмом месяце с Империей Когурё полностью изменили баланс сил на северо-востоке. Союз между Си, Киданом и Когурё были сломлены, и их наступательная позиция была разрушена, что позволило Великому Тану твердо взять под свой контроль северо-восток. Кроме того, это также позволило людям процветать, и в последующие годы они процветали и размножались. Население Ючжоу выросло с восьмидесяти тысяч до нынешних восьмисот семидесяти тысяч, что стало даже больше, чем до войны!

— Что касается двадцать пятого и двадцать шестого года, какие войны какого года не имели своих собственных причин? И какая война не принесла длительного мира? — Выражение лица Цзян Юньрана стало чрезвычайно взволнованным, когда он закончил.

Они не хотели, чтобы гражданские лица Великой Династии Тан и Западных Регионов подвергались угрозам со стороны Аравии, У-Цана и западных турок.

— Я готов отдать свою жизнь на благо страны, или же нужно спасаться бегством перед лицом бедствия и приближаться во времена благословения? — Это был куплет, висящий в кабинете Молодого Маркиза. Просто кто в столице не знал об этом сейчас? Является ли лояльный субъект и превосходный генерал тем кровожадным воином, который не заботится о жизнях мирных жителей, как все вы из него делаете?

— Скорость имеет первостепенное значение в войне. В Таласе находятся десятки тысяч танских солдат, ожидающих подкрепления. Этот скромный предмет требует немедленной отправки подкрепления! — другой генерал был вдохновлен словами, сказанными Цзян Юньраном, это был помощник военного министра Цао Цяньцзон.

Кого заботило, даст ли Великий Писец печально известную репутацию в анналах истории? Если бы эти слова не были сказаны сегодня, возможно, не было бы возможности произнести их в будущем.

— Этот предмет согласен!

— Этот предмет согласен!

— Этот предмет согласен!

Слова Цзян Юньрана и Цао Цяньцзуна были сплоченным призывом к генералам в зале, и все они начали выражать свое согласие. Гражданские чиновники не цеплялись за богатство, а генералы не боялись смерти. Генералы, которые могли стоять здесь, все были преданы стране. Битва при Таласе выглядела как некий локальный конфликт, но безопасность всего северо-запада и самого Великого Тана была под вопросом. Никто не мог по-настоящему оставаться сторонним наблюдателем.

Когда военные чиновники вышли вперед, все гражданские чиновники были ошеломлены, включая Великого Писца Яна Вэньчжана. Еще с эпохи Тайцзуна, когда вспыхивала ссора между гражданскими и военными чиновниками, военные чиновники обычно уступали.

Никто не ожидал, что в этот раз генералы будут так настаивать на своих позициях. Тут присутствовал Великий Писец, и все они знали, что в исторических записях они могут быть отмечены как поджигатели войны и подвергаться критике со стороны будущих поколений, но никто из них не отступил.

— Ваше Величество, этот предмет хочет говорить.

Сильный и мягкий голос эхом разнесся по залу. При этих словах все гражданские и военные чиновники, даже великий писец Ян Вэньчжан, мгновенно замолчали. Все они повернулись к говорящему, как будто тело этого человека обладало некоторой магической силой.

Военный министр Чжанчжоу Цзяньцюн, бывший Генеральный Защитник Аннана, был высшим военным. Его слова имели совершенно иной вес, чем слова других военных чиновников.

— На двадцать шестом году правления Императора Мудреца этот непритязательный субъект был Генералом-Защитником Аннана. Это была идея этого непритязательного субъекта в то время использовать солдат на юго-западе против У-Цана, так что непритязательный субъект имеет право говорить об этом инциденте.

Одетый в фиолетовую одежду, Чжанчжоу Цзяньцзун вышел вперед. Его голова была опущена, его церемониальная табличка крепко была сжата в руке, пока он торжественно говорил.

— Перед этой битвой разведчики вашего непритязательного субъекта сообщили, что Далун Руозан и Хуошу Хуйцан собрали на плато большую армию, готовясь нанести удар по Великому Тану. Со времен правления покойного Императора У-Цан постоянно совершал набеги на границы. В шестнадцатом году правления покойного Императора на юго-западе разразилась война, в результате которой погибли сто тридцать тысяч мирных жителей. В двадцать первый год эпохи Юаньу двести десять тысяч мирных жителей были втянуты в войну и понесли тяжелые потери. В двадцать девятом, тридцать пятом году, вплоть до нескольких лет, предшествовавших тому, как непритязательный субъект принял командование, гражданские лица были вовлечены в каждую войну.

— Именно по этой причине, когда непритязательный субъект понял, что Далун Руозан и Хуошу Хуйцан готовятся нанести удар, непритязательный субъект решил нанести первый удар, применив войска против У-Цана и противостоящих врагов на границе, чтобы гражданские лица не были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь бегством. Хотя армия протекторатов Аннана понесла значительные потери в этой войне, мирные жители не пострадали. Что еще более важно, в этой войне было убито так много тибетских солдат, что в последующие десять с небольшим лет Королевская Линия Нгари У-Цана не имела возможности участвовать в масштабных вторжениях на юго-запад.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1036. Нарушители спокойствия при дворе! (III)**

Чжанчжоу Цзяньцзюн медленно рассказывал о событиях войны. Здесь было много деталей, о которых важные чиновники того времени ничего не знали. Даже Великий писец Ян Вэньчжан впервые услышал многое из этого, и поспешно отдал указание. Под колоннадой один из его заместителей стал быстро записывать отчет своей кистью.

— Война действительно является последним средством. Дело не в том, что мы, генералы, воинственны, а в том, что ситуация заставляет нас действовать. Конечная цель войны по-прежнему заключается в защите людей. Но существует много способов защиты людей. Можно выбрать защиту против врагов изнутри, ожидая атаки, прежде чем мобилизовать армию. Можно также выбрать защиту против врагов снаружи, инициируя превентивную войну. Просто официальные лица предпочитают первое, а мы, генералы, предпочитаем второе. Нет правильного или неправильного, просто различие идеалов. Кроме того, как во втором, так и в первом, пока идет война, будут потери. Это неизбежно.

— Но и в войне, и в мире мы, генералы, хотим защитить Великий Тан и его народ так же, как и все официальные лица, собравшиеся здесь. — Чжанчжоу Цзяньцюн произнес эти последние слова с предельной искренностью. Конфликт между гражданскими и военными чиновниками был битвой за идеалы. Будучи военным министром, Чжанчжоу Цзяньцюн не мог оставаться незадействованным.

— Ваш непритязательный субъект находится не в Таласе, поэтому он не может дать определение ситуации, но ваш непритязательный субъект верит в Молодого Маркиза и в проницательность Вашего Величества. Раз Молодой Маркиз и Генеральный Защитник Гао Сяньчжи представили мемориал с просьбой о подкреплении, ситуация в Таласе, несомненно, крайне тяжелая. Лучше поверить и подготовиться, чем не верить и не делать ничего. Поэтому скромный субъект просит, чтобы Ваше Величество немедленно отправило подкрепление на северо-запад на помощь Молодому Маркизу. — Сказав свое мнение, Чжанчжоу Цзяньцзюн вздохнул, словно освободившись от огромного бремени.

Чжанчжоу Цзяньцзюн был обязан Ван Чуну огромной поддержкой во время войны на юго-западе. Если бы не Ван Чун, Чжанчоу Цзяньцзюну было бы невозможно сохранить свой пост военного министра. Более того, солдаты армии протектората Аннана, сопровождавшие его в течение десяти с лишним лет, были бы похоронены в Эрхае. В этой битве при Таласе Чжанчоу Цзяньцзюн мог считать, что эта услуга вернулась.

Что еще более важно, Чжанчжоу Цзяньцзюн имел свое собственное суждение о битве при Таласе. Как известный генерал армии и один из верховных Великих Генералов Великого Тана, Чжанчжоу Цзяньцзюн разделял мнение Ван Чуна. Если северо-запад не будет быстро укреплен, и трехстороннему союзу позволят осуществиться, все Центральные Равнины падут.

— Хммм, смешно! Вы, генералы, каждый год нанимаете солдат, тратите силы и ресурсы, а потом идете и произносите напыщенные проповеди, подобные этой! Лорд Чжанчжоу, у вас действительно довольно красноречивый язык! Лорд Ван, вы думаете так же? Этот голос мгновенно заставил всех обратить свой взор на хмурую и безмолвную фигуру Ван Гена.

Тумп!

Чувствуя взгляд каждого, большой дядя Ван Чуна Ван Гэн почувствовал, как у него забилось сердце, а цвет лица сразу стал зеленым. В Императорском Дворе не было никого, кто был бы более чувствительным и неловким, чем он. Ван Гэн был гражданским чиновником, но Ван Ян, Ван Фу и Ван Чун были типичными генералами. Клан Ван был кланом, который пересекал границу между гражданскими и военными.

В конце концов, корень этой проблемы лежит в герцоге Цзю. Герцог Цзю был гражданским чиновником, но он также был опытным военным стратегом, который привел армии к сметению восточных и западных турок, а также У-Цана, оказывая большую военную службу.

Конечно, можно также сказать, что эта ссора между гражданскими и военными достигла такой интенсивности, что даже Великий Писец был вовлечен в этот спор из-за Ван Чуна из клана Ван.

— Эта…Ван Гэн почувствовал беспрецедентную неловкость. За свою долгую политическую карьеру Ван Гэн пережил множество испытаний и невзгод, причем некоторые опасности даже угрожали вырвать весь клан Ван с корнем. И инцидент региональных командиров, и инцидент с супругой Тайчжэнь превзошли эту битву при Таласе с точки зрения опасности для клана Ван.

Но Ван Гэн предпочел бы столкнуться с этими инцидентами, а не заниматься сложной проблемой конфликта между гражданскими и военными чиновниками.

Гражданские чиновники ненавидели войну. Это был принцип, который оставался неизменным на протяжении веков. Ван Гэну нужно было только сказать слово «война», чтобы быть затопленным возражениями других гражданских чиновников. В будущем он будет изолрован от других гражданских чиновников и лишен их поддержки, что, вероятно, положит конец продвижению Ван Гэна на гражданском пути. И если бы Ван Гэн поддержал гражданских чиновников, он бы сильно разочаровал всех генералов Великого Тана.

Эта ссора между гражданскими и военными должностными лицами была настолько острой, что старые генералы, такие как Цзян Юньран, были настолько непреклонны, что осмелились рискнуть порицать гражданских чиновников, потому что все генералы поддерживали племянника Ван Гэна Ван Чуна. Если бы Ван Гэн выбрал этот момент, чтобы противостоять генералам, он не только заставил бы клан Ван выглядеть неблагодарным, он также обрекал бы Ван Чуна на поражение.

В этот момент разум Ван Гэна был полон трудностей, и он чувствовал, что борется против самих небес.

— Нет необходимости беспокоить лорда Вана. Я буду говорить от вашего имени! — В этот момент из верхней части зала донесся пожилой и достойный голос. При этих словах сердце Ван Гэна вздрогнуло, и все гражданские и военные чиновники в шоке посмотрели вверх.

Великий Наставник!

Та же самая мысль пронеслась у всех в голове, и они уставились на эту мантию, сидящую на его кресле. Неподвижный Великий Наставник, чьи глаза были закрыты в покое, в какой-то момент открыл глаза, которые теперь сияли интенсивным светом.

Великий Наставник, Великий Учитель и Великий Защитник были известны как Три Герцога Императорского Двора, а лидером этих трёх был Великий Наставник.

Великий Наставник был престижным и очень уважаемым человеком, который имел огромное влияние при дворе. Даже Император Мудрец относился к нему с величайшим уважением.

В знак уважения на каждом утреннем судебном заседании, в то время как все другие гражданские и военные должностные лица должны были занимать ряды, только Великому Наставнику было разрешено сидеть в кресле из сандалового дерева, расположенном рядом с Императором Мудрецом. Великий Наставник был очень стар и редко вмешивался вдела двора, проводя большинство сессий, слушая сверху.

Первоначально все полагали, что Великий Наставник будет сидеть в стороне в этом инциденте в Таласе, а не что он будет вмешиваться в эти дебаты между гражданскими и военными чиновниками.

Великий Наставник был лидером гражданских чиновников, и его внезапное вмешательство могло изменить весь характер этой дискуссии.

Черт! В чем дело? Даже Великий Наставник вышел!

Даже Чжанчжоу Цзяньцзюн был ошеломлен. У него было дурное предчувствие.

Хотя он был военным министром и обладал огромной властью, он был очень далек от Великого Наставника с точки зрения престижа и влияния при дворе.

— Ваше Величество, старый предмет может сказать только одно… — Великий Наставник поднял широкие рукава и медленно поднялся с кресла. В этот момент из его тела вырвалась аура, столь же обширная, как море. Весь зал стал настолько тихим, что можно было услышать падение булавки, и все глаза сфокусировались на нем.

— Страна может быть огромной, но, если она любит войну, ее конец неизбежен! Румбл! Великий Наставник перевел взгляд на собравшихся чиновников, и его достойный голос раздался в зале. Все чиновники, даже старый генерал Цзян Юньран, который так решительно выступал против гражданских чиновников, замолчали в трепете.

В зале было тихо, воздух был гнетущим.

Сердце Ван Гэна упало, словно это был огромный камень. За колоннадой король Сун также имел чрезвычайно неприятную гримасу.

Великий Наставник только открыл глаза, встал и сказал несколько слов, но его слова имели больший вес, чем слова всех гражданских чиновников, которые говорили до него, и их также было гораздо труднее опровергнуть. Ни один генерал здесь не может выдержать вес этих слов.

— Великий наставник…Тело Короля Суна дрогнуло, его сердце превратилось в лед, и он уставился на решительное лицо Великого Наставника.

Великий Наставник был чрезвычайно влиятельным и престижным. Он не принимал легкого участия в дворцовыхх делах и даже не часто открывал рот. Но как только он заговорил, его слова становились законом. Даже Императорский Принц, такой как король Сун, не мог сравниться с ним.

Король Сун никогда не предсказывал, что конфликт между гражданскими и военными в конечном итоге вытянет лидера гражданских чиновников.

Дебаты при дворе теперь сильно опирались на генералов. Прогресс, достигнутый в отстаивании просьбы Гао Сяньчжи и Ван Чуна о подкреплении, потерпел массовый переворот, и военные чиновники были вынуждены занять крайне пассивную позицию.

Когда Король Сун был охвачен мраком и беспокойством, Великий Наставник внезапно перевел взгляд на него.

— Король Сун, тебе есть что сказать? — Выражение его лица было холодным и отчужденным, а глаза — холодным льдом. Король Сун был твердым членом провоенной фракции. Все придворные знали, так как мог Великий Наставник не знать?

Было ясно, что лидер Трех Герцогов был очень недоволен годами постоянной войны, которая преследовала Императорский Двор, и это недовольство было полностью спровоцировано этим «инцидентом в Таласе».

— Великий наставник…Король Сун колебался, но он едва сказал слово, и его прервали.

— Ваше Высочество Король Сун, вы хотите, чтобы старая материя У Хань повторилась в этой династии? — спросил Великий Наставник, размахивая рукавом с кажущимся равнодушием.

Ошеломленный, король Сун проглотил слова, которые он собирался сказать.

— Старое дело У Ханя — относится к этому мудрому государю тысячу лет назад. Великий император У из династии Хань расширил территорию империи, добившись поразительных достижений как в политической, так и в военной сфере, но его постоянное поджигание в более позднем возрасте опустошило сокровищницу и оставило поля без фермеров, способных их обрабатывать.

Великий Наставник ясно упомянул старую историю У Ханя как намек на Императора Мудреца. Император Мудрец был мудрым сувереном своего поколения и привел Великий Тан в беспрецедентный золотой век, но, если он повторит ошибки Императора У, эта репутация мудрости исчезнет.

Даже Король Сун не был готов нести эту ответственность.

— Ваше Величество, в конце концов, Талас — это земля за пределами наших границ. Победа не принесет нам радости, а поражение может привести к концу всех наших предыдущих усилий. Этот старый субъект верит… что лорд Гао и Молодой Маркиз могут отступить!

С этими последними словами Великий Наставник наконец повернулся лицом к фигуре Императора Мудреца, сидящего за занавесом.

В зале было тихо. Через некоторое время…

— М-м. — Наконец Император Мудрец заговорил. Это простое ворчание содержало безграничное давление, которое заставило весь зал дрожать.

— Мы понимаем. — Эти два слова были лишены эмоций, но все генералы и про­военные чиновники в зале, включая короля Суна, Ван Гэна и Чжанчжоу Цзяньцюна, почувствовали, что их сердца сжались. Император Мудрец всегда разрешал решать вопросы двора путем дебатов среди своих чиновников. Он редко вмешивался и еще реже высказывал свое мнение.

Если бы чиновники могли принять решение самостоятельно, Император Мудрец не сказал бы ни единого слова. Только когда двору будет трудно принять решение, он откроет рот и издаст свой божественный указ.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1037. Нарушители спокойствия при дворе! (IV)**

Великий Наставник был лидером Трех Герцогов, направляющим светом гражданских чиновников. Было ясно, что его слова повлияли на Императора Мудреца. Хотя слова «мы понимаем» не указывали на определенную позицию, они были символом серьезного сдвига в дебатах, массивного признака благосклонности.

— Нехорошо! — Генералы в зале все почувствовали, как их сердца сжались. Под влиянием Великого Наставника, Император Мудрец явно начал склоняться к гражданским чиновникам. Талас был в разгаре кризиса и послал много писем, срочно требующих подкрепления. Если это предложение не может быть принято, Ван Чун и Гао Сяньчжи почти наверняка проиграют.

Это были два генерала-Императорских защитника!

Император Мудрец, казалось, был на грани принятия решения, и внезапно легкий ветерок объявил о входе кого-то в зал. В то же время все услышали голос.

— Ваше Величество, этому старому предмету есть что сказать! — Когда голос заговорил, в восприятии каждого появилась нежная аура, подобная теплу солнечного света, сияющего над землей. В дверь медленно вошла седовласая фигура с прямой спиной в белом халате.

Уааааа! Вид этой фигуры сразу вызвал бурю ропота.

— Герцог… герцог Цзю! — Когда кто-то выкриккнул это имя, генералы начали болтать между собой, в то время как гражданские чиновники были ошарашены. Даже Великий Наставник, который только что собирался сесть, почувствовал, как его сердце сжалось, а тело задрожало.

Герцог Великого Тана Цзю!

Мудрый служитель золотого века!

Это был самый престижный и самый уважаемый человек Великого Тана. Несмотря на то, что он несколько десятилетий назад ушел в посольство Четырех Кварталов, он по-прежнему имел огромное влияние и репутацию в обществе. Даже Великий Наставник не мог сравниться с ним.

Одного имени «герцог Цзю» было достаточно, чтобы символизировать его престиж.

— Отец! — Ван Гэн был также потрясен, увидев, что появился его отец. Как раз, когда он планировал подойти, герцог Цзю бросил на него взгляд, который заставил его немедленно остановиться.

— Великий Наставник, прошло много времени с тех пор, как мы встречались в последний раз! — Ван Цзюлин медленно шагнул вперед, держа трость и нежно улыбаясь.

— Герцог Цзю!

— Герцог Цзю!

— Герцог Цзю! — Все чиновники в зале почтительно опустили головы перед этим пожилым человеком и отступили в стороны. Даже у великого писца Яна Вэньчжана было торжественное и почтительное выражение лица. Он поклонился и уступил дорогу.

Как один из архитекторов золотого века Великой Династии, герцог Цзю обладал влиянием при дворе, которое было почти невообразимым. Многие из важных чиновников при дворе слышали легенды о герцоге Цзю, на которых они выросли.

Тук! Тук!

Белая деревянная трость в руке герцога Цзю стучала по полу, пока он медленно шел вперед.

— Цзюлин отдает дань уважения Его Величеству! — Пройдя несколько чжанов, герцог Цзю внезапно остановился и слегка поклонился фигуре, сидящей за шторами из бисера.

— Вы тоже пришли. — Голос раздался над залом, высочайший и достойный, но с крошечным оттенком тепла.

Император Мудрец и Герцог Цзю были сувереном и подданным, один дополняющий другого. Вместе они создали тридцатилетний золотой век для Великого Тана, и их подвиги пленили весь Великий Тан. Хотя герцог Цзю вышел на пенсию несколько десятилетий назад, было ясно, что он по-прежнему занимает высокое место в сердцах людей и Императора Мудреца.

Великий Наставник почувствовал, как его сердце сжалось. Хотя Император Мудрец только сказал несколько простых слов, выраженная в них дружба заставила глаза Великого Наставника широко раскрыться.

— Цзюлин, ты пришел ради своего внука? — Великий Наставник резал прямо в точку, его глаза были острыми и жестокими.

Герцог Цзю усмехнулся, откровенно признавшись:

— Да, но также и нет. — У Великой Династии есть закон, согласно которому в ходе дворцовых прений все те, кто связан, в том числе кровно, должны самоотводиться. Цзюлин должен это знать.

Среди чиновников только Великий Наставник, лидер гражданских чиновников, мог напрямую обращаться к герцогу Цзю как «Цзюлин». Оба были старыми чиновниками, которые служили при двух императорах, и оба были старше семидесяти.

— Рекомендуя талант, смотрите объективно в глаза даже тем, кем вы недовольны, и даже своему сыну. — сказал Герцог Цзю со слабой улыбкой.

— Но Ван Чун твой внук! — Великий Наставник резко посмотрел на герцога Цзю.

— Ха-ха, Чжунми совсем не изменился. — Герцог Цзю тихо рассмеялся, отбросив обвинения Великого Наставника, будто они были весенним бризом. Великий Наставник имел такой вес, что даже Императорские Принцы, такие как Царь Сун и Король Ци, должны были относиться к нему с большим уважением, не говоря уже о таких чиновниках, как Цзян Юньран и Ян Вэньчжан. Никто, кроме, возможно, герцога Цзю, не мог произнести имя Великого Наставника перед собравшимся двором.

— Несмотря на то, что непослушный мой внук является причиной этого инцидента в Таласе, по своей сути, это вопрос войны и мира. Таким образом, Ван Чун мог бы быть моим внуком, но это не повод, чтобы я отказывался от этой дискуссии. — Герцог Цзю протянул свою трость и продолжил движение вперед.

Все в зале последовали за ним. Герцог Цзю шел очень медленно, но неуклонно. Каждый человек чувствовал необычную гармонию от его тела, как будто мягкая морось весеннего дождя молча сливалась со всем миром.

В верховьях зала лицо Великого Наставника было пепельным. Это были не обычные дворцовые дебаты, а то, что касалось корня ссоры между гражданскими и военными чиновниками. В такое время человек, которого он меньше всего хотел видеть, был Ван Цзюлин.

— Цзюлин также услышал слова Великого Наставника. Цзюлин сломал исключение и оставил Посольство Четырех Кварталов, чтобы прийти во дворец поговорить об одном вопросе. Добиваться мира через войну позволит жить в мире, но стремиться к миру через мир будет заставить человека умереть в мире. Именно на этом основании, когда старый субъект был министром, и восточные и западные турки совершали набег на границу, старый субъект решил возглавить армию для покорения тюркских степей и победы над турками, хотя субъект знал, что переговоры возможны. Именно эта война принесла мир на десять с лишним лет, поскольку турки не осмеливались безрассудно совершать набеги на наши границы.

— У арабов никогда не было никаких отношений с этой империей. Если мы будем стремиться к миру до войны, другая сторона будет легко думать о нас, недооценивать Великий Тан, и в будущем Великий Тан будет ввергнут в бесконечный конфликт. Таким образом, для мира Великой Династии Тан и народов всего мира старый субъект считает, что укрепление Таласа как можно скорее является высшей политикой. — С этими словами герцог Цзю поправил свое тело, поправил рукава и глубоко поклонился.

В зале было так тихо, что можно было услышать падение булавки. Герцог Цзю был известным и почитаемым министром, архитектором золотого века Великого Тана. С его статусом его слова имели невообразимый вес. Это было связано не только с его точкой зрения на ситуацию в Таласе, но и с тем фактом, что он говорил из своего многолетнего опыта премьер-министра, опыта, который никто не мог отрицать.

Отрицать герцога Цзю означало отрицать золотой век Великого Тана и его мир и процветание.

На мгновение в зале стало жутко тихо. У всех было задумчивое выражение лица. Даже гражданские чиновники, такие как Ян Вэньчжан, Чжэн Чэнли и Чжоу Тайцинь, выглядели задумчивыми.

— Замечательно. — Король Сун глубоко вздохнул с облегчением. Даже он не предсказал, что герцог Цзю покинет Посольство Четырех Кварталов и предстанет перед двором. Великий Наставник был старым чиновником, который служил при двух Императорах и обладал таким статусом, что даже он, Императорский Принц, не мог многое сказать. Если бы не герцог Цзю, вопрос Таласа был бы решен, и они действительно были бы вынуждены отступить.

Правление Великого Тана над Западными Регионами было бы прекращено, а трехсторонний союз арабов, тибетцев и западных турок вызвал бы бесконечные бедствия.

— Черт возьми, он разрушает мои планы! — Никто не был так зол, как Король Ци. Зубы у него были стиснуты, а лицо искажено яростью.

Он полагал, что мог использовать власть гражданских чиновников, чтобы полностью подавить Короля Суна и Клан Ван. Он никак не ожидал, что герцог Цзю разрушит его планы. Что касается великого наставника Чжана Чжунми, его гримаса была крайне неприглядной.

— Цзюлин, не забывай, что ты тоже гражданский чиновник!! — Чжан Чжунми не мог не предупредить.

В этом наиболее серьезном конфликте между гражданскими и военными должностными лицами в истории Великой Династии окончательное изменение произошло не от военных, а от гражданского должностного лица. Чжан Чжунми никак не мог подумать об этом.

— Ха-ха, много лет назад, Чжунми был таким перед нашим учителем. Как ты до сих пор не понял? Почему ты так жестко цепляешься за гражданское и военное разделение? В сердце Цзюлина нет различия между гражданским и военными, есть только одна страна. Все это ради Великой Династии Тан и его народа. Что касается Таласа, то только благодаря войне мы можем достичь мира, а стремление к миру только заставит нас страдать от хаоса войны. Вот почему Цзюлин поддерживает укрепление северо-запада!

Когда герцог Цзю энергично провозгласил эти слова, его лицо помрачнело.

Глядеть на врагов и родственников объективным взглядом, не делая различий между гражданскими и военными, ставить страну превыше всего — это был герцог Цзю!

Сказать было просто, но сколько людей могли это сделать?

Бузз!

Слова герцога Цзю заставили весь дворец гудеть от разговоров, чиновники обменивались взглядами, переговариваясь. Все они знали только, что Герцог Цзю и Великий Наставник принадлежали к гражданскому пути, но, исходя из того, что сказал Герцог Цзю, они были одноклассниками. Эти отношения оставили всех их ошеломленными.

— Ваше Величество, этот старый предмет возражает! Страна может быть огромной, но любовь к войне станет ее гибелью! Великий Тан ив года в год участвует в войнах, затрачивая огромные ресурсы. Сейчас не время начинать пограничный конфликт с Аравией! — резко сказал Великий Наставник.

— Ваше Величество, предмет согласен с почтенным Великим Наставником! — немедленно заявил громкий голос.

Ледяной король Ци неожиданно вышел вперед, и объявил о своем согласии. Слова герцога Цзю имели слишком большой вес при дворе, и король Ци беспокоился, что, если он не выступит, у него не будет шанса сделать это в будущем.

— Этот предмет согласен!

— Этот предмет согласен!

— Этот предмет согласен!

Теперь, когда Великий Наставник и Король Ци выступили, те гражданские чиновники, которые были твердо настроены против войны, еще раз выразили свое согласие, но их число стало значительно меньше. Было очевидно, что престиж герцога Цзю при дворе оказал свое влияние.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1038. Окончательный вердикт!**

— Ваше Величество, объект возражает! — С громким голосом король Сун вышел из своего места с торжественным выражением лица.

— Ваше Величество, объект возражает!

— Ваше Величество, объект возражает!

— Ваше Величество, объект возражает!

Генералы были воодушевлены и добавили свои вопли к герцогу Цзю и королю Суну. Генералы и чиновники снова оказались в противостоянии, и как раз тогда, когда казалось, что ссора вот-вот возобновится…

— Хватит! Мы понимаем, как поступить.

Сверху зазвучал достойный голос, как бог, говорящий с самых высоких небес. Император Мудрец наконец заговорил.

— Король Сун, Чжанчжоу Цзяньцюн, вам обоим даны все полномочия в этом вопросе. Немедленно мобилизуйте армию, чтобы укрепить Талас. Мемориал, представленный Гао Сяньчжи и временным генералом-защитником Цыси Ван Чуном, полностью прошел. Чжэн Чэнли, Чжоу Тайцинь Ваше налоговое бюро сделает все возможное, чтобы помочь, предоставив все необходимые деньги и зерно. Ошибки не допускаются. Другие бюро также должны оказать свою поддержку! — Эти слова были сказаны из-за завесы из бисера, как закон, и весь мир погрузился в молчание, слушая их.

Великий Наставник, Король Ци и все гражданские чиновники были ошарашены. Никто не ожидал, что Император Мудрец положит конец этой ссоре между гражданскими и военными чиновниками. С другой стороны, герцог Цзю слабо улыбнулся, вто время как король Сун, Цзян Юньран и другие генералы внутренне обрадовались.

Слова государя не были шуткой! Независимо от того, насколько интенсивным был конфликт между гражданскими и военными, все было улажено, как только заговорил Мудрец.

— Этот предмет будет выполнять указ!

Все генералы в зале громко заявили о своем согласии. Что касается гражданских чиновников, какими бы нежелательными они ни были, даже им приходилось опустить головы. Император Мудрец не выражал свое мнение легко, но как только он это сделал, не было места для изменений.

— Этот старый предмет будет выполнять указ!

Должностные лица Бюро Доходов, которые были упомянуты по имени, а также все другие гражданские должностные лица, провозгласили свое согласие.

— Идите! Божественный громовой голос эхом разнесся по залу. С указом Императора Мудреца весь Великий Тан ожил, как гигантская военная машина. Солдаты из разных областей были вызваны и подготовлены для усиления Таласа.

Свист!

Вскоре после того, как Император Мудрец закончил дворцовые прения, в небо взлетел почтовый голубь, полетевший с высокой скоростью в направлении Анси. Несколько дней спустя голубь-носитель спустился в Таласе, но потрясения, которые он послал в городе, сделали его похожим на падающий метеор.

— Замечательно!

Все генералы в городе собрались в приемной, и их лица были красными от волнения. После многих дней безвыходного положения Императорский Двор наконец решил укрепить Талас. Это была, несомненно, лучшая новость, которую все когда-либо слышали. Даже Гао Сяньчжи был встревожен и оставил свое совершенствование.

Заместитель генерала-протектора Чэн Цяньли положил руки на стол и радостно объявил:

— Лорд-покровитель, при поддержке Мудреца и Императорского Двора, у нас будет гораздо больше инициативы в Таласе. Возможно, мы даже сможем победить арабов.

Императорский Двор слишком долго находился в безвыходном положении, но каждое важное решение часто требовало длительного периода рассмотрения. Более того, они попросили у Императорского Двора подкрепление после достижения победы, что не соответствовало обычаям и сделало предложение еще труднее для принятия. Чэн Цяньли уже начал размышлять над тем, что должна делать армия протектората Анси, если Императорский Двор продолжит задержку.

— Верно! Определенно беспрецедентно, что это решение было принято так быстро. Король Сун, генерал-маяк и все военные чиновники в суде стояли на нашей стороне. Появился даже герцог Цзю. Но вопрос все же не стоит того, чтобы быть слишком счастливым. — После первоначального возбуждения Гао Сяньчжи начал успокаиваться, его брови медленно нахмурились.

— Императорскому Двору нужно защищать слишком много мест. Во многих местах подтягивание солдат могло бы повлиять на оборонительную ситуацию, поэтому нам выделят не так много солдат. Я беспокоюсь, что даже с указом Императора Мудреца императорский двор все же выиграл — он не сможет отправить много солдат.

— Ха-ха, Лорд Генеральный Защитник слишком переживает. Я уже обо всем позаботился. Мы можем получить по крайней мере двадцать тысяч солдат из столицы, и, если мы добавим это к солдатам из различных протекторатов и армий префектур, мы может получить от пятидесяти до шестидесяти тысяч элитных солдат из Императорского Двора. Для солдат качество превыше количества. Хотя нас намного меньше, чем у арабов, у нас достаточно людей, чтобы сражаться сними.

— Ой?! \* Глаза собравшихся генералов озарились от удивления. Никто из них не удивился тому, что им удалось вывести солдат из пограничных протекторатов, поскольку Ван Чун и Гао Сяньчжи уже завершили переговоры. Но все они не могли не признаться в своем шоке, что в столицу можно было заставить отправить двадцать тысяч своих солдат.

Гао Сяньчжи вдруг подумал о чем-то и осторожно спросил:

— Ван Чун, ты хочешь перевести солдат из Императорской армии? — Ван Чун решительно кивнул.

Бум!

Это простое движение немедленно привело в смятение генералов. Даже Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли были ошеломлены смелыми действиями Ван Чуна. Они посмотрели друг на друга, слишком потрясенные его словами.

Перевод солдат из Императорской Армии!

Такого никогда не было за всю историю. Императорская Армия отвечала за защиту столицы и охрану Императора, и ей было запрещено по какой-либо причине уезжать. Большой Тан был основан двести с лишним лет назад, и никогда не было случая, чтобы солдаты были переведены из Императорской Армии, в то время как пограничные армии оставались нетронутыми. Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли, возможно, были высшими лицами империи, но даже они не осмеливались вообразить такое.

— Ван Чун, ты уверен? Согласится ли Императорский Двор?

— Лорд-покровитель, все происходит из-за власти, и, хотя прецедент в этом вопросе не существует, это не значит, что это невозможно. Императорский двор насчитывает сто тысяч солдат в Императорской Армии, и все границы надлежащим образом гарнизированы. Императорский Двор в этот момент не сталкивается с угрозами, что делает Императорскую Армию лучшим вариантом для переброски солдат. Не забывайте, что арабы на этот раз выслали мамлюков, а также отправили армию Бегемотов и армию Небесного Короля. Когда соберутся три арабских губернатора, рядовые солдаты не смогут противостоять им. — строго сказал Ван Чун.

— Но перевод солдат из Императорской Армии не имеет значения. Если мы сделаем это, нас подвергнут резкой критике со стороны всех чиновников. И никто в Бюро Военного Персонала, даже Король Сун или Чжанчжоу Цзяньцюн, не имеет полномочий на перевод солдат из императорской армии! — сказал Гао Сяньчжи.

Не то чтобы он не был согласен с Ван Чуном, но эта идея была просто слишком сумасшедшей и дерзкой!

— Ха-ха, генерал, который даже не боится смерти, боится кисти ученого? — улыбнулся Ван Чун.

— Император Мудрец редко вмешивается в придворную политику, но теперь, когда Император Мудрец высказался, у нас есть большое преимущество. Когда мы с вами напишем еще один мемориал, я уверен, что Его Величество согласится. — Эти небрежно сказанные слова Ван Чуна заставили Гао Сяньчжи, Чэна Цяньли и других генералов испугаться и встревожиться.

Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли обменялись безмолвными взглядами.

Только Ван Чун оставался невозмутимым и сдержанным. По правде говоря, генералы не имели никакого отношения к нынешней ситуации Великого Тана. Истинным руководителем всего был Император Мудрец. Гражданские чиновники критиковали генералов за то, что они увлекались войной, но увлекался войной только Император Мудрец. Именно благодаря его поддержке Великий Тан достиг нынешних размеров и положения.

Гао Сяньчжи и Чзн Цяньли немного колебались, но Ван Чун знал, что, как только они попросят, Император Мудрец согласится.

Видя настроение в комнате, Ван Чун прибавил окончательный вес к чаше весов.

— Милорд, шанс приходит только один раз. Если мы не сделаем все возможное, чтобы перебросить солдат сейчас, то запрос солдат из Императорской Армии не поможет, и мы потеряем Талас.

— Это… Отлично! — При этих словах Гао Сяньчжи сжал зубы и принял решение.

— Цяньли, я оставлю это дело на вас и Генерального Защитника Вана. Но, если мы сделаем это, пути назад не будет!

Первая фраза была для Чэн Цяньли, но во время ворой фразы Гао Сяньчжи повернул голову к Ван Чуну. С введением Императорской Армии весь вопрос приобрел бы совершенно иную природу. Если они потерпят поражение, то и Ван Чун, и Гао Сяньчжи могут отбросить любую мысль о дальнейшем продвижении.

— Мы никогда не сможем вернуться. — слабо улыбнулся Ван Чун, в его глазах не было ни малейшего колебания. Все, чего ему не хватало в его подготовке — это последнего штриха.

Несколько часов спустя орел взлетел в небо Таласа, неся в столицу мемориал, составленный Ван Чуном и Чэн Цяньли, с печатью Гао Сяньчжи. Как и ожидал Ван Чун, запрос вызвал бурю.

Но прежде чем гражданские чиновники двора могли даже начать свою критику, Император Мудрец издал указ, который оставил их всех ошеломленными.

— Предоставить!

Это простое слово уничтожило все споры, положив конец кризису еще до того, как он разразился. Императорская армия имела особый статус, но, если Император Мудрец отдал приказ, даже гражданские чиновники ничего не могли сказать. Более того, Ван Чун запросил у Императорской Армии только десять тысяч солдат, ровно одну десятую. Это число не было ни слишком большим, ни слишком маленьким. Это был как раз тот предел, который могли принять важные дворцовые чиновники, и это слишком сильно не повлияло бы на обязанность императорской армии охранять столицу.

В северо-западной части столицы мускулистая и крепкая фигура сидела, скрестив ноги, в элегантном зале, построенном в древнем стиле. Пока он сидел, волны энергии текли по его телу. Позади него стояла вертикальная сабля из Стали Вутц длиной более семи футов, благодаря которой человек казался еще больше и могущественнее. Но, если взглянуть еще раз, можно заметить, что и человек, и сабля из Стали Вутц плавали в воздухе. Те, кто мог плавать в воздухе во время совершенствования, были, по крайней мере, на уровне бригадного генерала.

Маршал Императорской Армии ЧжаоФэнчэн!

Этот человек был четвертым по численности в столичной Императорской Армии, а также самым быстрым. Помимо трех Великих Маршалов, Чжао Фэнчэн обладал самой большой властью в Императорской Армии.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1039. Уходи, Верховная Армия!**

Румбл! Огромное количество Звездной Энергии росло в теле Чжао Фэнчэна, двигаясь все быстрее и быстрее, и аура Чжао Фэнчэна продолжала нарастать.

Когда его циркуляция Звездной Энергии достигла максимальной скорости, раздался сильный грохот. В этот момент огромная голубая энергия вырвалась из головы Чжао Фэнчэна в небо.

Издали можно было увидеть, что синий луч энергии пронзил крышу зала и устремился прямиком в небо. Он казался таким же прочным и тяжелым, как сталь, из-за чего дрожала земля в этом северо-западном углу Императорского Дворца.

Через некоторое время огромный энергетический столб постепенно угас, и все вернулось к состоянию безмятежности. В этот момент Чжао Фэнчэн наконец открыл глаза.

— Увы, немного короче…Яркий свет вспыхнул в глазах Чжао Фэнчэна, и он медленно отвел свою энергию и упал на землю.

Кланг! Чжао Фэнчэн протянул руку, и сабля из Стали Вутц позади него немедленно загудела и влетела в нее, как будто у сабли была собственная жизнь. Вес этой сабли и чувство, будто она была продолжением его тела, заставили Чжао Фэнчэна с гордостью улыбнуться.

Шрам Земли!

Это было имя сабли Вутц, которую Ван Чун выковал для него.

Через поколения в клане Чжао была передана древняя и мощная техника, которую мог развивать только народ клана Чжао. Но даже в этом случае совершенствование этой техники было чрезвычайно трудным. Только те представители клана Чжао, у которых была особая черта родословной, могли развивать эту технику.

Чжао Фэнчэн был единственным членом своего клана за последние сто лет с этой чертой. Но эта древняя техника была настолько сильной, что Чжао Фэнчэн не смог найти в столице ни одной сабли или меча, которые могли бы ей подойти. Драгоценные мечи и сабли великих кланов разлетались на куски от тиранической Звездной Энергии техники, прежде чем Чжао Фэнчэн даже закончил культивировать ее половину.

Были случаи, когда мечи и сабли столицы ломались, но ни при каких обстоятельствах ни один из них не разрывался на части. Отсюда можно легко представить, насколько мощной и тиранической была техника Чжао Фэнчэна.

По этой причине Чжао Фэнчэн купил так много мечей и сабель в столице. Все они подвели его, пока он не встретил Ван Чуна и Шрам Земли.

Эта сабля, наконец, позволила Чжао Фэнчэну преодолеть узкое место и продемонстрировать свой мощный талант в боевых искусствах. За короткий год его сила стремительно выросла до нынешнего поразительного уровня, и он даже достиг звания маршала в Императорской Армии. Чжао Фэнчэн разрывался благодарностью по отношению к Ван Чуну!

Похоже, мне понадобится очень много времени, чтобы наконец пробиться на уровень Великого Генерала! — сказал себе Чжао Фэнчэн.

Он уже давно достиг уровня Бригадного Генерала, после чего вложил все свои силы в прорыв на уровень Великого Генерала. Увы, он снова и снова терпел неудачу. Разрыв между Великим Генералом и Бригадным Генералом не казался очень большим, но Чжао Фэнчэн прекрасно понимал, что это не так просто. Это не было чем-то, что можно преодолеть с помощью достаточных усилий или звездной энергии.

Флапфлап! Его тихий ступор был внезапно сломан взмахом крыльев. Илой мылси Чжао Фэнчэна дверь в зал открылась и в нее влетел черный орел.

— Это письмо от Великого Маршала! — Достаточно одного взгляда на орла, чтобы Чжао Фэнчэн пришел к этому пониманию, и он быстро открыл письмо, привязанное к ноге орла. Сначала он был ошеломлен содержанием этого письма, но затем улыбнулся.

— Ван Чун, кажется, я очень скоро встречусь с вами. — с улыбкой на лице Чжао Фэнчэн быстро покинул зал.

— Передайте мой приказ! Все члены армии Сюаньу, готовьтесь к выходу! — Через несколько мгновений самое уникальное подразделение из ста тысяч солдат Императорской Армии начало движение.

Румбл!

Через несколько часов западные ворота Императорского Дворца, которые ранее никогда не открывались, внезапно распахнулись. Земля начала дрожать, как будто невидимые гиганты хлопали руками по земле. В мгновение ока из ворот стало листься мощное черное наводнение, в них вошли тысячи Императорских солдат в черных доспехах.

В отличие от других Императорских солдат, их доспехи излучали мощную и безмятежную ауру, а также ощущение невероятного веса. Каждый доспех, казалось, по крайней мере весил вдвое больше, чем доспехи, которые носили обычные Императорские солдаты. Простое ношение этой брони, вероятно, потребовало бы значительной силы.

Но эти Императорские солдаты в черных доспехах, казалось, ничего не чувствовали.

С пылью и грохотом, восемь тысяч солдат вылетели из ворот. В этот момент остальной мир молчал, лишенный птиц и зверей. Даже насекомые внизу, казалось, скрылись от страха.

— Это… Почему я никогда раньше не видел этот отряд Императорской Армии? — Какая впечатляющая аура! Эти парни довольно сильны!

— Тссс! Молчи! Разве ты не видишь взгляд в их глазах? — Разносчики и гражданские лица на дороге отступали в страхе при приближении этих солдат. Те, кто долго жил в столице, знали Императорскую Армию, как тыльную сторону своей ладони, но они никогда не видели и не слышали об этой группе солдат.

Но, несмотря на шум толпы, эти восемь тысяч Императорских солдат сохранили абсолютное спокойствие. При их продвижении единственным звуком был звук боевых лошадей.

Всего за несколько мгновений восемь тысяч солдат исчезли в городе, как призраки.

Между тем, в Императорской Небесной Столповой Горе, в ста ли от столицы, открылись секретные каменные ворота. Несколько мгновений спустя около четырех тысяч солдат вышли из горы. У этих четырех тысяч солдат был бледный цвет лица, и из их тела вырывалась острая энергия, как обнаженный меч.

Если вы внимательно посмотрите, то поймете, что каждый шаг этих людей оставлял глубокие удары мечом по земле. Более того, ауры, излучаемые этими четырьмя тысячами солдат, были совершенно одинаковыми. Они явно прошли одинаковую подготовку и развивали одну и ту же технику.

Когда эти люди шли, выражения на их лицах были идентичны. Создавалось пугающее ощущение, что все они были частью одного человека.

Четырем тысячам человек не потребовалось много времени, чтобы полностью появиться и встать неподвижно перед горой.

— Солдаты обучаются тысячу дней, чтобы быть использованными в один момент. Я полагаю, что вы все понимаете, что сегодня означает. — младший дядя Ван Чуна Ван Ми, во всеоружие, стоял перед каменными воротами. Его глаза медленно смотрели на солдат.

— Уже прошло восемь месяцев. Теперь пришло время всем вам покинуть гору и проверить свои навыки, чтобы позволить миру и нашим врагам испытать ваши возможности! Вы понимаете? — Его сильный голос раздался над горой.

— Да!! — Все четыре тысячи солдат опустились на одно колено и опустили головы. Воздух гудел, когда они взревели, как один. Четыре тысячи человек собрались в одно целое. Энергия собралась над этими солдатами, превратившись в огромную саблю высотой десять с небольшим чжан.

Эта сабля была такой широкой и огромной, такой острой и жестокой, что казалась способной расколоть небеса.

Ван Ми удовлетворенно кивнул. Внезапно он начал вспоминать слова Ван Чуна, и впервые начал тренировать эту группу солдат.

— Младший дядя, этот отряд солдат очень важен для меня! Вот техника, которую они должны развивать. Пусть они совершенствуют это день и ночь, и не обучаются чему-либо еще. Я надеюсь, что можно будет обучить совершенно новую группу солдат, и в будущем они понадобятся мне для чрезвычайно важного случая. Дядя, я доверяю тебе это!

Ван Чун стоял перед бамбуковым лесом с чрезвычайно торжественным выражением лица.

Ван Ми, казалось, был заражен этой торжественностью и кивнул. Ван Ми тогда не понимал, о чем говорил Ван Чун, но, когда он обучил солдат до определенного уровня и начал тренироваться с ними, он наконец понял.

Ван Чун поручил ему исключительно мощную группу солдат для обучения на Императорской Небесной Столповой Горе. И теперь пришло время пожинать урожай.

Шипение!

Ван Ми глубоко вздохнул, и пришел в себя.

— Приготовь для них доспехи. Они должны быть готовы к выходу через три дня! — Сказал Ван Ми, не поворачивая головы.

— Как вы командуете, Милорд! — ответил инструктор Горы Императорского Небесного Столпа.

Несколько часов спустя все четыре тысячи человек были экипированы и отправились в путь, как шторм, бушующий с Горы Императорского Небесного Столпа.

— Чун-эр, это все, чем может помочь тебе твой меньшой дядя. Я помог тебе обучить Божественную Тюремную Армию. Прими это в качестве подарка от твоего дяди. Остальное зависит от тебя! — Ван Ми с середины горы наблюдал, как армия уходит.

Когда восемь тысяч солдат армии Сюаньу, обученных Чжао Фэнчэнем и Ли Линем, а также четыре тысячи солдат армии Божественной Тюрьмы отправились из столицы в Западные Регионы, наступила ночь. Во всей столице было тихо, все крепко спали. Мало кто знал, что за пределами этого самого восхитительного и уникального места в столице, Резиденции Су, около четырех тысяч человек, одетых в простую одежду, молча ожидали приказов, опустив головы на землю.

Этому поместью было более ста лет, и многие районы уже имели признаки распада. Но для военных и всех солдат это место было настоящей святой землей.

Потому что в этом месте жил легендарный бог войны Су Чжэнчэнь.

С наступлением ночи начался холод.

Четыре тысячи человек были одеты в тонкую одежду, но они оставались неподвижными из-за страха потревожить человека в доме. Они даже пытались подавить свое дыхание, чтобы не было звука, кроме холодного ветра.

После того как они простояли некоторое время, наконец-то…

— Войдите! — Изнутри раздался пожилой голос, плоский и сухой, как голос обычного старика на улице. Кряяяяк! Пока старик говорил, боковые ворота Резиденции Су открылись. Несколько фигур из четырех тысяч уже не могли сдерживаться и подняли покрасневшие от волнения лица.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1040. Гении Великих Тибетских Кланов!**

Бог Великой Танской войны!

Никто не предполагал, что это мифическое существование Великого Тана действительно захочет принять их и даже лично обучить их.

Шипение!

Глубоко вздохнув, эти люди, поднявшие головы, смогли подавить волнение, их долгая тренировка и самодисциплина вынуждали их снова опускать головы. В холодном порыве ветра четыре тысячи человек ворвались в резиденцию Су. Позади них появился ребенок семи или восьми лет. Улыбаясь он со скрипом закрыл боковые ворота.

С закрытием этих боковых ворот Резиденция Суг казалось, стала отдельным измерением. Ауры этих четырех тысяч человек исчезли, как будто никто никогда не входил.

— Старший брат, я очень тебе помог. Лучше не забудь поблагодарить меня, как только вернешься из Западных Регионов. Маленький Цзяньцзянь, который играл зрителя на шахматных матчах между Ван Чуном и Су Чжэнчэнем под древним деревом ученых, а также был истинным учеником Су Чжэнчэня, поднял голову и улыбнулся. Он развел руками, позволяя орлу с крыльями, покрытыми золотом, взлететь в небо и улететь на запад.

Орел, которого Ван Чун попросил дать Старого Орла, мог наконец выполнить свой долг.

Указы Императора Мудреца были подобны невидимому катализатору, приводящему в движение механизм Великого Тана. Во дворце, в Императорской Небесной Столповой Горе и в Резиденции Су, Ван Чун обучал армию беспрецедентного качества. Тем временем Чжанчоу Цзяньцзюн и король Сун быстро продвигали предложения через Бюро Военного Персонала.

При поддержке Императора Мудреца эти предложения были выполнены очень быстро, и сообщения были отправлены во всех направлениях. Андун, Бейтин, Лунси, Аннан… эти пограничные протектораты, которые были военными оплотами Великого Тана, также начали двигаться. В этом аспекте Чжанчжоу Цзяньцзюн и Король Сун применили совет, который Ван Чун дал им в личном письме.

Качество было лучше, чем количество, когда дело доходило до солдат. Протектораты должны послать своих элитных солдат и лучших генералов, чтобы укрепить Талас и выступить против арабов!

К их удивлению, эти протектораты, которые, как правило, пытались всеми способами сопротивляться, предоставить меньше или просто на словах двору, стали ненормально сотрудничающими.

— Этого достаточно! Сили, Императорский Двор прислал свое постановление, поэтому мы можем считать, что мы мобилизуемы в соответствии с указом императора. Помните, зубы замерзнут, если губы умрут. Две армии протекторатов во главе с Гао Сяньчжи и Ван Чуном — самая передовая линия против арабов, наша величайшая защита. Если они потерпят поражение, наша Армия Большой Медведицы будет следующей. Поэтому независимо оттого, какие обиды существовали в прошлом между Ван Чуном и армией Большой Медведицы, вы мне нужны. Отложи пока все обиды и работай с ним сообща!

Гешу Хан с торжественным лицом стоял на платформе, одетый и во всеоружие, его отчужденная и мускулистая фигура напоминала фигуру бога.

— Великий Генерал, будь спокоен. Этот генерал понимает! — Ван Сили опустился на одно колено и поклонился Гешу Хану. Позади него были три тысячи солдат Божественной Военной Армии с аурами, огромными как горы и острыми как обнаженные мечи, вместе с четырьмя тысячами отобранных элит армии Большой Медведицы.

Лунси был областью частых военных действий, и все эти элитные воины были ветеранами многих сражений, воспитавшись в лучших танских солдат.

— Очень хорошо! В этой операции мы наступаем на плато в полном составе. Как только битва закончится, вы можете привести свою армию в Талас без необходимости сообщать! — Когда Гешу Хан закончил говорить, он прижал правую руку к мечу на поясе. Кланг! Он вытащил свой меч и направил его на виднеющееся на западе Тибетское плато. Когда вокруг него подул ветер, аура Гешу Хана стала такой же твердой, как сталь, и его глаза сочились презрением.

— Выйди! — Темные тучи вздымались, и ветер вопил на стенах города Большой Медведицы, словно в ответ на призыв. Боевые кони вздрогнули, и ворота города Большой Медведицы впервые полностью открылись, что позволило всем двадцати тысячам солдат Большой Медведицы вылиться в их первой полной мобилизации.

Буууум!

Их вопящие рога раздавались над плато!

Задолго до того, как армия Большой Медведицы отправилась в путь, шесть тысяч кавалеристов уже выскочили из Ючжоу в стальном потоке, направляясь с северо-востока на северо-запад. Среди всех протекторатов Великой Династии самым неторопливым был протекторат Андуна, а Генеральному Защитнику, оказавшемуся в наименьшем давлении, был Генеральный Защитник Андуна Чжан Шоугуи.

Даже при переводе солдат Чжан Шоугуи был наглым и безразличным.

Ючжоу был сложной землей. Она примыкала к Си, Хитанам, Восточно-Тюркскому каганату, а также к могущественному Йону Гаесомуну и его империи Когурё. Но сторона, которая имела чрезвычайное преимущество, была не этими группировками с численным преимуществом, а армией протектората Андуна Чжан Шоугуи и конница Ючжоу.

Чжан Шоугуи!

Это был второй самый влиятельный человек в поколении Императора Мудреца. Одного его имени было достаточно, чтобы подавить северо-восток и заставить всех задуматься дважды. Даже амбициозный и могущественный Йон Гесомун мог стоять только на высоких стенах Крепости Биса1 и плакать!

Тыгыдык!

По мере того, как шеститысячная кавалерия Ючжоу постепенно удалялась, две фигуры наблюдали за ними, — одна высокая и одна пухлая. Один был Байчжэнь Туолуо, а другой… Ялуошан!

У Ялуошана был сложный взгляд, и он смотрел, как эти солдаты уходят.

Во время путешествия в столицу Ашина Суган, пожизненный брат Ан Ялуошана, умер от рук этого человека, и сам он был почти похоронен вместе с ним. Даже сейчас Ан Ялуошан не понимал, почему все это произошло. Почему тот наследник, которого он никогда не встречал, ненавидел его так глубоко, как будто между ними существовала кровная месть?

— Можем ли мы… есть ли шанс…Глаза Ялуошана вспыхнули, и он колебался, его руки несколько раз сжимались в кулаки.

— Нет никаких шансов! — Прежде чем Ан Ялуошань успел закончить, Байчжэнь Туолуо прервал его.

— Вы знаете стиль лорда-покровителя. Никто не осмеливается шутить. Подожди

еще немного… Как только время подойдет, у нас будет шанс

На плато трава дрожала от бурного ветра. Когда солдаты Великого Тана шли к Цыси и Анси со всех сторон, черные потоки металла сходились на Тибетском Плато.

Все эти солдаты носили латные доспехи, уникальные для тибетцев, но форма, цвет и эмблемы на этих доспехах были разными, что ясно указывает на то, что они принадлежали к разным фракциям.

Но независимо от того, из какого великого клана, знатного дома или королевского происхождения произошли эти люди, все они имели одну и ту же черту. Каждое из их тел вспыхивало огромной звездной энергией.

— Все ли прибыли? — вдруг сказал тибетский генерал в темно-красных доспехах, стоящий на самом фронте армии.

У этого тибетского генерала были густые усы и хрупкое тело, разрывавшееся от силы. Самым отличительным из всего был ослепительный свет, вспыхивающий из его правой ладони, как острый клинок.

Если вы внимательно посмотрите, то обнаружите, что он довольно похож на Даяна Мангбана, которого убил Ван Чун.

— Даян ЭрСунронг! Я не думал, что клан Даян также призовет вас помочь Далуну Руозану.Напротив этого человека, тибетский генерал лет тридцати, с двумя тибетскими ятаганами, перекинутыми через спину, подъехал к Даяну ЭрСунронгу на темно-черном коне с гладкой и глянцевой шерстью.

— Разве клан Дарлага не вызвал вас из Святого Храма Великой Снежной Горы? — Даян ЭрСунронг равнодушно ответил Дарлагу Нецаю.

— Давайте не будем обо всем этом говорить. Черная Коррозия Солнца встревожила даже Святой Храм Великой Снежной Горы. В противном случае Святой Храм никогда бы не позволил так многим из нас вернуться в наши кланы.

Яркий юный гений клана Кили Сулонг поехал в другом направлении.

В одно мгновение все тибетские генералы замолчали и молча кивнули друг Другу-

Святой Храм Великой Снежной Горы был святой землей для всего Тибетского Плато и обладал трансцендентным статусом в пределах империи У-Цан. Хотя Святой Храм не участвовал в светской войне, он всегда был неразрывно связан с древними домами, такими как кланы Дусун, Дайан, Кили и Дарлаг.

Каждый год у великих кланов была квота, с помощью которой они могли отправлять самых ярких юношей своих кланов в Святой Храм Великой Снежной Горы для участия в экзамене. Те, кто проходил, имели право войти в Святой Храм Великой Снежной Горы и изучать боевые искусства у мастеров внешнего храма.

Святой Храм Великой Снежной Горы был разделен на внутренний и внешний храм. Внутренний храм был истинной священной землей, где культивировал Первосвященник. Он находился на вершине Великой Снежной Горы и был запрещен для всех. Даже такой человек, как Даян ЭрСунронг, который совершенствовался в святом храме Великой Снежной Горы в течение десяти с лишним лет, никогда не входил в это место и не видел Первосвященника, а тем более кто-либо еще.

И хотя внешний храм нельзя сравнивать с внутренним храмом, все его техники были высшими техниками во внешнем мире. Мантра Золотого Тела Будды Вайроканы Хуошу Хуйцана и Искусство Великого Снежной Горы Дайана Мангбана , а аткже Искусство Злого Дракона — пришли из этого места.

Правила Святого Храма Великой Снежной Горы были невероятно строгими. Кроме собственной зоны совершенствования, было запрещено случайно прогуливаться вокруг горы. Без разрешения нельзя было также покинуть гору. То, что многие люди спустились с горы в одно и то же время, было определенно ненормальным.

— Императорский оракул не имеет значения! — Громкий и достойный голос внезапно нарушил тишину. — Опасность возрастает с востока. Все вы должны были это услышать. И все вы, вероятно, уже знаете, почему ваши кланы вызвали вас и посылают войска в Талас. Если мы сможем победить их в Таласе, Анси и Цыси попадут в наши руки. Это будет крах Великого Тана и открытие новой эры в этом мире. Только победив и свергнув Великий Тан, мы сможем избежать катастрофы, предсказанной оракулом, и все великие кланы смогут выжить. —

Вздрогнув от удивления, все обернулись и увидели смуглого генерала, медленно ехавшего на красном коне позади.

Крепость Биса была еще одной крепостью, которую Когурё построил вдоль границы с Таном. Эта крепость находилась в современном уезде Цзиньчжоу в Даляне.^

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1041. Искусство великого искажения!**

У смуглого генерала была обширная аура, которая показала явные признаки поведения Великого Генерала. Это был явно тот, кто достиг пика уровня бригадного генерала.

Если бы кто-то сосредоточил свои чувства, они бы поняли, что огромная аура этого человека содержала в себе кусочек жестоких и безумных убийственных намерений. Он был похож на жестокого и дикого зверя, замаскированного под мех другого зверя, но он оставил свои острые клыки на всеобщее обозрение.

— Дама Тримо! — талантливый юноша из одного из великих кланов не мог не задохнуться, увидев этого генерала. Он сразу узнал его. Несколько других также казались ошеломленными, отступая в страхе.

Дама Тримо!

Это был человек номер два в Горолевской Линии Ярлунг из Империи У-Цан, ужасающий пиковый бригадный генерал. Но не поэтому люди боялись его. Дама Тримо также когда-то изучал боевые искусства в Святом Храме Великой Снежной Горы, но его убийственный характер был слишком велик, и боевые искусства, которые он культивировал, были также чрезвычайно убийственными. Кроме того, Дама Тримо был капризным человеком, который когда-то совершил убийство в Святом Храме Великой Снежной Горы. За это преступление мастера Святого Храма пробили цепи через его кости и на семь лет подвесили его к скалам позади Великой Снежной Горы.

Только после того, как его убийственные намерения значительно уменьшились, они наконец освободили его. Позже он был помещен под командование Великого Генерала Королевской Линии Ярлунг Намри Сунтяна. Даже благодаря внушительному совершенствованию Великого Генерала Намри Сунтяна , он едва сумел подавить убийственные намерения Дамы Тримо и его демоническую энергию. Несмотря на это, ходили слухи, что Дама Тримо иногда впадал в безумие и убивал своих людей.

По этой причине Намри Сунтян отправлял его только для чрезвычайно важных войн.

Никто не ожидал, что демонический бог-убийца, подавленный Великим Генералом Намри Сунтяном, будет освобожден, и казалось, что рядом не было никого, кто мог бы контролиать его. Человек его убийственной натуры, скорее всего, в конечном итоге убьет всех здесь.

— Хммм! — Дама Тримо холодно фыркнул, обводя взглядом толпу, уже видя страх в их сердцах.

— Расслабьтесь. Святой Храм подарил мне нож Будды, чтобы подавить мои боевые искусства и убийственную природу, поэтому я не буду нападать ни на кого из вас. — Дама Тримо пренебрежительно рассмеялся, а затем похлопал себя по спине. Только тогда все заметили, что на спине Дамы Тримо был золотой кинжал. Красный символ ‘was’ был вырезан на ножнах, и издалека можно было почувствовать чистую буддийскую энергию в лезвии этого кинжала.

Шипение!

Буддийский кинжал с изображением святого храма Великой Снежной Горы и спокойное выражение лица Дамы Тримо заставил всех вздохнуть с облегчением.

— С уважением к генералу! — Все опустили головы.

Дама Тримо был легендарной фигурой внешнего храма, и он был намного сильнее всех присутствующих. Только Великие Генералы были способны подавить его.

— Хммм, поехали. У Таласа есть люди, которых я могу убить. Больше меня никто не интересует! — с холодным смехом Дама Тримо поехал сквозь толпу.

Даян ЭрСунронг, Дарлаг Нитсай и другие эксперты древних кланов плато обменялись задумчивыми взглядами. После этого сорок тысяч элитных воинов из племен и кланов плато собрались в единый поток, который начал путь к Далуну Руозану.

Прошло время. На севере, за У-Цаном, в далеком городе Таласе, Звездная Энергия бушевала в элегантном кабинете, обвиваясь вокруг него, как огромный питон, и втискивалась в каждый закоулок. В центре этого бешеного потока Звездной Энергии были ослепительные изображения солнца и луны.

Если вы внимательно посмотрите, то обнаружите, что под солнцем и луной со скрещенными ногами сидит юноша. Эта фигура является центром этой комнаты. Вся Звездная Энергия кружилась по комнате, прежде чем в конце концов влиться в тело Ван Чуна.

Великое Искусство Разрушения!

Это был последний и самый сильный прием Великого Искусства Творения Иньян. Поговорка гласила: «Один произвел двух, два — троих, а три — всех.» В боевых искусствах на Центральных Равнинах Высшее и Бесконечное Искусство Бессмертия было «Одним» и это была также самая сильная техника в мире.

Хотя Искусство Сотворения Небес Великого Иньяна было ниже искусства бессмертного высшего и бесконечного происхождения, оно также было чрезвычайно мощным. По этой причине, Великое Искусство Творения Небес Иньян представляло «Два». Это можно увидеть через Дао Инь и Ян, корень небес и земли, а также восход и закат Солнца и Луны.

Когда Энергия Иньян Великого Искусства Великого Творения Иньян достигла своего предела, можно было использовать Искусство Иньян для культивирования Искусства Великого Разрушения.

Эта техника была самой сильной техникой на пути зла, а также техникой, которой пользовался Старик-Демонический Император, чтобы доминировать в мире. Бесчисленные эксперты и старые культиваторы праведного и злого пути умерли от этой техники. Но эта великая сила проиходила с мучительной трудностью.

Если бы Ван Чун не поглотил огромные запасы Звездной Энергии Короля Гигантов Гариба Хассама, доведя себя до пикового уровня бригадного генерала, он бы не смог развить Великое Искусство Разрушения. Даже несмотря на это, совершенствование этой техники было чрезвычайно сложным.

Искусство Великого Разрушения имело три второстепенных уровня. Первым уровнем было Великое Искусство Искажения, вторым уровнем было Великое Искусство Пространства-Времени, а третьим и завершающим уровнем было Великое Искусство Разрушения!

Каждый уровень было сложнее развивать, чем два предыдущих высших метода, которым научился Ван Чун.

Бузз!

Через некоторое время неподвижные изображения золотого солнца и красной луны на плечах Ван Чуна начали медленно приближаться друг к другу. Бум! Внезапно толстые завитки Звездной Энергии в комнате засияли золотым и красным и начали сливаться друг с другом. Пространство начало закручиваться и размываться, как будто какая-то невидимая рука сжимала и скручивала его.

Если вы посмотрите с одной стороны, вы не сможете увидеть, что происходит с другой. Все объекты, казалось, потеряли свой первоначальный вид, в то время как грохочущая Звездная Энергия, казалось, была еще более опасной, чем раньше.

Каклак!

Первыми пострадали деревянные половицы комнаты. Они начали загибаться вверх, с них шелушились волокна. Румбл! Когда Звездная энергия прошла мимо, половые доски превратились в десятки тысяч деревянных волокон, которые были подметены, чтобы вращаться по комнате вместе с остальной частью потока Звездной Энергии.

Крэккрэккрэк! Фарфоровые чашки в комнате начали разрушаться, их тонкие и изысканные кусочки превращались в белый порошок. Мусор соединился с деревянными волокнами, яростно вращаясь по комнате.

После фарфора пришел черед деревянных столов и полок. Они исчезли в мгновение ока, превратившись в бесчисленные крошечные кусочки, которые присоединились к потокам Звездной Энергии, обвивающим комнату. В самом конце, даже две простые горелки благовоний в форме зверей упали от давления. Крошечные трещины начали распространяться вдоль их металлических поверхностей, а затем они полностью разрушились.

Повелитель Таласа был чрезвычайно богат, а его две курильницы были изысканно обработаны лучшими арабскими кузнецами. Даже драгоценные арабские сабли и мечи могли оставить только мелкие следы на этих курильницах, но «Звездная энергия» Ван Чуна заставила эти курильницы, изготовленные из очищенного железа, превратиться в крошечные металлические зерна.

И это было еще далеко от завершения. Давление в комнате только увеличивалось, как и энергия, вырывающаяся из тела Ван Чуна. Золотое солнце и красная луна усилились в цвете и яркости. Свуш! В искаженном воздухе над Ван Чуном появилась черная пространственная трещина, за которой последовала вторая, третья…

Эти тонкие черные трещины были ртами, которые открывались в ужасную пропасть.

Взрыв!

Внезапно в комнате пролетел след негармоничной энергии, как молния посреди шторма. В этот момент все эти расширяющиеся трещины исчезли, и даже яростный поток звездной энергии в комнате рассеялся в никуда.

Бззз! Без поддержки Звездной Энергии деревянные волокна, зерна металла и фарфоровый порошок упали на землю. Мир и спокойствие были восстановлены в комнате.

— Хааа, как жаль. Я был немного не в себе! — С легким вздохом Ван Чун открыл глаза. Взглянув на опустошение вокруг себя, он быстро встал.

Искусство Великого Разрушения было самым сильным из трех методов, а также самым трудным для совершенствования. Ван Чун первоначально планировал культивировать Великое Искусство Искажения, а затем начать работать над Великим Искусством Пространства-времени, но… он потерпел неудачу. И все же Ван Чун не ушел с пустыми руками.

Несмотря на то, что он потерпел неудачу, Ван Чун получил большой импульс как для своей физической энергии, так и для психической энергии. Его Звездная Энергия также увеличилась и стала намного сильнее.

Ван Чун поднял голову и сказал:

— Кто-нибудь, уберите эту комнату.

— Да, Милорд! — послышался снаружи почтительный голос.

Ван Чун кивнул и перешагнул через обломки, чтобы добраться до двери. Хууу! Когда он открыл дверь, его сразу же встретил холодный ветер. Ван Чун прищурился, почувствовав легкий озноб.

Ван Чун молча отметил, что погода становится все холоднее и холоднее.

Темные облака собрались над Таласом, и воздух был холодным. В обычное время года в Западных Регионах до снегопада оставалось еще достаточно времени, но Ван Чун уже чувствовал, что температура падает. В городе было много мест, где горели печи, чтобы прогнать холод.

Взрыв!

Пока Ван Чун размышлял, его внезапно прервали звуки драки, смешавшиеся с криками на языке Ху.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1042. Подразделение Сабли Мо принимает форму!**

— В чем дело? — Ван Чун нахмурился, посмотрев в сторону шума, и в то же время вызвал солдата из армии протектората Анси.

— Милорд, это люди племени квилуо. Несколько ягнят замерзли прошлой ночью, и люди квилу говорят, что если ягнята замерзли до зимы — это неблагоприятный признак, и они хотят уйти. — Сообщил солдат армии протектората Анси.

Армия протектората Анси провела много лет в Западных Регионах, и большинство из них знали несколько языков ху и понимали племена Западных Регионов. Когда армия Ван Чуна прибыла в Талас, он доверил координацию племен Западных Регионов армии протектората Анси.

— Ягнята замерзли до смерти? — Ван Чун скривил брови.

— Мы также нашли это довольно странным. Ягнята, замерзающие до смерти, не слишком большая проблема, но люди квилу очень ценят ягнят. Они говорят, что с заботой матери ягнята никогда не замерзнут до смерти при обычных обстоятельствах. — В прошлом ягнятам всегда удавалось выжить, и только два или три из них иногда замерзали до смерти. Но в этом году снег даже не выпал, а десять с небольшим ягнят уже умерли. Квилио говорят, что это плохое предзнаменование. — солдат армии протектората Анси опустил голову и поклонился.

Брови Ван Чуна еще сильнее нахмурились. К нему пришла одна мысль, и эти идеи в его сознании становились все яснее и яснее. Но Ван Чун ничего не сказал.

— Как вы готовы справиться с этим вопросом? — сказал Ван Чун.

Это был решающий период в подготовке к войне, и эти племена Западных Регионов были ответственны за пополнение армии протектората Цыси и армии протектората Анси. Этому племени нельзя разрешать покинуть позиции. Если бы племени квилу было разрешено уйти, другие племена также начали бы требовать ухода, что оказало бы огромное влияние на две армии протектората.

— Генерал Чэн уже привел с собой ферганского вождя Банахана для решения этого вопроса. Банахан имеет значительную репутацию в Западных Регионах, поэтому вопрос должен быть решен в ближайшее время. — сказал солдат армии протектората Анси.

Ван Чун кивнул в ответ на эти слова, и его брови изогнулись. Похоже, что Гао Сяньчжи также осознал всю серьезность этой проблемы и направил Чэн Цяньли и Банахана для решения этой проблемы. С этими двумя важными фигурами, проблема народа Килуо будет быстро решена.

— Скажите генералу Чэну, что, если такая ситуация повторится, скажите племенам Западных Регионов, что Великий Тан выплатит компенсацию за любой скот, который замерз до смерти. — сказал Ван Чун.

— Да, Милорд! — Солдат Анси застыл на несколько мгновений, но вскоре поклонился и ушел, чтобы доставить сообщение.

Армия протектората Анси и армия протектората Цыси в настоящее время управляют своими собственными армиями, но для улучшения связи и координации они разместили солдат в лагере друг друга, чтобы принимать любые задания с обеих сторон. Солдат армии протектората Анси, стоящий за дверью Ван Чуна, был отправлен Гао Сяньчжи на сторону Ван Чуна.

После отправки солдата армии протектората Анси Ван Чун свистнул Беллокопытную Тень и направился к тренировочной площадке в западной части города.

В Таласе было три тренировочных поля, которые могли вместить в общей сложности двести тысяч человек. Первое учебное поле было занято кавалерией Ушана, а второе учебное поле было занято Ван Чуном для обучения самого уникального вида солдат во всем Таласе.

Хуууууо! Холодный ветер завывал, пока Ван Чун ехал ко второму тренировочному полю. Но еще до того, как он прибыл, он почувствовал сильную дрожь. В отличие от грохота кавалерийского наступления, это было сотрясение, похожее на биение волн, несущее определенный ритм. В то же время это также сопровождалось криками.

— Хо! — Ха! — Эти крики были наполнены энергией, и проникнуты бесстрашной решимостью, которая никогда не отступит.

Сабля Мо!

Ван Чун слабо улыбнулся, гоня лошадь вперед, и вскоре он прибыл на второй тренировочный полигон.

Огромный тренировочный полигон был вымощен серым кирпичом, а его края выложены деревянными манекенами. На полигоне почти десять тысяч элитных солдат разделились на три человеческие стены и как раз сейчас тяжело тренировались. У каждого из них была толстая железная дубина длиной более семи футов, и каждый из них повторял одни и те же три простых действия: рубить, рубить, метать.

Хотя эти действия были простыми, чувство того, что эти десять тысяч солдат выполняют одно и то же действие в унисон, было действительно пугающим.

— Хай!

— Ха!

Лица всех этих солдат были красными, а спины покрыты потом. Вся их сила уходила на то, чтобы повторять эти простые действия.

— Милорд! — Увидев Ван Чуна, король Ганке, Си Юаньцин и Лу Шийи пришли, чтобы поприветствовать его.

— Подразделение Сабли Мо уже начало принимать форму. Милорд, пожалуйста, посмотрите!

Трое командиров смотрели на Ван Чуна глазами, полными уважения. Подразделение Сабля Мо было идеей Ван Чуна и получило твердую поддержку Гао Сяньчжи. Более того, он приказал армии протектората Анси полностью сотрудничать с Ван Чуном в этом начинании. Эти два генерала-защитника оказали влияние на всех, кто сосредоточил свои силы на этих дневных и ночных тренировках. Однако только Ван Чун мог оценить их реальную производительность.

Ван Чун промолчал, медленно поглядывая на тренировочную площадку, но даже ему пришлось признать, что тренировки, проведенные Си Юаньцином, Лу Шийи и королем Ганке, превзошли его ожидания. Конечно, Си Юаньцин и Лу Шийи были генералами-ветеранами армии протектората Анси, которые участвовали в многочисленных битвах. При сотрудничестве этих двух человек его подразделение Сабли Мо сможет развиваться намного быстрее, чем ожидалось.

Но Ван Чун не открыл рот. Вдруг…

Взрыв!

Под ошеломленными взглядами Си Юаньцина, Лу Шийи и короля Гангке Ван Чун обернулся и произвел невероятное давление. Воздух загрохотал, и почти осязаемая энергия охватила тренировочную площадку, воздействуя на подразделение Сабли Мо.Ваааа! Это резкое нападение привело к тому, что группа солдат Сабли Мог обучавшаяся ближе всего к Ван Чуну, пришла в смятение.

С текущим уровнем силы Ван Чуна и его огромной Психической Энергией он мог оказывать давление, которое не мог выдержать ни один обычный солдат. Тренировка всей команды Сабли Мо была нарушена, и суматоха прошласьпо их рядам, как цепь домино.

Но как раз в тот момент, когда подразделение Сабли Мо собиралось развалиться, ситуация внезапно изменилась. Эти десять тысяч солдат Сабли Мо первоначально тренировались индивидуально, но под воздействием Ван Чуна они, похоже, пробудились. Все их ауры слились в одно целое, такое же прочное, как сталь, и еще более ужасающее, чем давление Ван Чуна.

Секунду спустя, это огромное давление столкнулось с огромным импульсом против давления Ван Чуна. Земля задрожала, и воздух над тренировочным полем взорвался с металлическим грохотом.

Итого!

Белокопытная Тень Ван Чуна вскрикнула, внезапно отступив на несколько шагов назад.

— Милорд! — Си Юаньцин, Лу Шийи и король Гангке все направили своих лошадей вперед.

— Я в порядке! — Ван Чун махнул правой рукой и остановил их, прежде чем они смогли прибыть. Когда он смотрел на эту стальную стену энергии, образованную десятью тысячами солдат Сабли Мо, его глаза сияли ярким светом, и на его лице появилась радостная улыбка.

Сильной стороной солдат Сабли Мо была не их индивидуальная сила, а слияние их энергий в единую оборонительную стену, неуязвимую и жестокую. Они были бы как стальной стеной, так и лесом сабель. Энергии десяти тысяч воинов, слитые воедино, могли убить богов и демонов. Именно эта непобедимая решимость сделала их непобедимыми, когда они напали на поле битвы.

Это также понимали Си Юаньцин, Лу Шийи и король Гангке. Они смотрели на огромный тренировочный полигон созерцательными взглядами.

Когда Гао Сяньчжи и Ван Чун впервые издали приказ, трое командиров не поняли, зачем им нужно было создавать это подразделение, особенно в ситуации, когда им не хватало солдат. Но теперь ни у кого из них не было никаких сомнений. Даже с точки зрения Си Юаньцина и Лу Шийи, эта аура была чрезвычайно шокирующей и символизировала силу, которая может изменить ход битвы.

— Вы видите это? В будущем тренируйте их, подчеркивая их дух, энергию и разум, а также их силу. Это суть отряда Сабли Мо! — Строго сказал Ван Чун.

— Генерал понимает! — трое ответили в унисон.

Ван Чун больше ничего не сказал и призвал своего коня в ряды Сабли Мо, чтобы осматривать их одного за другим.

— Держите левую руку на один фут вверх, а правую — на три фута вверх. Это лучший способ продемонстрировать силу Сабли Мо. Кроме того, при разрезании двигайте талией соответственно. Просто используйте свою звездную энергию.

Вы также должны использовать физическую силу своего тела.

— Да, ваш подчиненный понимает!

— Ваши движения неправильные. Когда вы поднимаете саблю над головой, ваши руки не могут быть слишком напряженными. Скорее, вы должны оставить силу в резерве. В этом процессе вы наращиваете силу, как заводной механизм.

— Вы слишком сильно тянете, вы будете слишком обременять свое тело, и атака будет иметь посредственную силу!

— Да!

Когда Ван Чун медленно проезжал через отряд Сабли Мо, он исправил движения солдат.

Это был новый тип солдат без прецедентов, поэтому Ван Чун мог только поправлять их одного за другим. Позади него король Ганке, Си Юаньцин и Лу Шийи постепенно начинали понимать, что особенного в этом отряде, и начали внимательно слушать и записывать все, что сказал Ван Чун.

— Генерал Си, генерал Лу, время ограничено, и у подразделения Сабли Мо не так много времени для обучения. Я надеюсь, что вы все помните совет, который я дал. Я оставляю вам это задание. Я верю что у вас все получится!

— Милорд, будьте спокойны. Мы сделаем все возможное! — ответили генералы. Тип тип! Внезапно орел спустился с небес к Ван Чуну.

— Мм? — Ван Чун поднял брови, и протянул руку орлу, чтобы тот сел на него. Когда Ван Чун просмотрел письмо, привязанное к ноге орла, его лицо просветлело от радости.

— Они наконец выступили!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1043. Высшая Боевая Армия!**

Ван Чун внезапно почувствовал большое облегчение. Письмо было отправлено из Бюро Военного Персонала от имени короля Суна и Чжанчжоу Цзяньцюна. Армия Сюаньу Чжао Фэнчэна, которую Ван Чун мобилизовал через своего дядю Ли Линя, уже отправилась в Цыси. Генералы-пограничники Гешу Хан и Чжан Шоугуи также отправили своих солдат на северо-запад.

Все было на правильном пути. Вместе с Божественной Тюремной Армией, отправленной его младшим дядей Ван Ми, теперь к Цыси направилось почти тридцать тысяч солдат, и все они были самыми элитными солдатами, которых можно было собрать. Их оружия и доспехов по-прежнему не хватало противя мечей из Стали Вутц кавалерии Ушан и доспехов из Метеоритного Металла, но с точки зрения боевой мощи они ничуть не уступали.

Именно на это Ван Чун возлагал самые большие надежды в этой битве.

— Старший Су также согласился подготовить для меня четыре тысячи солдат. Только это место осталось незаполненным. — пробормотал про себя Ван Чун, вспоминая легенды Высшей Военной Армии.

Армия Сюаньу Чжао Фэнчэна, Божественная Тюремная Армия его младшего дяди, Божественная Военная Армия Гешу Хана и даже Армия Жеребцов— Драконов Сишуна были лишь одним звеном в цепи плана Ван Чуна. Самая важная часть была Высшей Военной Армии.

Солдаты Высшей Военной Армии были невероятными солдатами, намного превосходящими обычную элиту во всех аспектах, включая силу, защиту, скорость и ловкость. Что еще более важно, они могли использовать силу своих товарищей, чтобы создать формирование. Эта группировка свяжет всех в своем диапазоне, не только увеличивая их силу, но и используя силу формирования, чтобы распределитьурон, полученные любым солдатом по всей армии. Это способствовало тому, чтобы травмы каждого человека были сведены к минимуму.

В этом аспекте это было очень похоже на формирование Великого Бона Даяна Мангбана. Формация Высшей Военной Армии отличалась тем, что, как только формация была активирована, она могла непрерывно поглощать мирскую Энергию Происхождения в радиусе ста ли. Эта Исходная Энергия будет перетекать в массив и увеличивать скорость, с которой солдаты внутри будут восстанавливать свою Звездную Энергию.

Любая армия, которая пользовалась поддержкой Высшей Военной Армии, получит огромный прирост силы, а также сможет сражаться гораздо дольше.

Несколько сотен лет назад, в эпоху Тайцзуна, эта Высшая Военная Армия была одной из самых ослепительных элитных сил под командованием Тайцзуна. Но со временем, из-за суровости подготовки Высшей Военной Армии эта легендарная армия исчезла из Великого Тана.

Но Ван Чун знал, что наследие Высшей Военной Армии сохранилось в столице. Таких солдат было не много — две-три тысячи. Их можно считать последними из родословной Высшей Военной Армии в этом мире.

Если Ван Чун хотел продемонстрировать максимальный потенциал Армии Сюаньу, Божественной Тюремной Армии, Божественной Военной Армии и Армии Жеребца Дракона, ему нужна помощь Высшей Военной Армии.

Кажется, мне придется побеспокоить этого почтенного старшего, — внутренне пробормотал Ван Чун. Когда изображение этой фигуры всплыло на поверхность его разума, в его глазах появился редкий намек на уважение.

Столица была домом для многих великих кланов, и одним из них был дом герцога Е. Его предок был одним из основателей Великой Династии Тан, и его дом сохранился в течение трех поколений. Однако в эпоху Императора Мудреца клан постепенно уменьшался, теряя блеск своих предков. Самому клану не хватало выдающихся талантов, и он вел себя очень сдержанно, поэтому почти никто в столице не обращал на него никакого внимания.

Но Ван Чун знал, что клан был гораздо сильнее, чем предполагалось. Истинный почтенный старший жил в поместье герцога Е. Почтенный старший пережил четырех императоров и был почти того же поколения, что и Су Чжэнчэнь. Однако, как и Су Чжэнчэнь, он давно ушел в уединение, и внешний мир считал его мертвым.

Под руководством этого почтенного старшего герцог Е провел почти сто лет в одной задаче: поисках в мире отличных детей, которых нужно обучить способам Великой Военной Армии, чтобы ее линия продолжала существовать.

Но требования к Высшей Военной Армии были слишком высоки, и обучение было чрезвычайно трудным. Таким образом, до сих пор Герцогу Е удалось подготовить только две-три тысячи таких солдат. Более того, поместье герцога Е никогда никому не показывало эту армию и никогда не выдавало ее. В обычных условиях было бы невозможно позаимствовать силу этой мощной армии.

Тем не менее, Ван Чун также знал, что это не потому, что герцог Е был резок или скуп, а потому, что поместье думало о том, что было лучшим для мира. Он надеется, что эта сила будет использована во имя страны, а не ради тех, кто имеет эгоистичные намерения. Чтобы защититься отличных целей и амбиций других, поместье герцога Е предпочитало скрывать эту армию.

— Сюэ Цяньцзюнь, принеси мне кисть и бумагу. — сказал Ван Чун, не поворачивая головы.

— Да, Лорд Маркиз! — Несколько мгновений спустя орел взлетел в небо, неся в столицу карту Таласа и рукописное письмо Ван Чуна.

В юго-западной части Имаераторского Города столицы Великой Династии Тан находилось древнее поместье, затененное пышным пологом деревьев. Три золотых слова были нарисованы над воротами.

‘Резиденция Герцога Е’!

Резиденция Герцога Е была далеко не единственным благородным родом, у которого был блестящий предок, но он постепенно падал с поколениями. Постепенный упадок дома привел к тому, что нынешнее поколение резиденции герцога Е переместило поместье в самый отдаленный район в юго-западной части города, полностью покинув район, где жили принцы и другие великие кланы. В столице это казалось очень необычным и резким.

Тип тип!

Орел спустился в резиденцию герцога Е. Еще до того, как он приземлился в этом тихом и спокойном поместье, фигура, которая пряталась в углу, внезапно вырвалась вперед, схватив орла в воздухе и осторожно приземлившись обратно на землю.

— Патриарх, письмо! — скрытый эксперт из резиденции герцога Е вошел в приемную и поклонился, предлагая письмо обеими руками.

Мужчина лет сорока или пятидесяти с бородой удивленно поднял брови.

— Что это? Наш Резиденция Герцога Е не имеет никакого отношения к благородным кланам столицы. Почему мы получили письмо с птицей? Вы уверены, что оно было отправлено в нужное место? — строго спросил мужчина средних лет.

— Патриарх, это правильно. Он был действительно адресован нашему Герцогу Е. — с уважением ответил скрытый эксперт.

Мужчина средних лет колебался, но, наконец, взял письмо у охранника.

— Это… письмо из Таласа! Как?! — Когда он увидел адрес в письме, его тело дрогнуло, а зрачки сжались в точки.

— Невозможно! — человек пришел в шок, и в его голове забушевали большие волны. Он также слышал о Таласе, но Резиденция Герцога Е всегда была очень незаметной и редко общалась с другими великими кланами столицы. Он не мог понять, как Резиденция Герцога Е могла быть связана с этим вопросом.

Мужчина быстро открыл письмо и начал его читать. Когда он закончил, его дыхание стало тяжелым, и вся его аура казалась беспорядочной. Когда он схватил письмо и карту Таласа, которые были включены, мужчина средних лет задумался.

— Отец, как Молодой Маркиз узнал об окончательной боевой армии нашего клана!? — Голос внезапно прервал созерцательный ступор мужчины средних лет. Повернув голову, он увидел, что молодой человек двадцати одного или двадцати двух лет подошел к нему сзади и, очевидно, прочитал содержание письма в его руке.

— Фэн-эр, почему ты здесь? — мужчина средних лет нервно смял письмо в комок.

— Какая Великая Боевая Армия? Не говори ерунды! В нашем Клане Ючи никогда не было Великой Боевой Армии! — Мужчина средних лет поднял рукава, встал со стула и быстро вошел во внутреннее поместье.

Ючи Фэн мгновенно встревожился, встал перед отцом и развел руками.

— Но, отец, дело Таласа вызвало такой ажиотаж, что даже герцог Цзю и Великий Наставник сделали шаг вперед, и даже Император Мудрец открыл свой золотой рот. Разве не пришло время нашему клану Ючи отплатить долг Великому Тану? Солдаты обучаются тысячу дней, чтобы их можно было использовать в один момент. Наш клан Ючи обучал поколение Великой Военной Армии из поколения в поколение. Не было ли это ради этого дня? Иначе, зачем мы делаем всю эту трудную подготовку? П?

— Ублюдок! Как ты думаешь, я не знаю, о чем ты думаешь? Боевая армия Клана Ючи никогда не использовалась для личной выгоды. Если ты хочешь быть выше своих сверстников, полагайся на свои силы! Боевая Армия — это не какой-то инструмент, который поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Если мы бросим вызов законам предков, мы можем в конечном итоге вывести из строя весь мой клан Ючи! — глаза Патриарха Ючи расширились от ярости, и он резко отругал своего сына.

— Но, отец, я только хочу продолжать славные дела предков нашего клана Ючи. Неужели это тоже неправильно? Вы также хотите, чтобы наш клан Ючи навсегда оставался в сокрытии?! — К удивлению патриарха, Ючи Фэн не сбавил обороты, и его глаза расширились от решимости.

Тумп!

Едва Ючи Фэн закончил говорить, и здоровенный шлепок заставил его тело завертеться на полу.

— Зверь! Ты забыл, что случилось тридцать с небольшим лет назад? Твой младший дядя думал так же, как и ты. Чтобы оживить клан Ючи, он тайно взял некоторых солдат Высшей Военной Армии и поклялся в верности Первому Принцу, чтобы сопротивляться Третьему Принцу. Но никто не ожидал, что, очевидно, самый слабый и самый неспособный Третий Принц взойдет на трон и станет Императором Мудрецом. Это почти навлекло большое бедствие на наш клан Ючи. Если бы не этот инцидент, наш клан Ючи никогда бы не перенес усадьбу в отдаленный район и не прекратил бы все отношения с другими благородными кланами! — выражение лица Патриарха Ючи было пепельным, и он смотрел на Фэн Ючи, ненавидя тот факт, что его сын был еще незрелым.

Ючи Фэн мгновенно почувствовал себя удушенным, и не смог найти ответ на слова своего отца.

Младшим дядей Ючи Фена был Ючи Юнь, один из редких гениев за последние почти сто лет истории клана Ючи. Однажды он тайно обманул патриарха и бросил вызов законам, установленным предками. Он вступил в Войну Принцев с мыслью о помощи новому императору на троне, но в итоге он достиг противоположного результата. Клан Ючи не только не восстановил свою былую славу, но и упал.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1044. Аравия! Армия собирается!**

— Но отец, Молодой Маркиз Ван Чун — ученик Сына Небесного, и его дед герцог Цзю почитаем во всем мире. Более того, в войне на юго-западе Молодой Маркиз потратил все свое богатство, чтобы нанять и оснастить несколько тысяч Наемников, а затем подверг себя огромному риску, отправившись на юго-запад. В конце концов, ему удалось переломить ситуацию и спасти мирных жителей юго-запада от катастрофы. Разве это не тот лояльный и праведный субъект, достойный помощи нашего клана Ючи? — Ючи Фэн схватился за свою раздутую щеку, но продолжил отстаивать свою позицию.

— Ублюдок! Победитель становится королем, а побежденный презирается. Клан Ван сегодня лояльный субъект, но откуда ты знаешь, что он не станет предателем в будущем? Более того, Высшая Боевая Армия нашего Клана Ючи служит только стране. Она не для использования клана Ван. Если мы сообщим внешнему миру, что наш клан Ючи работал с кланом Ван, и произойдет еще одна катастрофа, как ты думаешь, у нашего клана Ючи еще будет будущее? Император Мудрец снова простит нас? — Глаза Патриарха Ючи были суровы.

Эти слова ошеломили Ючи Фэна.

— Мерзкий тупица, почему ты еще не ушел! — сердито сказал Патриарх Ючи.

— Довольно! — В этот момент резкий голос донесся из зала и отозвался эхом. И Патриарх Ючи, и Ючи Фэн побелелиот шока. Кроме того, на лице Патриарха Ючи появился намек на уважение, а на лице Ючи Фэна — на удивление и восторг, как будто он встретил своего спасителя.

— Дедушка Цзэн!

— Слова Фэн-эра верны! — сказал пожилой голос.

— Праотец! — Патриарх Ючи слегка поморщился от этих слов.

— Фэн-эр, дедушка Цзэн спрашивает тебя: Ван Чун, о котором ты говорил, является внуком герцога Цзю и одновременно лоялен и праведен. Это так? — Пожилой голос продолжал звенеть, как громовые раскаты в ушах отца и сына.

— Дедушка Цзэн, я в этом абсолютно уверен! — объявил Ючи Фэн.

— Дедушка Цзэн понимает. Ючи Фэн, принеси мне это письмо и дай мне взглянуть на него. — с абсолютным величием сказал пожилой голос.

— Да, праотец! — патриарх Ючи некоторое время колебался, но, не в силах бросить вызов воле своего предка, он принес письмо во внутренний двор.

Несколько дней спустя, глубокой ночью, земля в заднем дворе резиденции Ючи внезапно разверзлась, обнажив массивный туннель. Секунду спустя кавалерия в черной броне начала выезжать из туннеля. У каждого из этих кавалеристов была свирепая и крутая аура, словно меч, обнаженный и готовый ударить. Их ауры были также чрезвычайно тяжелыми и устойчивыми, наполняя их огромным чувством силы. Самыми уникальными были шлемы, которые носили эти кавалеристы.

У всех этих кавалеристов в черных доспехах на лицах была жестокая и бездушная маска.

— Хиах! — Лидер Высшей Военной Армии стегнул своего коня и повёл своих более двух тысяч солдат Высшей Военной Армии в темноту.

Прошло время. Великий Тан, У-Цан, Западно-Тюркский Каганат и Аравия — все использовали каждый возможный момент для наращивания своей силы в предстоящей битве. Опасность, нависшая над Таласом, росла с каждым днем. Ни одна из этих четырех империй не показала никаких признаков желания отступить или оставить ситуацию как она есть.

Ветер предшествует наступлению шторма. Все знали, что Талас — это бомба, но никто не знал, когда она взорвется.

В далекой Аравийской Империи, в Жемчужине Запада, которая была Хорасаном, пламя и дым наполняли небеса днем и ночью, сопровождаемый стуком молотов о металл.

Каждый день для элитных воинов-мамлюков изготавливалось множество доспехов из Метеоритов. Эта высшая сила Аравийской Империи каждый день продвигалась своими собственными методами, становясь все более бесстрашной и пугающей.

Румбл!

Бесчисленные арабские кузнецы работали каждый день в поместье лорда Хорасана. Вдруг земля начала дрожать: сильные подземные толчки возникали на западе. Дрожание сопровождалось ржанием бесчисленных боевых коней и резкими криками кавалеристов. Оказалось, что к Хорасану приближалась большая кавалерийская сила.

Шум поверг кузнецов в хаос. Хорасан пережил много восстаний, но мамлюкам так и не удалось захватить остатки династии Сасанидов.

Никто не знал, придут ли эти остатки Сасанидов за ними. Эти люди ненавидели арабов, и эти кузнецы, которые изготавливали могущественное оружие Аравийской Империи, естественно стали бы одной из их целей.

Кланг! Кланг!

Мамлюки по периметру начали готовить контрмеры.

— Встань! — Помещичий дом содрогнулся, и появилась высокая и прямая фигура. Командующий мамлюками Айбак уставился на приближающуюся армию и слабо улыбнулся.

— Это Осман и его армия! — Все кузнецы были ошеломлены, а затем с облегчением вздохнули, услышав эти слова. Мамлюки по периметру также рассеялись по приказу Айбака.

Осман был губернатором Каира и одним из сильнейших губернаторов Арабской империи!

Он явно появился в Хорасане, чтобы присоединиться к мамлюкам, удерживающим это место, чтобы они могли отправиться в Талас.

— Хотя он немного опоздал, не слишком много, — улыбнулся Айбак, пробормотав про себя.

Итого!

В этот момент громкий крик лошади разорвал небо. Когда ржание эхом отозвалось в воздухе, западное небо внезапно стало красным, словно зажженным. В середине этого пылающего света появилась мощная энергетическая буря.

— Хахаха! Айбак, ты тоже хочешь взять долю Тана в Таласе? — громовой голос заставил весь Хорасан дрожать от страха. С этого расстояния Айбак мог ясно разглядеть стальную башню фигуры и его густую коричневую бороду. Он ехал на черном коне выше человеческого роста и скакал к нему, как бог демонов. поднимающийся из ада.

За ним следовала мощная и хорошо оснащенная армия, которая казалась всему миру как апокалиптическое наводнение.

— Хахаха, Осман, я действую по Императорскому Указу. Ты не оспоришь указы халифа и Первосвященника, верно? — рассмеялся Айбак, и из его тела вырвалась тираническая аура, словно извергающийся вулкан. Окружающая земля начала дрожать, а пространство начало закручиваться. Его энергия ничуть не уступала энергии Османа.

Тигровые глаза Османа излучали пугающий свет, и он скакал вперед с удивительной скоростью. Через несколько мгновений Осман и его высокий черный конь появились за пределами владения лорда Хорасана, как нисходящий бог.

Порывистый ветер задул огромный черный плащ Османа, заставив его вздрогнуть. Это только заставило мускулистую фигуру Османа казаться еще больше и мощнее!

— Ха, Айбак, похоже, мы снова будем работать вместе! — Осман посмотрел вниз со своей лошади на Айбака и усмехнулся.

— Правильно! Но на этот раз нашей целью является уже не Хорасан, а еще большая цель на востоке, еще более обширный мир! На этот раз мы завоевываем весь восток! Осман, я приветствую тебя! — улыбнулся Айбак.

Осман рассмеялся, побежал вперед и спешился с лошади, после чего обнял Айбака.

Три завоевателя, которые повлекли за собой разрушение древней династии Хорасанов, собрались еще раз.

Рога войны уже задули. Теперь, и Осман и его более ста тысяч солдат объединились с десятью тысячами мамлюков, и стратегический город на востоке превратился в военный форт.

С прибытием Османа огромная военная машина Аравийской Империи начала вращаться.

В месте, которое никто не мог видеть, еще одна огромная армия двигалась с удивительной скоростью, маршируя днем и ночью из Тарса на севере центральной Аравии в Хорасан. Мобилизация командующего этой армией вызвала волнение во всей Аравийской Империи.

Даже халиф следил за движениями этой армии.

Эта армия шла под знаменем пылающего черного адского пламени, а под этим пламенем пылал рассыпной континент!

Это знамя было известно во всей Аравийской Империи, потому что человек, которого она представляла, был самым выдающимся губернатором Аравийской Империи: военным губернатором, Кутайбой!

В Аравийской Империи это имя было даже более известным, чем имена Губернатора Железа и Крови, губернатора Каира и командующего мамлюками, трех завоевателей династии Хорасанов. В Аравии это был губернатор, который вел большинство войн, убивал большинство экспертов и разрушал большинство империй.

Если бы не тот факт, что халиф послал Абу Муслима, Османа и Айбака покорить Хорасан, отправляя Кутайбу на север, чтобы сохранить равновесие сил, Хорасан был бы покорен одним человеком, а не тремя.

Название «Три Завоевателя» также перестало бы существовать.

Три Завоевателя теперь объединились с губернатором Кутайбой, чтобы собрать самую высшую силу в истории Аравийской Империи. Это была сила, которая могла вести войну на том же уровне, что и война против династии Сасанидов, война на уровне империй.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1045. Драконья вена Великого Тана!**

Напряжение в Хорасане росло с каждым днем. Вся Аравия наблюдала за этим печально известным правителем, и их взгляды медленно собирались вокруг этого города.

Десять дней спустя

Последний поток стали, сто пятьдесят тысяч солдат, сжигающих пламя войны, появились в Хорасане.

Бузз!

Когда появилась золотая и ослепительная фигура на белом коне, боге презрением смотрел на мир, даже Айбак и Осман почувствовали себя немного задушенными и испуганными.

— Пошли! — Из-за этой маски раздался холодный голос, который издавал человек в золотых доспехах. Он повернул коня и, даже не задержавшись, прошел через Хорасан и направился в Шварцвальд, далее в Талас.

Могучий кавалерийский поток последовал за ним, как большинство послушных рабов, не осмеливаясь отставать!

Когда арабская армия, наконец, покинула Хорасан и направилась к линии фронта, бесчисленные орлы и птицы-посыльные были разосланы по всем направлениям. В пределах Аравийской Империи бесчисленные дворяне, правители, генералы и даже халиф в Багдаде обращали внимание на эту беспрецедентную мобилизацию на восток.

Тип тип! Арабский охотничий сокол спустился в тибетский лагерь, как молния, и приземлился на вытянутую руку Далуна Руозана.

— Ха-ха, так быстро! Они наконец начали двигаться. — Далун Руозан слабо улыбнулся письму в руке.

Письмо было отправлено из Шварцвальда Абу Муслимом. Армия, состоящая из более трехсот тысяч арабских подкреплений, двух губернаторов и десятков тысяч ополченцев, которых они завербовали по пути, направлялась к Шварцвальду. Это была армия беспрецедентного размера в арабской истории. Сила этой армии была не только достаточной, чтобы повлиять на битву при Таласе, но и на весь восток, включая Великий Тан.

— Возможно, я должен изменить свою цель. Мы могли бы закончить все это на одном дыхании и покорить все Центральные Равнины. — Яркий свет вспыхнул в глазах Далуна Руозана, и его пальцы разорвали письмо Абу Муслима.

Четыреста тысяч арабских кавалеристов вместе с подкреплениями из У-Цана означали, что в их союз теперь входило более пятисот тысяч солдат и семь экспертов уровня Великого Генерала. Эта сила намного превосходила силу армии Меншэ Чжао и У-Цана, собравшейся у Эрхая. Никогда в жизни Далуна Руозана он не собирал такую мощную армию.

— Сообщите Дуву Сили собрать армию и подготовиться к битве! — Далун Руозан повернул голову и помахал соседу.

— Да! — курьер немедленно ушел. Посмотрев ему вслед, Далун Руозан медленно повернулся к двум великим генералам рядом с ним.

— Вы подготовили себя к финальной битве? — Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче ничего не сказали, только сильно кивнули головой: их глаза сияли решимостью.

Оба понимают, что имел в виду Далун Руозан. Это была последняя битва, последний шанс изменить баланс сил между Великим Таном и У-Цаном. Они либо выйдут победителями, либо умрут!

— Собери армию! — когда Далун Руозан издал приказ, из тибетского лагеря разразился сильный шторм, который охватил весь мир. Этой войне было предопределно потрясти основы всего восточного мира.

Какрэк!

Когда тибетская армия начала двигаться, по небу прошел мощный удар молнии. Несколько мгновений спустя темные облака собрались, и воздух над Таласом стал напряженным.

Тип тип! Лишь несколько мгновений спустя охотничий сокол доставил Ван Чуну новости из Хорасана.

Это были арабы!

Ван Чун почувствовал, как его сердце сжалось, когда он прочитал письмо.

День наконец настал!

Губернатор Тартуса Кутайба, губернатор Каира Осман, элитные мамлюки Аравийской Империи и армия от трех до четырехсот тысяч человек направлялись в Талас. Эта война наконец-то должна была начаться.

— Отнеси это письмо генеральному защитнику Гао Сяньчжи. Передай мой приказ, чтобы солдаты были готовы к битве в любое время! — Сказав эти слова, Ван Чун вышел из своей комнаты и направился к западному полигону Таласа.

Бум!

Воздух взревел и взорвался, и над учебным полигоном разразились свирепые потоки воздуха. Посреди этой огромной ауры можно было ясно увидеть десять тысяч ослепительных сабельных ударов.

Через месяц подразделение Сабли Мо, наконец, обрело форму!

Напряжение начало насыщать воздух Таласа, но Талас был далеко не единственным местом, пострадавшим от грядущей войны.

На юго-востоке Великого Тана был край пышных и древних лесов, которые росли вдоль волнистого ландшафта. Здесь была огромная горная цепь, которая охватывала сто шестьдесят или около того километров. Звери были особенно дикими в этом крайне отдаленном регионе, и люди не приходили сюда при обычных обстоятельствах. Но для определенной группы людей эта длинная горная цепь была святой землей.

— Дедушка, ты уже нашел голову дракона и логово дракона? — свежий и молодой голос прозвучал в этом пышном лесу. Посреди зеленых кустов можно было увидеть ребенка семи или восьми лет, который ехал на черном воле. У черного вола была глянцевая шерсть, и по его телу циркулиала звездная энергия, что указывало на то, что животное было явно ненормальным.

— Ха-ха, скоро, скоро. — Старец в синей одежде с расстегнутой бородой шел на три шага перед волом. Одна рука держала бронзовый компас, а другая гладила его бороду. Его глаза постоянно осматривали все вокруг, как будто мир принадлежал ему.

Это был практик Фэншуй и геомантии, предсказатель в штатском!

В Великом Тане была группа специалистов в области геомантии, которые наблюдали за топографией земли и следовали указаниям Ци Дракона Земли.

Они также были известны как мистики.

Они были отшельниками, которые появлялись в мире только в особые времена. Они проводили свое время, наблюдая за окружающей средой и Ци Дракона на Центральных Равнинах.

Несколько мгновений спустя указатель на бронзовом компасе внезапно сместился в определенном направлении. Почти в то же время мистический старец хихикнул и указал пальцем на утес вдали, окруженный облаками.

— Ха-ха, нашел! — с этого расстояния скала казалась похожей на дракона, поворачивающего голову, и он спал на земле в дремоте.

— Дедушка, ты действительно нашел это? Мы собираемся установить здесь даосский храм? — спросил ребенок.

— Хахаха, маленький Юн, это верно. Как только твой дедушка найдет логово дракона, мы установим здесь деревянную хижину и будем охранять всю вену дракона. Что ты думаешь об stom?(TN: в китайской геомантии жилы дракона — это горные цепи, которые представляют поток энергии через землю. Место, где эта энергия собирается, называется логовом дракона.)

Старший повернулся и ласково ущипнул ребенка за щеки.

Бузз!

Как раз, когда дедушка разговаривал со своим внуком, огромный утес, который был головой дракона, внезапно начал дрожать, и скалы покатились с его стороны. Белые облака, которые собрались вокруг горы, как будто оттолкнулись и начали рассеиваться.

— Это… Что здесь происходит? — старейшина повернул голову в шоке и удивлении.

Голова дракона была там, где находилась духовная энергия жилы дракона. Эти жилы дракона редко двигались в течение столетий, даже тысячелетий, и гораздо реже происходили такие интенсивные изменения.

— Дедушка! — ребенок на воле заметил что-то еще и указал на бронзовый компас с широко открытыми глазами. Старец удивленно повернулся к компасу и понял, что тот начал быстро вращаться.

Бум!

Раздался еще один сильный грохот, и скала, на которой находилась голова дракона, рухнула перед глазами ошеломленных людей, растворившись в гравийной массе.

— Жила дракона внезапно сдвинулась! Что… что происходит! — старейшина в синей одежде чувствовал себя так, как будто его ударила молния.

Земля Девяти Провинций была домом для многих древних горных хребтов, с чрезвычайно небольшим их количеством, которое стало известно как Жилы Дракона или Вены Дракона. Вены дракона не изменялись веками, и такие случаи, когда дракон возвращался на небеса, были крайне редки. Каждый раз они указывали, что Центральные Равнины вот-вот переживут масштабную трансформацию.

Роооар!

Когда разум старца завибрировал, в небе раздался громовой рев дракона. Гравий, на котором рухнула голова дракона, не продолжал падать на землю, какая-то невидимая энергия заставила его взлететь в воздух.

Произошло еще более удивительное преобразование. Пока старший и ребенок наблюдали, огромный дракон вылетел из горы, поднимая голову и поднимаясь в небо.

Этот дракон был сформирован из пыли, гравия и Мировой Энергии Происхождения. У него были рога, глаза, чешуя, хвост… Все это было там с захватывающими дух деталями.

Перед этим огромным драконом старший и ребенок были крошечными муравьями. Завыл ветер, как будто начался шторм. Все деревья и скалы задрожали от страха перед этой энергией берсерка, пока птицы летели. Многие звери испугались и начали выбегать из лесов.

В этот момент весь мир дрогнул перед величественным напором этого дракона.

Но ребенок, сидящий на воле, забыл свой страх. Он смотрел вверх вместе со стариком, почти забыв дышать.

В воздухе огромный дракон, сформированный из Ци Дракона, поднял голову вверх, и боролся и выл. Казалось, он испытывал ужасную боль.

— Дедушка, почему дракону больно? — мальчик смотрел в оцепенении на небо. Этому ребенку было много сказано о геомантии, и он прочитал много книг о жилах дракона, но ничто из того, что он читал или слышал от деда, не описывало ничего подобного.

Но старик в синей одежде был так взволнован, что даже не мог услышать, что говорит ребенок. В его голове осталась только одна мысль.

Дракон поворачивает голову каждые сто лет: Божественная Земля переживает сдвиг каждую тысячу лет!

Когда старец посмотрел на небо, в его глазах появился глубокий страх.

Божественная земля и Девять Провинций являются названиями для Китая и Центральных Равнин.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1046. Таинственное боевое знамя!**

Земля была домом для девяти огромных драконьих вен, представлявших Великий Тан Центральных Равнин. Если тысячелетнее состояние Божественной Земли внезапно изменится, может произойти сцена, похожая на эту. Дракон мог почувствовать грядущий кризис, и его мучительный рев оповестил бы об этом: на Божественной Земле должно было произойти огромное изменение, должно было произойти чудовищное бедствие!

— Как это может быть? Божественная Земля сталкивается с катастрофой! Божественная Земля сталкивается с катастрофой! Я должен сообщить об этом Мастеру и проинформировать императорский дом Великого Тана как можно скорее! — Сердце старца замерло, а тело закачалось, он схватил ребенка и исчез.

Не только вены дракона Девяти Провинций почувствовали надвигающуюся опасность.

Ночью в Императорском Астрологическом Совете Большого Танского Императорского Дворца старец в роскошной даосской одежде темно-синего цвета неподвижно сидел на звездной смотровой площадке, казалось бы, слитый с ней.

Волосы старика были совершенно белыми, и он источал мистическую ауру. Крошечные звездообразные блики света плавали вокруг него, делая фигуру старика еще более загадочной. Если внимательно посмотреть, можно заметить, что эти точки света резонировали со звездами наверху в соответствии с каким-то глубоким и высшим принципом.

Старик был настолько неподвижен, что, казалось, превратился в камень. Хууууу! Раздался порыв ветра, и тело старика качнулось, как будто он был поражен какой-то невидимой силой. Звездные огни вокруг него потускнели и погасли, некоторые из них даже упали, погаснув.

— Небеса сместились, а звезды отражают хаос… Как? Как это возможно! — старик на смотровой площадке в недоумении поднял свои прищуренные глаза к небу. Если проследить за взглядом старейшины, можно было увидеть, что звезды наверху выглядели слегка беспорядочными, но старец видел гораздо больше.

— Звезда Цзивэнь переместилась, звезда Тайюань переместилась… Все звезды на небесах потускнели. Это признак хаоса на Божественной Земле, бедствия для Девяти Провинций! — борода старика дрожала.

— Позвольте мне увидеть, откуда исходит хаос! — старец выпрямил свое тело и начал заклинание правой рукой. Между тем пальцы его левой руки, казалось, обрели собственную жизнь, постоянно двигаясь, делая рассчеты с удивительной скоростью.

Бззз! В середине его расчетов внутрь него хлынула огромная сила. Звездная Смотровая Площадка приобрела вид огромной астролябии, которая при повороте испустила настоящий металлический лязг. В то же время вокруг старика появилось множество звезд ночного неба, которые путешествовали по своим орбитам со скоростью, в сто раз превышающей обычную.

Белые брови старика дернулись, веки опустились, а рот забормотал без остановки. Он был полностью потерян в мире астрологических расчетов.

Несколько мгновений спустя все эти иллюзии исчезли, и глаза старейшины распахнулись. Его яркие глаза обратились к северо-западному горизонту.

Звезды на небе сияли как обычно, но взгляд старейшины пронзил небеса и упал на единственную массивную звезду, которая стояла отдельно от остальных.

— Талас! — пальцы старейшины внезапно остановились, и в его голове осталась только одна мысль.

Как… Это место так далеко от столицы!

Разум старца на мгновение застыл, но он быстро пришел в себя и начал переделывать свои расчеты.

— Гао Сяньчжи… Ван Чун… Аравия…Бесчисленные мысли и образы пронеслись в голове старца. Как только старец оказался поглощен этими видениями, его тело напряглось, и его вырвало кровью.

— Нехорошо! В Таласе трудности! Эта война повлияет на тысячелетнюю судьбу Великого Тана! И все это станет источником бедствия! Я должен сообщить Его Величеству как можно быстрее! Великий Тан в беде! — борода старца была запятнана кровью, но он даже не успел ее почистить, бросившись со Звездной смотровой Площадки во внутренний двор Императорского Дворца.

Все виды странных явлений были замечены в Центральных Равнинах и доложены Императорскому Дворцу, но все эти новости были скрыты.

Ночью боевой конь проскакал через ворота Императорского Дворца в самые его глубины. На территории Императорского Дворца было запрещено ездить на лошади, но героическая фигура коня Тунло и жетон золотого дракона, который он имел при себе, открыла ему все ворота дворца. Только один человек в Императорском Городе обладал этим знаком.

Великий Генерал Тунло Абуси!

Люди Тунло служили Императорской линии более двухсот лет и были очень преданы. Именно эта верность и их удивительные достижения на поле битвы позволили вождю Тунло Абуси получить знак, который позволил ему свободно проезжать через Императорский Дворец.

Это была честь, которой не пользовались даже дети Императорского Двора.

Через несколько мгновений Абуси прошел через дворец и предстал перед надвигающимся и величественным залом, который представлял собой центр власти в Великого Тана.

— Ваш смиренный субъект Абуси с уважением привествует Императора Мудреца! Какое распоряжение есть у Императора Мудреца?

Абуси спешился, поднялся по ступенькам и опустился на колени перед залом.

Выражение лица Абуси было чрезвычайно торжественным. Все знали, что его жетон из золотого дракона наделил его такой высшей властью, что он даже мог ехать на лошади через дворец посреди ночи. Но только жители Тунло знали, что его можно использовать только тогда, когда произошло нечто чрезвычайно важное.

Знак не представлял славу, но долг и миссию. Это символизировало верность народа Тунло императорскому дому и контракт, который они заключили много лет назад.

В зале какое-то время было тихо. Наконец изнутри раздался голос.

— Абуси, у нас есть для тебя важное поручение…

— Ваше Божественное Величество, пожалуйста, приказывайте! — выражение лица Абуси стало суровым, и он прижал голову еще ниже к земле.

— Тунло должны немедленно отправить шесть тысяч кавалеристов в Талас! — невнятный голос Императора Мудреца прошелся по залу.

— Да! — Зрачки Абуси сузились. В течение сотен лет Тунло служили императорскому дому, они редко покидали столицу и служили главным образом ее охранниками. Но Абуси не колебался при словах Императора Мудреца.

— Ваши непритязательные подданные получат приказ! Этот непритязательный субъект отправится с кавалерией Тунло на северо-запад, чтобы помочь лорду Гао в сопротивлении арабам! — Все знали о том, что происходило в Таласе. Хотя у Абуси были конфликты с Ван Чуном, а инцидент с региональными командирами был особенно больным вопросом, Абуси никогда не бросал вызов указу Императора Мудреца. Будь то, чтобы помочь Ван Чуну или кому-либо еще, Тунло дал клятву императорской семье, чтобы всегда делать все возможное.

— В этом нет необходимости. Нам нужно только, чтобы вы отправили шесть тысяч кавалеристов Тунло для сопровождения объекта для Нас. — отразился в зале величественный голос Императора Мудреца.

— Ах! — Абуси поднял голову в шоке. Он никак не предполагал, что Император Мудрец отправит его только для доставки предмета.

— Иди! — прозвучал в зале голос Мудреца Императора.

Бззз! Весь Императорский Дворец внезапно задрожал. Пока Абуси наблюдал, из открытых дверей зала внезапно появилась огромная бронированная нога. Охранник, которому она принадлежала, был покрыт толстой броней, из-за которой он выглядел как монстр. Это впечатление подчеркивали и его размеры — в три раза больше, чем у любого другого стражника.

Даже его лицо было покрыто чудовищной металлической маской.

За все годы своей службы во дворце Абуси никогда раньше не видел этого стражника. Все его тело было окутано темной энергией, которая не позволяла даже человеку, уровня совершенствования Абуси, видеть его. Но то, что потрясло Абуси больше всего, так это боевое знамя, находящееся в руках этого чудовищного стража.

Древко было ростом в два человека и толщиной с запястье. Оно было сделано из смеси Глубоководного Металла Сюань и другого неизвестного металла. Но еще более поразительным было само полотно. Знамя было красным на черном, красное настолько яркое, что казалось, будто капает кровь. Знамя было несколько потрепанным и изношенным, явно чрезвычайно древним.

Самым невероятным из всего этого было то, что Абуси мог чувствовать чистую и энергичную звездную энергию, текущую внутри этого знамени. Характер этой Звездной Энергии заставил даже такого Великого Императорского Генерала, как Абуси, казаться неполноценным.

— Это…! — Одна мысль внезапно пришла Абуси, и его рот опустился. Но он больше ничего не сказал и быстро опустил голову.

Я не думал, что Его Величество отправит это боевое знамя!

В этот момент разум Абуси был в полном смятении.

Румбл!

Несколько часов спустя шесть тысяч кавалеристов Тунло впервые покинули столицу, сопровождая этого охранника в черной броне в отдаленный Талас.

Пока эти шесть тысяч кавалеристов Тунло направлялись в Цыси, в северных районах империи, в далеких западно-тюркских степях, шла война.

— Готов! — раздался над степью сильный голос. На земле десятки тысяч солдат армии протектората Бэйтина выстроились в длинную человеческую стену. За этой длинной стеной щитников были копейщики, пехота, топорщики, лучники, а также огромное море кавалеристов.

Вся кавалерия находилась в упорядоченных боевых порядках, готовых к атаке в любое время.

Напротив них была еще более многочисленная западнотюркская конница. У всех этих кавалеристов были сабли без ножен, и они смотрели на армию Протектората Бэйтина глазами, полными намерений убийства.

Воздух был напряженным с приближением времени битвы, И тогда…

Буууум!

С оглушительным грохотом рога десятков тысяч западнотюркских кавалеристов прорвались, как вода из ворот наводнения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1047. Великий Генерал Санми!**

— Убить их всех!

— За всех пастухов!

— Степь всегда будет степью турок. Так как вы хотите сражаться, мы выполним ваше желание!

Боевой клич сотряс небеса. Западно-Тюркский Каганат и армия протекторатов Бэйтина всегда противостояли друг другу. Хотя они сражались каждый год, войны никогда не были очень интенсивными.

Однако на этот раз армия Протектората Бэйтина покинула свою базу и глубоко проникла в тюркскую степь. Имея всего сто тысяч человек, они осмелились прорваться через самые плодородные пастбища и водопой степи.

Даже Ишбара Каган был взбешен дерзостью и амбициями Ань Сишуна. Он приказал, чтобы тюркская армия, дислоцированная в южном регионе Западного Тюркского Каганата, пошла на уничтожение Ань Сишунь.

Аууу!

Одна часть западнотюркской кавалерии атаковала армию Протектората Бэйтина в лоб, а другая часть разделилась надвое и обошла фланги, пытаясь нанести удар по тылу армии Протектората Бэйтина.

Это была классическая тактика Западно-Тюркского Каганата. Если армия Протектората Бэйтина проникнет глубоко в степь, западные турки попытаются атаковать их сзади.

— Убью! — Всего за несколько коротких мгновений армия Западно-Тюркского Каганата, как огромная волна, врезалась в линию обороны армии Протектората Бэйтина. Земля задрожала, и небеса, казалось, потеряли свой цвет в момент этого столкновения. Бесчисленные танские пехотинцы были отправлены при ударе в полет.

Но воины армии протектората Бэйтина практически сразу отреагировали. Топорщики, копейщики, лучники и кавалерия… все они устремились вперед. Воздух звенел и гремел постоянно, пока сражались солдаты.

— Сишун, ты слишком тщеславен! Как ты планируешь, чтобы твои сто тысяч солдат победили моих сто восемьдесят тысяч кавалеристов?! – вертикальная фигура возвышалась в тылу тюркской армии, как надвигающаяся гора. Его глаза взорвались резким светом, и каждое его движение было наполнено внушающей страх силой. Его огромной ауры было достаточно, чтобы заставить задохнуться.

Великий Генерал Санми!

Это был один из трех сильнейших Великих Генералов Западно-Тюркского Каганата. Его глаза были острыми и жестокими, а его статус был не меньше, чем у Дуву Сили. Дуву Сили был отправлен на северо-запад для сражения в Таласе, в то время как Великий Генерал Санми Цзюду Фулуо был размещен Ишбара Каганом в южной части степи для борьбы с армией Тана под командованием Ань Сишуна.

Это было не первое столкновение Цзюду Фулуо с Ань Сишуном, и они оба были чрезвычайно знакомы с методами друг друга. Хотя он не понимал, почему такой Великий Генерал, как Ань Сишун, внезапно покинул свою базу и рискованно отправился в степь, он не мог игнорировать эту прекрасную возможность полностью уничтожить армию Протектората Бэйтина.

Кроме того, Цзюду Фулуо заранее послал разведчиков и подтвердил, что у Ань Сишуна нет подкреплений.

Это было не что иное, как самоубийство!

Взрыв!

Вдалеке, как раз в тот момент, когда западнотюркская кавалерия собиралась сокрушить армию Протектората Бэйтина своим явным преимуществом в численности, воздух внезапно зазвенел грохотом шестеренок. К тому времени, когда Цзюду Фулуо отреагировал, все, что он мог услышать, это крики. Нечеткий черный силуэт пронесся по воздуху, разорвав грудь семи тюркских кавалеристов по прямой линии, из-за чего они упали со своих лошадей в лужах крови.

— Баллисты Великого Тана! — Цзюду Фулуо был ошеломлен, когда понял, что произошло. Он сразу испытал очень плохое предчувствие.

Он тщательно исследовал и знал, что у Ань Сишуна не было много баллист, и его солдаты никогда не смогли бы стрелять так точно. Это был не стиль армии протектората Бэйтина.

Но затем Цзюду Фулуо был ошеломлен еще сильнее.

У «снабженческих экипажей» в центре армии Протектората Бэйтина внезапно были сняты их тканевые покрытия, в результате чего были обнаружены не мешки с зерном и едой, а знаменитые боевые машины Великого Тана, баллисты!

— Огонь! — в стороне от этих баллист стоял отчужденный молодой полководец, опустивший меч из Стали Вутц. Пять тысяч баллист Тана открыли огонь одновременно, выпустив пять тысяч баллистических болтов в воздух. Казалось, время остановилось, и сто восемьдесят тысяч западно-тюркских кавалеристов почувствовали, что их сердца замерли.

Бум бум бум!

От этого единственного залпа были убиты десятки тысяч западнотюркских кавалеристов. Эти солдаты баллист могли стрелять очень точно, и они стреляли точно вто место, где тюркская конница была наиболее сконцентрирована. Каждый выстрел ударил как минимум в трех тюркских кавалеристов, и даже самые опытные среди них были срублены, как сорняки.

Итого! Почти двадцать тысяч западно-тюркских кавалеристов пали со своих боевых коней. Поле битвы стало жутко тихим, поскольку западнотюркская кавалерия уставилась в шоке, и даже их дыхание на мгновение прекратилось.

— Пуск!

Пока они были ошеломлены мощью баллист, отчужденный молодой генерал немедленно приказал выстрелить вторым залпом. С новым хором грохочущих звуков еще пять тысяч болтов пролетели к западно-тюркской кавалерии, подобно косе мрачного жнеца.

— Убей их! — Несколько тюркских кавалеристов пытались атаковать, но они были изрезаны смертельным дождем, прежде чем смогли даже приблизиться. Ни один из тюркских кавалеристов не мог сравниться с этой армией баллист, появившейся из ниоткуда.

— Отступление! Отступление! — с тревогой крикнул Цзюду Фулуо, пребывая как в шоке, так и в ярости.

Он узнал обмундирование тех солдат баллисты, которые появились из экипажей снабжения. В письме, которое Дуву Сили послал Ишбара Кагану, он упомянул новый тип баллистических отрядов, появившегося в Великом Тане. Это подразделение могло очень быстро и точно стрелять из баллист и обладало ужасающей мощью.

— Это должно быть то подразделение из Цыси! — баллистическая армия Великого Тана, которая, по словам Дуву Сили, появилась в Таласе, никогда не могла появиться здесь. Хотя он не был уверен, как появилась эта новая и даже более крупная армия баллист, Цзюду Фулуо был уверен, что она неразрывно связана с временным генералом-защитником Цыси по имени Ван Чун.

— Все, отступайте! — Громкий рев Цзюду Фулуо эхом разнесся по полю битвы. Когда его голос прозвучал в небе, Цзюду Фулуо уже рванулся вперед, взлетев, как орел, над армией Тана.

Бузз!

Звездная энергия кипела вокруг него, как десятки тысяч змей. В одно мгновение эта звездная энергия внезапно разразилась светом, более ослепительным, чем солнце. Издали Цзюду Фулуо, казалось, превратился в огромную комету. Свет настолько окутывал его, что больше невозможно было увидеть его фигуру. Более того, энергия, исходящая от тела Цзюду Фулуо, мгновенно стала в десять раз выше, и все почувствовали, как бедствие нависло над их головами.

Спуск Кометы!

Это была одна из самых известных техник Цзюду Фулуо. Используя свою ужасающую силу и особую природу своей Звездной Энергии, Цзюду Фулуо мог рухнуть с небес, как нисходящая комета, и вызвать ужасающий взрыв в рядах врага.

Поскольку баллисты Великого Тана были замаскированы под экипажи снабжения, они были несколько плотно сконцентрированы. Атака Великого Генерала уровня Цзюду Фулуо, несомненно, нанесла бы этой армии баллист сильный удар.

— Хахаха! Цзюду Фулуо, не слишком ли поздно ты понял, что попал в ловушку? — Смех раздался в воздухе, и из-под черного знамени Протектората Бэйтина, как стрела, выскочил Ань Сишун.

В мгновение ока он столкнулся с находящимся в воздухе Цзюду Фулуо. Несмотря на то, что Цзюду Фулуо был одним из трех сильнейших Великих Генералов Западно-Тюркского Каганата, даже он был вынужден отказаться от идеи уничтожения баллист во время сражения против Ань Сишуна.

— Сишун, ты очень хитрый! — Цзюду Фулуо рубанул саблей, наполняя свою огромную энергию сабли своей яростью.

Это было не первое столкновение Великого Генерала Санми с Ань Сишуном, но это был первый раз, когда его застали врасплох. Относительно Ань Сишуна, приманка для ловли Цзюду Фулуо определенно была не его стилем. Поскольку Цзюду Фулуо был настолько застигнут врасплох, результаты этой битвы были легко вообразимы.

— Хахаха, Цзюду Фулуо, спасибо за твою высокую оценку! — небрежно рассмеялся Сишун.

Без малейшего колебания он выпустил ослепительный и великолепный Ци Меча, который столкнулся с сабельной энергией Цзюду Фулуо.

Но эта битва не закончится так, как представляли Цзюду Фулуо и Ань Сишун.

— Огонь! — Отстраненный молодой генерал издал еще один приказ и опустил меч. Более семидесяти баллистических болтов начали сходиться на позиции Цзюду Фулуо.

— Черт! — Сердце Цзюду Фулуо взорвалось от ярости при виде этих баллистических болтов. Обычно Цзюду Фулуо не возражал бы, даже если бы по нему были выпущены сотни баллистических болтов, но, если на него напал Ань Сишун, даже Цзюду Фулуо пришлось бы сделать временное отступление.

— Сишун, не гордись. Наступит день, и твой протекторат Бэйтина расплатится.

Цзюду Фулуо отошел в сторону, воспользовавшись ударом своего столкновения с Ань Сишуном, чтобы бежать.

За ним бежала западно-тюркская кавалерия, спасая свои жизни.

— Огонь! — Холодный голос приказал пяти тысячам баллист Тана выстрелить еще один залп.

Бум бум бум!

Крики людей и лошадей, грохот тел, катящихся по земле и крики преследующей армии Тана создали беспорядочный грохот на поле битвы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1048. Божественная Боевая Армия!**

Часть армии Тана оставалась намеренно скрытой, ожидая, пока две армии не столкнутся, чтобы нанести внезапный удар. Эта незначительная деталь сразу же имела огромное влияние. Несмотря на то, что Цзюду Фулуо немедленно призвал к отступлению, он все же оставил десятки тысяч тюркских тел на поле битвы.

Даже те западно-тюркские кавалеристы, которые бежали очень далеко, могли слышать крики солдат позади них. Битва длилась недолго, но Цзюду Фулуо и его армия потеряли почти восемьдесят тысяч солдат. Между тем, протекторат Байтина даже не потерял и пяти тысяч. Такое соотношение потерь никогда не было раньше.

— Хватит! Все возвращаются! Этого сражения достаточно, чтобы удержать Цзюду Фулуо от любых безрассудных действий хотя бы на год! — по приказу Ань Сишуна все преследовавшие солдаты Бэйтина отошли. Протекторат Бэйтина имел слишком много пехоты и телег снабжения, чтобы соответствовать ловкости чисто кавалерийских сил Западной Тюркской Армии. Более того, армия баллист также не могла следовать за неприятелем в погоню.

Пока Ань Сишун был полон радости и все солдаты Протектората Бэйтина праздновали, холодный и безвременный голос заговорил.

— Лорд-покровитель, наша миссия выполнена, и вы увидели мощь армии баллист. Настало время выполнить вашего обещания. — молодой и отчужденный командир армии баллист подъехал к Ань Сишуну верхом на тюркской лошади.

Бузз!

В одно мгновение все замолчали, и даже крики ура угасли. Все окружающие солдаты Протектората Бэйтина начали смотреть на этого молодого генерала, и выражение лица Ань Сишуна стало мрачным, а его брови нахмурились.

— Молодой человек, у тебя достаточно наглости. Ты знаешь, что, если я этого захочу, я могу убить тебя здесь? — резко сказал Сишун, его глаза медленно становились острыми, как мечи.

— Если лорд-генерал-покровитель убьет меня, я, естественно, не смогу устоять, но это совсем другое дело. Я выполнил свое обещание лорду-покровителю. Западно-тюркская армия потерпела поражение, а Великий Генерал Санми Цзюду Фулуо был отброшен. Настало время, чтобы Лорд Генеральный Защитник выполнил свое обещание. Я предполагаю, что кто-то со статусом лорда— защитника не отступит от своих слов? — твердо ответил молодой командир. Даже перед таким элитным Великим Генералом, какАньСишун, на его лице не отразилось никаких эмоций.

— Наглый! Маленький подчиненный генерал осмеливается действовать так грубо перед Лордом Генералом Защитником! Я не верю, что наша армия Протектората Бэйтина не может справиться с таким маленьким офицером, как ты! — Смуглый генерал рядом с Ань Сишуном, наконец, не смог сдержать своей ярости.

— Если Лорд Генеральный Защитник пожелает, вы можете убить меня, но сделка должна состояться. Армия Протектората Бэйтина должна послать обещанных солдат, чтобы укрепить Талас. Я мог бы также добавить, что, хотя я мог бы быть маленьким подчиненным генералом незначительного статуса, моя сделка с Лордом-Защитником имеет печать Протектората Цыси.Эта печать представляет нашего генерала-Защитника Цыси. Я надеюсь, что Лорд-Защитник может тщательно рассмотреть свои варианты! — отстраненный командир холодно уставился на Сишуна, явно не желая уступать.

— Ублюдок! Ты смеешь угрожать Милорду!

— Убейте его!

— Я не верю, что генерал-защитник Цыси может сделать что-нибудь с Милордом! Все окружающие командиры Бэйтина взорвались от ярости.

— Как ты посмел!

— Любой, кто осмелится прикоснуться к нашему лорду, должен будет сразиться с нами!

— В худшем случае, мы просто отведем тебя к себе. Братья, готовьтесь к битве! — В тылу также были разгневаны солдаты армии протектората Цыси. Один из них даже сбросил шлем, чтобы показать свое дикое и свирепое лицо.

— Да как вы смеете! Клангклангкланг!

Разъяренные солдаты Бэйтина повынимали сабли и мечи. Эти воины Протектората Цыси вовсе не были обычными солдатами. Их нрав и поведение были более подходящими для бандитов и разбойников.

— Хватит! Всем стоять! — единственный приказ Сишуна немедленно заставил всех бойцов Бэйтинцев спрятать свое оружие.

— Молодой человек, скажи мне: как тебя зовут? — Сишун повернул голову к отчужденному молодому командиру. Сишун встречал бесчисленных командиров и пережил много испытаний и штормов, но он должен был признать, что смелость и проницательность этого молодого командира были действительно восхитительными. Они оставили чрезвычайно глубокое впечатление у Ань Сишуна.

— СуХаньшань! — Молодой командир объявил свое имя, ни гордо, ни кротко, и его глаза сияли бесстрашной решимостью.

— Неплохо! Я буду помнить тебя! Мои слова были просто шуткой. Я сделаю все, что обещал, и немедленно передам вам солдат, которых я обещал. Ань Бэйлю, выбери элитных солдат для меня и поручи им следовать за ним к Цыси.

— Большое спасибо, Милорд! — выражение лица Су Ханьшаня стало намного мягче, и, со взмахом его руки, солдаты баллист позади него замолчали.

Хотя все эти солдаты были бандитами и разбойниками Шелкового Пути, которые привыкли к беззаконию и неуправляемому образу жизни, все они проявляли невероятное уважение к Су Ханьшаню. Обучение Су Ханьшаня сделало так, что эти люди больше не были просто бандитами. Это было также признаком мощной харизмы и таланта Су Ханьшаня к командованию.

Говоря прямо, эти люди были готовы умереть за Су Ханьшаня, если кто-нибудь осмелится прикоснуться к нему.

СуХаньшань быстро покинул это место со своей армией баллист и десятью тысячами элитных бойцов протектората Бэйтина, оставив после себя три тысячи баллист.

— Милорд, десять тысяч элитных бойцов — это намного больше, чем мы договорились с молодым маркизом. Милорд действительно позволит им всем уйти? — спросил чрезвычайно умный генерал рядом с Ань Сишуном.

— Ха-ха, почему бы мне не согласиться? Я просто одалживаю их, а не отдаю их армии протектората Цыси. Более того… ты действительно думал, что я так легко соглашусь? Задолго до этого я представил мемориал ко двору, предложив одолжить десять тысяч элитных солдат. Независимо от того, чем закончится эта битва, наша армия Протектората Бэйтина будет в выигрыше. — слабо улыбнулся Ань Сишун.

— Но Милорд, парень по имени СуХаньшань, довольно смел. — с похвалой сказал другой генерал.

— Хотя Ван Чун находится далеко в Таласе, он по собственному желанию предложил заключить сделку с Лордом Генеральным Защитником. И похоже, что обученные им солдаты будут полностью готовы умереть за него. Такая способность — одна на десять тысяч. Было бы здорово, если бы мы могли перевести его в наш протекторат Бэйтина. Генерал лишь небрежно дал свою откровенную оценку, но его слова сразу же заставили улыбку Ань Сишуна угаснуть, и он повернулся в том же направлении, в котором ушел Су Ханьшань,

— Ци, Су Ханьшань… присматривай за ним для меня. Если это возможно, подумай о том, как привести его в наш протекторат Бэйтин.

Внезапные слова Сишуна заставили всех его генералов вздрогнуть и уставиться на Ань Сишуна, включая генерала, известного как Ци, который только что спел похвалы Су Ханьшаню. Все они знали, что тот, кто осмелился так резко выступить перед Генералом Защитником, проявил смелость, но никто из них не знал, что Генерал Защитник так восхищался им, что хотел завербовать его в протекторат Бэйтина.

— Да, Милорд! — Губы Ци дернулись, как будто он хотел что-то сказать, но он быстро опустил голову и с уважением подтвердил, что понял свою задачу.

Другие генералы покорно опустили головы. Как те бандиты, обученные быть солдатами баллист, относились к Су Ханьшаню, все солдаты Протектората Бэйтина проявляли абсолютное уважение и подчинение Ань Сишуню.

Смелый, находчивый, инициативный, командный, бесстрашный… такой человек, который может справиться с делами самостоятельно, — это не просто потенциальный генерал… Это тот, у кого есть потенциал стать Великим Генералом!

Бесчисленные мысли промелькнули в суровых глазах Ань Сишуна.

Великий Генерал всегда чувствовал, когда встречал другого Великого Генерала. Сишун видел это качество в молодом командире по имени Су Ханьшань, потому что это была не что иное, как более молодая версия его самого!

Когда он думал о том, что у такого отпрыска Клана Ван в Таласе было так много талантливых людей в его юном возрасте, Ань Сишун не мог не почувствовать немного зависти.

По Девяти Провинциям прогремели бури, вызванные неизбежной битвой при Таласе.

Протекторат Цыси был как око шторма, где собрались бесчисленные элитные солдаты. Более того. Город Стали местности Ушан, как место, которое нужно было пройти по пути в Цыси, служил величайшим свидетелем этого факта.

— Посмотрите на это! — ребенок, стоящий на высокой стальной стене, внезапно указал вдаль.

Эти слова сразу привлекли всеобщее внимание. Дети и ремесленники на стенах, а также многочисленные отпрыски, торговцы и пешеходы у городских ворот — все повернулись, чтобы посмотреть.

Облако пыли поднималось с того направления, на которое указывал ребенок. Семь тысяч всадников в доспехах молча ехали со сфокусированными выражениями лиц, проезжая рядом со Городом Стали, и поехали дальше к протекторату Цыси. Боевое знамя поднималось из центра этого формирования кавалерии в черных доспехах, и семь звезд на нем были видны даже с большого расстояния.

— Это армия Большой Медведицы! Армия Большой Медведицы Великого Генерала ГешуХана! • кто-то крикнул из середины толпы.

— Посмотрите туда! Это Божественная Боевая Армия! — Группа кавалерии в черных доспехах ехала в самом авангарде этой армии, выделяясь среди остальных солдат благодаря своей спокойной и собранной ауре. Они были, по крайней мере, в три раза сильнее солдат, едущих позади них, и, хотя их было всего три тысячи, их сплоченность и дисциплина сделали их сильнее, чем сила в тридцать тысяч обычных кавалеристов.

Пар вился вокруг их тел, растянувшись на три фута, делая их расплывчатыми.

— Я не думал, что армия Большой Медведицы отправит Божественную Военную Армию! — восторженно крикнул купец из Лунси, стоявший у основания городских стен.

Слова «Божественная Военная Армия» немедленно вызвали бурю дискуссий.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1049. Отправляясь в Талас!**

Божественная Военная Армия!

Это была самая элитная армия Большой Медведицы. Говорили, что Великий Танский Бог Ван Чжунси и Гешу Хан обучали эту силу в течение двух поколений, отбирая ее членов из элиты среди элиты. По прошествии стольких лет в нее входило всего несколько тысяч солдат, и их ряды редко были полностью укомплектованы.

Это была высшая боевая сила. Они однажды, при численном преимуществе противника, победили Кавалерию Белого Льва Короля генералов У-Цана Ви Тадры Хонгло. В другом сражении, где их численно превосходили силы противника в пять раз, им удалось прорвать вражеские ряды и вырвать победу из челюстей поражения, разгромив войска почти в шестьдесят тысяч солдат.

Это была истинная сила Армии Большой Медведицы!

Титул «Божественного Военного» дал им сам Император Мудрец.

Три тысячи солдат Божественной Военной Армии и четыре тысячи элитных солдат Армии Большой Медведицы молча и собранно пронеслись мимо Стального Города. Вскоре после того, как Божественная Военная Армия прошла мимо, в ночь того же дня, начала приближаться другая армия. Земля загрохотала, и с горизонта поднялись облака вздымающейся пыли. Бесчисленные люди вышли из Стального Города, чтобы посмотреть, что происходит.

— Это, что происходит? Как там появилась гора? — Толпа за Городом Стали в шоке смотрела на юго-восток. В далекой темноте то, что когда-то было плоской и пустой равниной, теперь было домом для высокого горного хребта. Самым невероятным из всего было то, что эта горная цепь дрожала, приближаясь к Городу Стали.

В какой-то момент Город Стали был мрачен. Все смотрели на движущийся горный хребет в ошеломленной тишине. Несколько мгновений спустя все начали слышать шум грохочущих волн. Сначала шум был таким тихим, что лишь небольшое количество людей могло его услышать, но он быстро перешло в такой гул, что все в пределах тысячи ли его явно слышали.

— Посмотрите на это! — тревожно вскрикнул кто-то.

Огромный горный массив внезапно исчез, заменившись огромными волнами, которые достигали небес. Бесчисленные волны пронеслись по миру, и волна впереди была, по-видимому, в десятки раз выше Города Стали.

Ваааа! Шестилетний ребенок сразу же начал плакать. Торговцы и зеваки тоже испугались. Массивные волны приближались, заставив их всех отступить.

— Отходим! Спешите! — Многие люди бежали обратно в город, их лица были бледными и лишенными крови. Но прежде чем они смогли пройти через ворота, волны исчезли. В основе этих исчезнувших волн была армия из восьми тысяч воинов в черных доспехах, их аура была безмятежной и спокойной. Впереди этой армии было знамя пятиконечного золотого дракона.

— Имп — Императорская Армия! — Торговец, который когда-то жил в столице, оцепенел, увидев это знамя в темноте. Любой, кто пробыл в столице достаточно долго, узнал бы символ Императорской Армии, но он не осмелился подтвердить, что когда-либо видел именно эту часть Императорской Армии.

Румбл! Сотрясение земли вызвало гул в Городе Стали. На глазах молчаливой толпы восемь тысяч солдат Императорской Армии прошли мимо Города Стали и продолжили свой путь к Цыси, даже не бросив взгляда на город.

Когда наступила тьма и шум прошел, все начали засыпать, но вскоре пришла третья волна подкреплений от Великого Тана.

Арфа! Арфа!

Кее! Кее!

Птицы и звери в Городе Стали начали тревожно кричать без предупреждения. Птицы с тревогой прыгали в клетках, а собаки непрерывно лаяли на что-то на юго-востоке. Казалось, что они почувствовали что-то чрезвычайно опасное, приближающееся с этого направления.

Различные учреждения, созданные великими кланами в Городе Стали, уже стали домом для многих мирных жителей и торговцев и постепенно начали процветать. Однако такая ситуация, как сегодня, никогда не случалась раньше.

Разносчик, сон которого был прерван, открыл свое окно и был готов ругаться, но увидел небо и мгновенно замер. Темное ночное небо и его тусклые звезды внезапно залились сверкающим белым светом. Если присмотреться, можно было даже сказать, что все это был ослепительный Ци Меча, поднимающийся с юго-востока, пронзающий ночное небо, словно серебряная река.

Великолепный Ци Меча заставил все звезды казаться тусклыми. Даже ночное небо излучало свет.

Торговец встал, прижав руки к оконным ставням, и в шоке уставился на несколько сотен тысяч ярких Ци Меча. В этот момент разносчик услышал грохот земли, поначалу почти не слышный, но постепенно усиливающийся, пока весь мир, казалось, не дрогнул. Свирепая и мрачная энергия, которая слабо висела в воздухе, быстро начала набухать, становясь настолько мощной, что в нее трудно было поверить.

Тихо дремлющий Город Стали внезапно наполнился криками страха и тревоги, и все были разбужены этой энергией.

Когда через окно начал поступать леденящий воздух, разносчик понял, что эта мрачная энергия привела к падению температуры в Городе Стали. Взрыв! Разносчик закрыл ставни и свернулся калачиком в своем доме.

Люди в Городе Стали тоже, казалось, что-то почувствовали, и весь шум прервался. Город немедленно погрузился в смертельную тишину.

Румбл!

Звук марширующих содат приближался все ближе, но только охранники, расположенные на городских стенах, могли видеть, что происходит. Армия из четырех тысяч солдат, с телами, обернутыми в белый Ци Меча, мрачно пронеслась мимо города, не издав ни единого шума. Бесшумное давление, которое они источали, заставило всех охранников на стенах задрожать от страха.

Божественная Тюрьма!

Белый свет Меча Ци позволил охранникам четко разобрать слова, написанные на белом боевом знамени.

Примерно через тридцать минут армия покинула окрестности Города Стали и исчезла в направлении Цыси. Но даже тогда охранники на стенах остались в оцепенении.

За один день три армии прошли мимо Города Стали. Каждая из этих армий была невероятно мощной, оставляя беспрецедентное впечатление на жителей Города Стали.

— Невероятно! Где Лорд Маркиз нашел таких могущественных солдат! — пробормотал про себя солдат на стене, который первоначально служил в протекторате Цыси.

Сегодня многие жители города впервые увидели настолько могущественных солдат. Это также был первый раз, когда они поняли, что у Великого Тана было очень много скрытых армий!

Событий последних нескольких дней было достаточно, чтобы говорить о них до конца своей жизни!

Через несколько дней протекторат Цыси стал крупнейшей крепостью северо— запада, исключая Талас. Божественная Военная Армия, Армия Сюаньу, Божественная Тюремная Армия, Армия Небесного Капитала Чжана Шоугуи — все эти дисциплинированные солдаты аккуратно собрались перед армией Протектората Цыси, молчаливо и героически.

Самая очевидная сила на этой площади — шесть тысяч кавалеристов Ушана в самом центре. Хотя мечей из Стали Вутц не хватало, в этой кавалерии Ушана было оружие из Метеоритногго Металла, а также доспехи из Метеоритного Металла. Такого рода экипировки было достаточно, чтобы опозорить большинство армий.

— Все, что нам не хватает, это Су Ханьшаня! — Тихо сказал Цуй Пяоци, стоя рядом с Ван Бэем.

— Он достаточно близко. Я уже получил новости от Су Ханьшаня. Он преуспел в своей миссии и возвращается. — сказал Ван Бэй, поворачиваясь на восток вместе с Цуй Пяоци.

Как будто в ответ на их слова, примерно через полчаса завыл ветер, и с востока показался мощный черный поток солдат.

— Это армия Протектората Бэйтина! — всадник из Ушана с хорошим зрением сразу же заметил черное знамя с изображением дракона, развевающееся над армией. Цыси примыкал к Бэйтину, поэтому все были чрезвычайно хороошо знакомы с боевым знаменем Протектората Бэйтина.

Появление армии протекторатов Бэйтина показало, что Су Ханьшань успешно справился со своей миссией.

Несколько мгновений спустя Су Ханьшань выехал из тыла армии, чтобы предстать перед Ван Бэем и Цуй Пяоци.

— Все солдаты прибыли?

— Высшая Военная Армия еще в пути. Они должны прибыть через два дня. — сказал Ван Бэй.

После ухода Ван Чуна тремя главными фигурами Цыси были Ван Бэй, Цуй Пяоци и Су Ханьшань. Более того, Ван Бэй, как второй брат Ван Чуна, был бесспорным лидером. Большинство сообщений шли к нему. Клан Ван был кланом министров и генералов, и давал своим членам очень глубокое образование. С опытом Ван Бэя он мог легко справиться с такими вопросами.

— Скорость имеет первостепенное значение в войне. Война может разразиться в любое время. Сейчас мы собрали около шестидесяти тысяч солдат, поэтому можем отправиться в Талас, чтобы усилить лорда-генерального защитника. Что касается четырех тысяч солдат Великой Военной Армии, пусть они присоединятся к армии непосредственно в Таласе! — холодно и строго сказал Су Ханьшань.

Цуй Пяоци и Ван Бэй кивнули, оба согласившись с Су Ханьшанем.

— Поскольку это так, проинформируйте двух почтенных старейшин и приготовьтесь к отъезду. — сказал Су Ханьшань.

Час спустя застучали металлические барабаны, и из штаб-квартиры протектората Цыси начали подниматься огромные облака пыли. Элитная армия из более чем пятидесяти тысяч солдат отправилась из Цыси, величественно маршируя в Талас.

Ревел ветер и собирались тучи, и весь северо-запад, казалось, дрожал перед мощью этой армии.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1050. Собери три стороны!**

К западу от Таласа, в далеком Шварцвальде…

Флапфлап! Бесчисленные птицы испуганно взлетели в воздух, и огромная арабская армия направилась к Шварцвальду. Три огромных знамени армии были видны с большого расстояния. Они были черным полумесяцем, длинной и узкой рекой и горящим черным адским пламенем.

Стук стук стук!

Грохот боевых барабанов заставил весь Шварцвальд дрожать перед мощью этой армии.

— Они здесь! — Зияд встал и посмотрел назад, его глаза светились от радости. За Зиядом встал Абу Муслим. Выражение его лица казалось спокойным, но его глаза показали все.

Арабы нуждались в победе в этой войне, а Абу Муслим и Зияд слишком долго ждали этого дня. Разрушить Талас и завоевать восточный мир всегда было величайшим желанием Абу Муслима и всех других арабских правителей.

Как Губернатор Железа и Крови, Абу Муслим не мог вынести потери от ничтожной армии неверных, равно как и его заместитель Зияд.

— Хахаха, Абу Муслим, мы снова встретились! — раздался энергичный смех, и губернатор Каира Осман поехал встречать Абу Муслима и Зияда.

— Лорд Осман, мы долго ждали вас. — зияд засмеялся и поехал на собственной лошади вперед, чтобы встретить его, с теплым и любезным выражением лица.

Зияд также участвовал в войне с династией Сасанидов, и он даже работал с Османом, чтобы убить Великого Генерала Сасанидов. Их можно считать старыми друзьями.

— Добро пожаловать! — Абу Муслим также выехал вперед на своей лошади, но он спокойно сказал только одно слово.

— Абу Муслим, ты по прежнему все тот же, с тем же мерзким выражением лица. Что не так? Действительно ли Тан в Таласе такой грозный? Такой, что даже ты им не подходишь? — мягко улыбнулся Осман, в то время как его глаза сияли от любопытства.

Абу Муслим был практически символом непобедимости в Аравийской Империи.

В последние несколько десятилетий не было империи, которую он не смог бы победить. Но на этот раз он не только не смог победить, но и потерпел поражение. Осману пришлось признать, что он был ошеломлен, когда впервые услышал эту новость, даже полагая, что это какая-то шутка.

— Осман, не будь небрежным. Эта армия династии Тан отличается от любого противника, с которым мы когда-либо сталкивались. Их оружие, снаряжение, стратегии, соединения и их командиры чрезвычайно опасны. Кроме того, восточные боевые искусства совершенно отличаются от наши. Именно потому, что Масил был слишком небрежен, он умер от их рук. — мрачно сказал Абу Муслим.

— Вот как? — сказал равнодушный голос, окрашенный презрением и тираническим видом.

— Это заставляет меня еще больше хотеть попробовать. Я хотел бы видеть, есть ли в этом мире армия, которую наши мамлюки не могут победить! — Айбак медленно выехал из армии на чистом белом коне.

— Милорд! — Выражение лица Зияда стало слегка испуганным при виде Айбака, и он немедленно поклонился.

Мамлюки были армией с высшей боевой силой. Вся Аравия знала это. Как лидер мамлюков, Айбак обладал огромным влиянием. Даже Зияду пришлось проявить к нему большое уважение.

— Айбак, если ты этого хочешь, можешь попробовать мою армию. — сзади раздался ледяной голос, сопровождаемый стуком копыт. Фигура, сияющая ослепительным золотым светом, появилась на ненормально большом арабском коне.

Кутайба!

Абу Муслим, Осман, Зияд и Айбак стали серьезными и немедленно закрыли рот. Военный губернатор Кутайба почти наверняка командовал самой уникальной армией во всей Арабской Империи.

Кутайба так жаждал битвы, что устраивал войны даже чаще, чем Абу Муслим. Он был боевым маньяком. Это был один из немногих людей, которые превзошли Абу Муслима по статусу, и огромная сила и власть, которыми он обладал, заставили даже халифа задуматься о способах его удержать.

Безумец!

Намек на гнев вспыхнул в глазах Айбака, но он не смел высказать свое мнение. В полном составе у мамлюков было всего десять тысяч человек, но элитных солдат Кутайбы было в десять раз больше. Мамлюки использовались для прорыва оборонительных позиций на поле битвы, а не для крупномасштабных боев.

Даже если мамлюки смогут прорваться сквозь строй Кутайбы, они все равно окажутся в жестокой схватке, из которой они выйдут с серьезными жертвами.

Самое главное, что Айбак не подходил для Кутайбы.

Кутайба был известен как Бог Войны Аравии, титул, который хорошо отражал его уровень силы. Если бы в этом не было необходимости, Айбак не хотел делать врагом этого боевого маньяка.

Ослепительная золотая фигура Кутайбы проигнорировала Айбака и повернулась к Абу Муслиму.

— Абу Муслим, ты действительно разочаровал меня. Я не думал, что ты, обладая помощью Армии Бегемотов и Армии Небесного Короля все равно проиграет небольшой восточной армии с несколькими десятками тысяч военнослужащих.

Я думал, что ты сможешь заменить меня в будущем, но теперь кажется, что я переоценил тебя. — брови Абу Муслима зашевелились, словно он хотел что-то сказать, но ему удалось сдержаться. Иерархия была строгой в Аравийской Империи, и все это решалось силой. Абу Муслим только что потерпел поражение в Таласе, поэтому ему, естественно, нечего было сказать перед грозным Кутайбой.

— Кутайба. вы быстро узнаете сами, являются ли Тан слабым или сильным. Так как армия здесь, мы можем начать разбивать Талас и уничтожить армию Тана. Зияд, сообщите тибетцам и западным туркам, чтобы они подготовились к выходу, — приказал Абу Муслим, поворачивая голову.

— Да, Милорд! — Зияд пришел в себя и быстро уехал.

Флапфлап! Аравийский охотничий сокол вскоре взлетел в небо, покидая Шварцвальд, пролетая через Талас и приземляясь в тибетском лагере.

В этот момент тибетская армия была бдительной и дисциплинированной, а теперь излучала совершенно другую ауру. Сорок тысяч солдат тибетского подкрепления, посланных великими кланами и королевскими корнями, наконец прибыли и присоединились к армии Далуна Руозана. Далун Руозан снова имел почти восемьдесят тысяч солдат, и их средняя сила была даже выше, чем раньше.

— Ха-ха, все наконец-то здесь. -Далун Руозан улыбнулся, схватив письмо Зияда.

Он ждал очень долго, и вот наконец настал момент. Три губернатора, четыреста тысяч солдат и сила, обеспеченная тибетцами и западными турками… Благодаря этому, Ван Чун и Гао Сяньчжи не могли выжить в этой битве.

— Передайте мой приказ! Пусть армия готовится к выходу! — Далун Руозан легким движением отбросил письмо.

— Рапорт! — в этот момент тибетский посланник ворвался в палатку и опустился на одно колено.

— Великий Министр, разведчики в тылу обнаружили подкрепление Танцев, движущееся к Таласу. По нашим оценкам, их насчитывается не менее шестидесяти тысяч, и все они элитные воины. Великий Министр, ваши указания!

Бузз!

Палатка затихла при этих словах, время, казалось, остановилось, и все движение застыло. Даже Далун Руозан почувствовал, что выражение его лица замерло, а улыбка на его губах угасла.

— Как далеко они? — Далун Руозан сказал, его брови глубоко морщились. Эта новость явно застала его врасплох.

— Они двигаются очень быстро. Им потребуется максимум один день, чтобы достичь нашей позиции. — почтительно ответил посланник.

Палатка осталась неподвижной. Далун Руозан положил подбородок на одну руку и начал молча думать.

— Подкрепление Великого Тана пришло очень быстро. Похоже, что Император Мудрец заметил опасность на северо-западе и решил отправить солдат пораньше. — строго сказал Дусун Мангпоче.

Это были действительно самые удивительные новости. Подкрепления Великого Тана прибыли как раз в тот момент, когда они готовились к атаке.

— Это не то, о чем я беспокоюсь. — Хуошу Хуйцан тоже заговорил, его брови глубоко нахмурились.

— Великий Тан отличается от нас. У них слишком много врагов, чтобы можно было мобилизовать большое количество солдат. Шестьдесят тысяч элитных воинов — это действительно довольно удивительное количество. Если мы пойдем по плану и пойдем вместе с арабами для атаки Таласа, я волнуюсь, что именно мы, а не Тан в Таласе, будут атакованы с тыла.

В войне величайшей ошибкой было нападение в тылу.

Арабы обладали удивительной способностью восстанавливать свою боевую мощь. Хотя они потеряли сотни тысяч солдат, им удалось собрать армию в четыреста тысяч человек. Даже если бы они были атакованы с тылу, им нечего бояться. Но у тибетцев было только восемьдесят тысяч солдат. Атака с тыла может привести к тому, что они будут полностью уничтожены.

В палатке было тихо. Эта переменная возникла внезапно и быстро, даже не дав тибетцам времени порадоваться новостям об арабском подкреплении, прежде чем им пришлось пересмотреть свои собственные обстоятельства. Мрачное и торжественное настроение висело над палаткой.

— Хех! — Далун Руозан внезапно усмехнулся, и принял решение.

— Кажется, нам придется изменить наш план. Земля используется для блокирования наводнения, а солдаты — для блокирования вражеской армии. Давайте пойдем и посмотрим подкрепление Великого Тана. В то же время мы также можем купить некоторое время для Абу Муслима.

— Кроме того, проинформируйте Дуву Сили. Через столько времени пришло время встретиться.

Через несколько мгновений после того, как Далун Руозан отдал приказ, орел взлетел в воздух к западно-тюркскому лагерю. Не прошло и двух часов, как тибетская и западно-тюркская армии объединились и начали движение в противоположном направлении от Таласа.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1051. Штурм могущественного врага!**

Прошло время. Когда арабы, тибетцы и западные турки начали выходить, несколько орлов полетели по воздуху, в результате чего разведчики ворвались в Талас в крайне отчаянном настроении.

— Рапорт!

— Плохие новости! Были замечены арабы! Силы арабской кавалерии приближаются к Таласу на полной скорости. По нашим оценкам, они составляют четыреста тысяч солдат! — Несколько разведчиков ворвались в приемную, но их отчеты были одинаковыми.

Бум!

Отчеты разведчиков, словно врезавшийся в озеро валун, заставили всех в тревоге встать. Хотя Хорасани уже сказал, что приближается армия из четырехсот тысяч арабских солдат, осознание того, что это действительно так, заставило их всех быть ошеломленными.

— Прошло больше месяца. Этот день должен был прийти в конце концов. — Гао Сяньчжи глубоко вздохнул, поднявшись с огромного конференц-стола, и его глаза обратились к Ван Чуну, сидевшему напротив него.

— М-м. — Ван Чун кивнул. Хотя его лицо не выражало эмоций, его разум был в сложном настроении. То, что должно было прийти, пришло. После столь долгого ожидания Великий Тан и Аравия, наконец, получили свою неизбежную войну, но эта война отличалась от предыдущей. Это была настоящая решающая битва. Только один — либо Аравия, либо Великий Тан могли выйти живыми из Таласа. Только один флаг развевался бы по его стенам.

— Сюэ Цяньцзюнь, какие новости были от Императорского Двора? — Милорд, Су Ханьшань, генерал Ван и генерал Цуй уже покинули Цыси с армией в шестьдесят тысяч человек и идут полным ходом к Таласу.

Ван Чун кивнул и продолжил:

— Были ли приняты меры по защите Цыси и Стального Города?

Сюэ Цяньцзюнь поклонился и ответил:

— Милорд, армии префектур Лунси, округ Гуаннэй и округ Хэдун уже гарнизировали их защиту. Хотя их недостаточно для наступления, они должны быть хороши в обороне.

— Очень хорошо! — без эмоций в глазах кивнул Ван Чун.

— Подкрепление со всех сторон прибыло. Эта битва неизбежна. Единственное, что стоит между нами и нашими подкреплениями — это Далун Руозан и Дуву Сили!

Когда Ван Чун говорил, он взял два маленьких флага и повесил их на модель, где располагались тибетские и западнотюркские лагеря.

— Ван Чун, с Далуном Руозаном нелегко иметь дело. Он, вероятно, уже знает о подкреплении от Цыси. Что нам делать? Должны ли мы выйти, чтобы встретить их?

Чэн Цяньли не смел легко относиться к Далуну Руозану. В текущий период Великий Тан несколько раз хотел совершить набег на тибетцев и турок, но Далун Руозан и Дуву Сили каждый раз предвидели эти попытки и готовились к ним. Прямо сейчас обе армии были неуязвимы для армии Тана. Любое движение, которое пробовал Тан, было бы обнаружено заранее.

Несмотря на то, что Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли послали разведчиков, чтобы убить шпионов в городе, независимо от того, сколько они убили, похоже, появлялись другие. В конце концов, они могли бы положить конец этой идее.

Пока у них не было абсолютного преимущества, им было неуместно сражаться с тибетцами и западными турками.

— Не нужно! — к их удивлению, Ван Чун очень неторопливо махнул рукой в отрицании.

— Далун Руозан не будет сражаться с нами. В тот момент, когда он обнаружит какие-либо признаки движения от нас, он немедленно уйдет. Но, если Далун Руозан действительно собирается что-то попробовать, он, вероятно, выбрал неправильную цель на этот раз. Сюэ Цяньцзюнь, немедленно сообщите Су Ханьшаню. Скажите ему, что Далун Руодзан идет и что ему пора показать свои способности. — строго сказал Ван Чун.

Люди в зале обменялись взглядами, и даже Гао Сяньчжи не мог не нахмуриться.

‘Су Ханьшань? Они никогда не слышали этого имени раньше, но по выражению лица Ван Чуна они могли видеть, что он очень доверял этому человеку.

— Ван Чун, это… — вопросительно сказал Гао Сяньчжи.

— Человек, который заставит Далуна Руозана понести большие потери. — слабо улыбнулся Ван Чун.

Со временем Талас стал все более бдительным. Подготовка подразделения Сабли Мо и кавалерии Ушана также усилилась.

Клангклангкланг!

Искры летели по городу, и густой дым поднимался в воздух. Одна Сабля Мо за другой были извлечены из печей и переданы в руки Подразделения Сабли Мо, как и костюмы из Метеоритного Металла.

Спустя несколько дней, когда были изготовлены Сабли Мо, раздался звон. После того как пламя и дым рассеялись и сабли были извлечены из кузницы, подразделение Сабли Мо было полностью оборудовано.

Ладонь протянулась и схватила Саблю Мо. После тщательного изучения Сабли Мо Чэн Цяньли одобрительно кивнул.

— Достаточно хорошо. Отправьте эту экипировку на второй полигон.

— Да!

Офицер армии протектората Анси немедленно приказал солдатам, готовым доставить оружие и снаряжение на второй полигон.

— Все вы, внимательно! Все разведчики должны оставаться в состоянии повышенной готовности! Если арабы что-нибудь предпримут, я хочу, чтобы вы все немедленно сообщили об этом!

— Орлиная команда, мне нужно, чтобы все небо наблюдало. Если арабским солдатам удастся приблизиться в темноте, я буду просить вас объяснить!

Первая линия обороны была насыщена напряжением, и щитники, кавалерия и топорщики заняли свои позиции. Арабы были на грани прибытия, и никто не осмелился показать малейший признак пренебрежения.

Пока Талас готовил свою оборону в нескольких сотнях километров, турко— тибетская армия провела короткую, но напряженную битву с подкреплением Тана. Битва не достигла решающего уровня, но на поле битвы осталось немало трупов.

— Великий Министр! Что нам теперь делать? — Хуоба Сангье, стоящий рядом с Далуном Руозаном, стоял среди пылающего и воющего ветра, и с трудом оглянулся.

Поражение Ван Чуна и Гао Сяньчжи было одной вещью, но теперь даже безымянный паршивец из Тана нанес им жестокий удар.

Все было тихо, и, когда Далун Руозан оглянулся на бесчисленных раненых солдат, его сердце упало.

— Я был небрежен. Я не думал, что эта волна подкрепления будет такой сильной. Сейчас не время сражаться с ними. Передайте мой приказ. Мы отступим согласно первоначальному плану. Мы должны присоединиться к Арабам как можно быстрее. Кроме того, скажите Абу Муслиму, что нельзя недооценивать подкрепление Тана. Он должен быть осторожен! — Сурово сказал Далун Руозан.

— Да! Великий Министр!

Посланник немедленно ушел.

— Великий Министр, вам нужно, чтобы я позаботился об этом мальчике? — вдруг сказал Хуошу Хуйцан.

— Если это необходимо, еще есть время!

— Если мы не позаботимся о нем сейчас, я переживаю, что у Великого Тана будет еще один человек, такой как Ван Чун.

Далун Руозан командовал войсками весь бой. Число солдат, которые были убиты в рукопашном бою, было довольно мало. Тибетцы понесли большую часть потерь из-за пяти тысяч баллист, спрятанных в тылу.

— Великий Министр, я разделяю ту же точку зрения, что и Хуошу. При необходимости я тоже могу пойти! — Сказал Дусун Мангпоче.

Далун Руозан был публично признан одним из лучших стратегов У-Цана, только превзойденный Далоном Тринлингом. Для двадцати с небольшим лет юноши без репутации, способного перехитрить Далуна Руозана, можно частично приписать его недооценке, но, несмотря на это, все они считали его главной угрозой.

Далун Руозан помедлил, а затем покачал головой.

— Не нужно!

— Эти подкрепления Великого Тана не так просты, как все вы думаете. Что касается этого мальчика, у него определенно есть некоторые резервы. У нас не будет большого преимущества, если мы будем сражаться с ним сейчас. Отложите его в сторону. Когда мы присоединимся к арабам в Таласе, мы сможем уничтожить его вместе с остальными! Никто из них не сможет сбежать! Кроме того, наша цель достигнута. Эти ямы и окопы должны задержать их на один или два дня.

Дусун Мангпоче и Хуошу Хуйцан немного помедлили, и кивнули в знак согласия.

Тыгыдык! Далун Руозан быстро отогнал тибетскую армию, а западно-тюркская армия последовала за ними.

Напряжение продолжало нарастать, и арабы все ближе и ближе подходили к Таласу. Тем временем в редком лесу, примерно в нескольких десятках ли к западу от Таласа, разведчик армии протектората Анси спрятался рядом с искривленным деревом, замаскированным под листья и высушенную траву.

— Железная голова, ты еще что-нибудь видишь? — сказал замаскированный разведчик.

Только через какое-то время раздался голос.

— Ничего! Шесть групп уже ушли, но арабы не доберутся сюда так быстро. Все, что нам нужно сделать, — это ждать каких-либо новостей, и как только мы их получим, мы немедленно передадим их в тыл. — казалось, что скрытый разведчик был единственным присутствующим, но при внимательном рассмотрении можно было обнаружить, что вокруг ветви свернулся еще один разведчик Тана. С этого места он постоянно наблюдал за тем, что творится вокруг, особенно за небом.

В небесах разведчик смотрел на скального орла, который медленно кружил в воздухе.

Птицы могли видеть гораздо больше, чем люди. Эти скальные орлы в воздухе использовали различные схемы полета для передачи разной информации разведчикам, находящимся ниже, и в это время они говорили, что все было нормально.

Криии!

Каменный орел внезапно закричал, и, прежде чем два разведчика смогли среагировать, он упал на землю. Через некоторое время они услышали его тяжелый стук.

— Эта…Два разведчика в шоке посмотрели друг на друга. События произошли слишком быстро, чтобы увидеть, что произошло…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1052. Война приближается!**

— Железная Голова, это может быть… — в беспокойстве и сомнении поднял голову разведчик поддеревом.

— Невозможно! Этого не может быть! Арабы не такие быстрые! Если бы они прибыли, мы бы уже получили сигнал. В конце концов, нас впереди шесть групп, все они очень опытные. Железная Голова покачал головой и сразу же отверг предположения разведчика снизу.

У разведчиков Великого Тана была чрезвычайно строгая система, в которой не было пропусков. Победить эту систему не было невозможно, но это потребовало бы невероятной силы.

Они молча обменялись взглядами.

— Ничего хорошего! Я пойду и посмотрю! Эти скальные орлы были ранены в предыдущей битве. Они могли умереть, потому что открылись их ранения! — Железная Голова некоторое время молчал, а потом соскользнул с дерева, позвал коня и поскакал прочь.

Но он долго не проехал, когда земля внезапно начала дрожать и качаться.

— Что тут происходит? — Железная Голова немедленно остановился, и был еще более потрясен. Прошло немного времени между падением скального орла и сотрясением земли. Даже вражеская армия не может быть такой быстрой!

Но в мгновение ока дрожь достигла максимальной интенсивности. Дрожь была настолько сильной, что даже боевой конь что-то почувствовал и расширил глаза от страха.

Звук тряски был настолько огромен, что подавлял все остальные звуки в мире. Даже звук собственного дыхания был заглушен.

Железная Голова, казалось, что-то заметил и обернулся, чтобы с тревогой крикнуть разведчику позади него.

— Облачный леопард, уходи! Торопись! — Но Облачный Леопард не мог ничего слышать, он мог определить, что было сказано, читая губы Железной Головы.

Плюх-плюх! В тот момент, когда Железная Голова обернулся, острая стрела вонзилась в его тело, заставив его голос внезапно остановиться. Он недоверчиво опустил голову к груди и увидел острую стрелу, высунувшуюся из нее, прямо там, где было его сердце.

Рот Железной Головы открылся, его глаза расширились, и он упал с лошади.

— Железная голова! — Облачный Леопард был так удивлен, что даже забыл дышать.

Быстро!

Слишком быстро!

Эта сцена полностью превзошла его воображение и оставила его слишком ошеломленным, чтобы что-либо делать. В этот момент Облачный Леопард увидел зрелище, которое он никогда не забудет до конца своей жизни.

Румбл! Бесчисленные деревья на горизонте внезапно начали падать на землю, и из-за них вырвался черный стальной поток. Это был поток разрушительного черного пламени, которое заполняло каждый угол, и захватывая весь мир.

Хууууу! Ветер был похож на вопли призраков или вой волков, и весь мир, казалось, дрожал в страхе от импульса этой армии. В несколько коротких мгновений огромный поток солдат быстро сократил расстояние!

Облачный Леопард никогда раньше не видел мощную армию. Армия протектората Анси сама была серьезной армией. Но когда он увидел эту армию, которая была похожа на море пламени, вспыхивающее из подземного мира, Облачный Леопард онемел.

Так много!

Слишком много!

Никогда в своей жизни он не видел так много элитных солдат. У каждого из этих солдат была свирепая аура, и все они были закалены в самых жестоких и кровавых сражениях. Это были настоящие ветераны ста битв! В то же время эта армия шла слишком быстро. Всего несколько секунд прошло между началом грохота и моментом открытия.

Это был непобедимый импульс, лесной пожар, бушующий на лугах!

— Как могла быть армия из такого количества могущественных солдат?!

Сердце Облачного Леопарда дрожало от ужаса. Он внезапно понял судьбу шести разведывательных команд, которые стояли перед ними, и он также понял, почему далекий скальный орел упал с небес, не передав ни одного сообщения.

Это была не обычная армия, а беспрецедентная сила.

И эта армия, должно быть, шла днем и ночью в этом ужасающем темпе. Иначе они бы никогда не пришли так рано.

— Я должен немедленно сообщить об этом лорду-генеральному защитнику и молодому маркизу!

Сердце Облачного Леопарда похолодело от страха, и в его голове осталась только одна мысль. Не задумываясь, он сел на коня и ударил его мечом в спину.

Тыгыдык! Человек и лошадь немедленно уехали вдаль. Позади них черный поток из четырехсот тысяч арабских солдат продолжал непрерывно и быстро продвигаться к Таласу.

— Рапорт!

Через час бдительная и сосредоточенная армия танцев перед Таласом внезапно услышала крайне отчаянный и настойчивый голос вдалеке. Из облака пыли появился армейский разведчик Протектората Анси, его тело прижалось к лошади, и он срочно поехал в Талас.

— Арабы идут!

— Арабы идут!

— Армия из четырехсот тысяч солдат, марширующих ночью и днем, теперь всего в тридцати ли от Таласа!

Нервный голос разведчика раздался над городом. Румбл! Голос был валуном, брошенным в спокойное озеро линии обороны, мгновенно приводя солдат в бешеную деятельность. Город Талас ожил как гигантская машина.

Городские ворота открылись, позволив бесчисленным солдатам затопить все вокруг и направиться к своим местам на первой линии обороны.

Бушевал ветер и собирались тучи войны. Бесчисленные солдаты появились и на стенах Таласа. Напряжение в воздухе внезапно возросло в сотни тысяч раз.

Свист! Почти в то же мгновение некая фигура выскочила из города во вспышке света.

— Милорд, Милорд… это чрезвычайная ситуация! Арабы убили наших разведчиков и сейчас приближаются.

Юная фигура верхом на лошади была столь же высокой и устойчивой, как лошадь Облачного Леопарда. Он бросился вперед в волнении, но, прежде чем он смог далеко уйти, его тело потеряло свою силу, его глаза стали расплывчатыми, и он упал с лошади. Но он не упал на землю, как ожидалось.

Как раз, когда Облачный Леопард собирался упасть, молодая, стройная, но энергичная рука схватила его и подняла его тело.

— Милорд!

Это молодое и знакомое лицо оживило Облачного Леопарда.

— … Будь осторожен с арабами. Они идут.

— Я понимаю. Расслабься. Мы уже приготовились. — произнес тихим голосом Ван Чун, торжественно глядя на разведчика армии протектората Анси.

— Замечательно…Изначально Облачный леопард хотел сказать гораздо больше, но слова Ван Чуна заставили его вздохнуть с облегчением, и его разум мгновенно расслабился. В этот момент Облачный Леопард наконец заметил волну сильной усталости, накрывшую его. Его глаза медленно потеряли фокус, а тело постепенно обмякло.

Ван Чун осторожно опустил тело этого разведчика армии протектората Анси, его глаза стали острыми и свирепыми, и он уставился на острую окровавленную арабскую стрелу, выступающую из груди разведчика.

Эта рана была смертельной. Разрушительная сила стрелы не только пробила его сердце, но и всколыхнула все меридианы в его теле. Разведчику удалось доехать только благодаря силе воли, чего, вероятно, арабы не ожидали.

Будь спокоен! Те, кто оскорбляет Великий Тан, будут наказаны, независимо от того, как далеко они находятся. Все арабы в конечном итоге заплатят цену, — мысленно поклялся Ван Чун.

Он встал и посмотрел мимо стальных стен к горизонту. Хотя там не было ничего, кроме воющих ветров, Ван Чун чувствовал мрачную ауру.

— Ван Чун… — Гао Сяньчжи вышел из города и посмотрел на запад с торжественным выражением лица. За ним также прибыли Чэн Цяньли, Си Юаньцин, генералы Анси, король Ганке и другие командиры.

— Двадцать ли! — сказал Ван Чун. — Они движутся очень быстро, и они, кажется, принимают меры предосторожности против наших разведчиков. Кроме этого разведчика, никто из них не отправил никаких новостей. Их Авангард, кажется, чрезвычайно грозен. Я предполагаю, что мы увидим их скоро.

Разведчик сказал, что они в тридцати ли, а это число — расстояние, на котором разведчик заметил армию. Основываясь на прошедшем времени, Ван Чун смог дать более точную оценку расстояния арабской армии.

Горизонт оставался пустым, и мир оставался безмолвным, но Гао Сяньчжи, Ван Ян, Чэн Цяньли и все остальные чувствовали мрачное настроение в воздухе, и некоторые из них чувствовали, что их сердца тонут.

Криии!

Несколько мгновений спустя семь или восемь скальных орлов за десять с небольшим ли от первой линии обороны внезапно издали жалобные вопли и упали с неба. Все были ошеломлены этим зрелищем, в то время как выражение лица Ван Чуна стало торжественным.

Многие люди не понимали, что произошло, но Ван Чун ясно видел стрелы, выпущенные в небо. Хотя скальные орлы прошли обучение и были чрезвычайно проворны, они все же не смогли увернуться.

Скальные орлы, патрулирующие небеса, могут разглядеть человека за десять ли. То, что враг смог уничтожить скальных орлов без всякого предупреждения, означает, что они имеют дальность стрельбы в десять с небольшим ли и очень сильны]

Выражение лица Ван Чуна было безмятежным, в то время как его голова гудела от мыслей.

Хотя он не видел, как арабская армия несется к нему, этой жестокой и быстрой атаки, а также ужасающей скорости, с которой армия шла, было достаточно, чтобы угрожать всему живому.

Бззз! Вскоре после того, как скальные орлы упали с неба, издали донеслась слабая дрожь, и весь мир начал дрожать. Хуууууот! Ничего не было видно, но с запада дул сильный ветер…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1053. Битва Титанов!**

Итого!

Дрожь усилилась, и спустя немного времени все услышали ржание лошадей на ветру, знак того, что огромная армия приближается к Таласу.

— Готов! — громкий крик внезапно раздался над первой линией обороны, вскоре заглушенное грохотом брони и лязгом металла, оружие заблестело под пасмурным небом. Солдаты армий протектората Анси и Цыси вместе с наемниками, завербованными из Западных Регионов, испытали на себе изменения в ауре. Они были одновременно стальной стеной и натянутым луком. Напряжение было максимальным, и мрачное настроение пронеслось через линию обороны.

Урчание и ржание становились все громче и громче, а сами они становились все ближе и ближе. Через некоторое время подул ветер, и на горизонте появилась слабая черная линия. Сначала она была настолько слабой, что едва ли стоило упоминать о ней, но быстро превратилась в огромную черную приливную волну, которая заставила весь мир дрожать.

Арабы!

Теперь не нужно было никаких напоминаний. Все знали, с каким противником они сталкиваются. Это был не первый раз, когда они встречались с арабами, но эти арабы внушали совершенно иное чувство, чем те арабы, с которыми они сталкивались раньше. Оборонительные посты, которые простирались на шестьдесят с небольшим ли, были укомплектованы множеством разведчиков и скальных орлов, но ни один не отослал ни слова, кроме одного разведчика, которому удалось вернуться только благодаря беспрецедентной силе воли.

Такого никогда раньше не было.

Все разведчики Великого Тана были закалены кровью и огнем. В соревнованиях с тибетцами и западными турками они могли сокрушать своих противников, даже находясь в меньшинстве, и все они были чрезвычайно опытными. То, что так много элитных разведчиков могло быть убито, и ни один из них не мог отправить ни одного послания, означало только одно.

Это был враг беспрецедентной силы!

— Это сила Аравии?

Выражение лица Ван Чуна было торжественным. Он уже знал от Хорасани, что эта армия придет, но видеть и слышать — это две совершенно разные вещи. Эта армия была даже сильнее и смелее, чем армия Абу Муслима, которая была действительно закалена в сотне сражений.

Кутайба! Хотя он еще не видел этого вражеского командующего, Ван Чун уже мог понять, что это была за армия. Ветер, лес, огонь, гора — вот четыре символа черт, которые подчеркивали военное искусство. У арабов не было подобного высказывания, но было очевидно, что эта армия сумела понять суть этих четырех слов. Они были такими же быстрыми, как ветер, но могли идти так же спокойно и тихо, как безмятежный лес. Они были столь же агрессивны, как огонь в нападении, но они также могли быть такими же неподвижными, как гора в обороне. Даже Ван Чун был довольно удивлен в этот момент, но мгновение спустя его глаза ожесточились от решимости.

Это было шестьдесят тысяч против четырехсот тысяч. Не было никаких сомнений в том, что Тан находился в крайне тяжелом положении, но Ван Чун не мог отступить, как и Великий Тан. Эта битва будет кровавой битвой до конца.

— Все, слушайте мой приказ! — в одно мгновение глаза Ван Чуна стали острыми и холодными.

— Щитоносцы, немедленно продвигайтесь к щелям между стенами! Топорщики, прячьтесь и ждите приказов!

— Команда мастеров, будьте в резерве, чтобы чинить и укреплять стены! Баллисты, настраивайтесь на 45 градусов, цельтесь в ряды врага и стреляйте!

— Пятый блок, шестой блок и седьмой блок, ждите моих приказов! Будьте готовы оказать помощь в любое время!

— Кавалерия Ушана и Сабли Мо, слушайте мой приказ. Кавалерия Ушана, будьте готовы к вылазке с левого фланга! Подразделение Сабли Мо, стойте в резерве! Никакое движение не разрешено без моего приказа!

Ван Чун разослал ряд приказов, которые, казалось, восстановили доверие к армии и успокоили ряды. У всех солдат были решительные лица и яркие глаза, они, казалось, нашли свои позвоночники, и теперь бесстрашно смотрели на арабскую армию.

— Армия Железной Стены, готовься! Вторая линия, готовься к атаке!

— Двадцать третий отряд, двадцать седьмой отряд, двадцать девятый отряд, встаньте на правый фланг и приготовьтесь к атаке!

— Кавалерийские части, будьте готовы к атаке!

— Банахан, Гули, третье и пятое подразделение, ждите моих приказов! — почти одновременно с этим Гао Сяньчжи начал торжественно отдавать свои приказы, приводя в движение армию протектората Анси и наемников. Посреди этих солдат было особенно заметно подразделение, одетое в зелено-черные доспехи.

Это подразделение состояло всего из четырех тысяч солдат, но все они источали бесстрашные и жесткие ауры. Каждый из них был похож на неподвижную стальную стену, которая внушала страх, просто стоя там.

Армия Железной Стены!

Это была самая элитная сила армии протекторатов Аньси, для обучения которой Гао Сяньчжи понадобилось десять с лишним лет. С точки зрения чистой силы, они были равны Божественной Военной Армии Гешу Хана, Армии Жеребцов— Драконов Ань Сишуна и Армии Небесной Столицы Чжана Шоугуи. С определенной точки зрения, она была даже сильнее, чем эти армии.

Гао Сяньчжи смог противостоять постоянному потоку атак Абу Муслима с армией в семьдесят тысяч человек, преодолевая кризис за кризисом и едва отталкивая арабов снова и снова, полагаясь на эту элитную силу.

Эти солдаты сформировали личную охрану Гао Сяньчжи и были душой всего Аньси. В эти два месяца ожесточенной битвы они всегда атаковали там, где бои были самыми кровавыми и интенсивными, но они заплатили огромную цену за свои действия, понеся особенно тяжелые потери, когда Абу Муслим лично руководил нападением на стены. Их число упало с восьми тысяч до четырех.

И даже эти четыре тысячи были тяжело ранены. На более поздних этапах этого сражения только несколько сотен солдат Армии Железной Стены были способны сражаться.

В следующих битвах Гао Сяньчжи заставлял их оставаться в городе для восстановления сил, даже не используя их в самые напряженные моменты битвы. После более чем месяца отдыха и при поддержке многих медицинских средтв, которые доставил Ван Чун, армия, наконец, восстановила силы.

Гао Сяньчжи очень полагался на них в этой битве.

Их число могло быть значительно уменьшено, но Воины Железной Стены, которые пережили эти два месяца ожесточенных боев, были лучшими из лучших и могли запугать любого противника на поле битвы.

Вся армия Тана была мрачной и молчаливой, но энергия, вырывающаяся из их тел, была обширной и пугающей.

Огромная военная машина, которая была Великим Таном, снова мерцала диким светом.

Вдалеке огромная и шумная арабская армия становилась все ближе и ближе к Таласу. Наконец, на расстоянии около семидесяти ли поток стали прекратился.

Четыре больших знамени развевались над армией в четыреста тысяч человек. Эти четыре знамени изображали черную реку Нил, черный полумесяц, горящее черное пламя ада и ятаган, пылающий черным пламенем. Эти четыре знамени символизировали четырех лучших командиров Арабской Империи.

Четыре фигуры, источавшие безграничную энергию, стояли под этими знаменами, как могучие великаны.

— Абу Муслим, это та армия Тана, о которой ты говорил?

Первым выступил губернатор Каира Осман, его глаза расширились от удивления.

Изначально Осман не очень беспокоился об этом восточном завоевании. У него сложилось впечатление, что новости из Таласа были преувеличены или что Абу Муслим пытался скрыть ошибки и недостатки от своего старого друга. Но теперь Осман должен был признать, что, хотя Великий Тан был не очень хорошо известен в Аравии, вся Аравия, включая его самого, вероятно, недооценила этих восточных людей.

Разведчики этой империи были высочайшего качества. Из-за первоначальной недооценки их, арабы почти позволили этим разведчикам сбежать и послать сообщение в армию, разрушив тем самым планы арабов. Таким образом, для борьбы с разведчиками, арабы были вынуждены использовать девятнадцать лучших мастеров-лучников Аравийской Империи. Но даже тогда им все же пришлось упустить одного разведчика.

Кроме того, эта армия Тана насчитывала всего шестьдесят тысяч человек, но их устойчивая, сдержанная и мрачная аура была тем, чего Осман никогда раньше не видел. Даже армия династии Сасанидов не могла сравниться с нею.

— М-м.

Абу Муслим кивнул, торжественно осматривая своего врага.

— Восточный мир чрезвычайно таинственен и совершенно незнаком для нас. Эта армия может насчитывать только шестьдесят тысяч человек, но солдаты, которые выжили до этого момента, — все элита. Нужно быть осторожными.

— Хех! Независимо от того, откуда пришли эти Танцы и насколько они сильны, они не стоят моего внимания. Не существует армии, которую мы, мамлюки, не могли бы разбить. Меня интересует только одно, те великие танские кавалеристы, о которых вы говорили, вооружены мечами из Стали Вутц? И где командир, победивший вас?

Айбак выехал на лошади вперед, его глаза холодно смотрели на армию врага.

Обычные конфликты не могли удовлетворить Айбака или его мамлюков. Только победив сильнейшие армии в мире, мамлюки могут создать себе репутацию непобедимых.

Зияд вдруг заговорил.

— Лорд Айбак, это группа кавалеристов на их левом фланге. Огромный человек, едущий на красном боевом коне, является их лидером. Кроме того, у этих восточных неверных также есть своего рода баллисты с невероятно смертоносной силой. Милорд, вы должны быть чрезвычайно осторожны!

Когда Зияд заговорил, Айбак повернул голову, чтобы посмотреть, Ли Сие тоже повернул голову. Необъяснимо, но их взгляды встретились, и воздух между ними, казалось, затрещал от электричества. И затем, в тот же момент, они оба отвернулись…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1054. Война начинается!**

— Хммм, Абу Муслим, расслабься. Я лично одержу победу над этой армией Великого Тана, уничтожу Талас и снесу это первое препятствие на твоем пути на восток. — холодно рассмеялся Айбак.

— У меня нет сомнений в силе мамлюков, но я надеюсь, что вы станете воспринимать всерьез молодого командира Великой Династии Тан. — сказал Абу Муслим, его глаза были безэмоциональны. С того момента, как он заметил молодую фигуру за первой линией обороны, его глаза ни на секунду не покидали его.

— Масил и его армия Бегемотов погибли от рук этого командира династии Тан. — Эти слова немедленно погрузили командиров в тишину. Масил, возможно, не был особенно известной фигурой в Аравийской Империи, но почти все знали об армии Бегемотов. Даже Айбак не осмелился утверждать, что его мамлюки могли бы разобраться с Бегемотами только благодаря своему численному преимуществу. В мгновение ока далекая фигура Ван Чуна, казалось, обрела магнетическую силу, притягивая к себе взгляды Айбака, Османа и Абу Муслима.

— Быть осторожным не вредно. Я уже уведомил тибетцев и западных турок из восточного мира. Они окажут нам большую помощь в борьбе с династией Тан. С ними мы можем полностью сокрушить ее! — сказал Абу Муслим.

— Нет необходимости во всех этих неприятностях! — в этот момент заговорил холодный и непреклонный голос.

Кутайба в золотых доспехах медленно вышел из-под своего черного пламени ада. Его глаза были холодными, и на губах висела кровожадная улыбка.

— Абу Муслим, ты действительно разочаровал меня. Ты относишься к этой битве, как будто боишься собственной тени. Кажется, я действительно переоценил тебя.

Бузз!

Абу Муслим, Айбак и Осман немедленно повернулись, чтобы посмотреть на Кутайбу, в то время как на лице заместителя губернатора Зияда застыла чрезвычайно противная и страшная гримаса. Будучи правой рукой Абу Муслима, и сражаясь вместе с ним в течение десяти с лишним лет, Зияд глубоко уважал и восхищался Абу Муслимом. В прошлом любой, кто осмелился унизить Абу Муслима, давно бы получил отповедь от Зияда ради сохранения репутации Абу Муслима. Однако каким бы недовольным не был Зияд, он мог только проглотить свой гнев относительно этого человека.

Военный губернатор Кутайба!

Это был самый сильный губернатор в Аравийской Империи. Он был чрезвычайно страшным бойцом, который также командовал лучшими войсками. Даже Абу Муслим и Зияд не могли сравниться с ним в этих аспектах.

В Арабской империи Кутайба обладал силой, которую никто не мог оспорить.

— Я не знаю ни о тибетцах, ни о западных турках, и Аравийская империя не нуждается в таких слабых союзниках, чтобы завоевать одну страну. Передайте мой приказ! Готовьтесь к атаке! — холодно приказал Кутайба.

— Но, Милорд… — Зияд хотел сказать что-то еще, но Абу Муслим прервал его.

— Кутайба, мы сделаем, как вы говорите! — сказал Абу Муслим.

Кутайба только взглянул на Абу Муслима, а затем развернулся и исчез в армии. Как только Кутайба ушел, Зияд начал гневно жаловаться.

— Милорд! Поведение Кутайбы неадекватно! Они никогда не общались с Таном и не знают, насколько тот силен. Тибетцы и западные турки уже в пути. Разве он не может подождать два дня?

Абу Муслим покачал головой и медленно сказал:

— Зияд, мы уже потерпели поражение в Таласе, потеряв право говорить за эту битву.

Аравия была чрезвычайно реалистичной и черствой страной. Все решала сила. Независимо оттого, как прославился Абу Муслим до того, как он был губернатором железа и крови, — поражение было поражением. Проигравший не имел права спорить.

Несмотря на то, что Кутайба наглый, его сила неоспорима. Когда его солдаты вступят в бой, а мы поможем ему, победа возможна даже без тибетцев и западных турок. Пока мы можем покорить весь восточный мир, мое личное недовольство Ктайбой несущественно. Передайте мой приказ! Готовьтесь к битве!

Абу Муслим махнул рукой.

— Да! — Зияд несколько секунд боролся, прежде чем, наконец, принять приказ.

В то время как арабы наблюдали за таном за стальной защитой, Ван Чун, Гао Сяньчжи и другие командиры танцев также наблюдали за этой арабской армией беспрецедентных размеров и силы.

— Милорд! Арабы готовятся к атаке! — вдруг сказал Сюэ Цяньцзюнь, стоящий рядом с Ван Чуном.

— Передайте мой приказ! Готовьтесь к битве!

Буууум!

В этот момент из арабского лагеря раздался громкий звук рога. Атмосфера мгновенно изменилась, и голоса стихли. Румбл! Остановленная арабская армия начала двигаться, четыреста тысяч солдат снова наступали на Талас с невероятной силой.

Клан г!

Арабский генерал с острыми глазами внезапно выпустил свой боевой ореол металлическим ударом, из-под его боевого коня растянулась темная луна. Его ореол был огромен, быстро охватывая десятки тысяч арабских солдат.

Это был сигнал к тому, что из копыт арабских боевых коней вырвались все более и более острые ореолы войны. Размер этих ореолов был более чем в два раза больше размеров ореолов, которые они видели в предыдущей арабской армии, а сила, проявленная в них, была еще более ослепительной и мощной.

Даже вдалеке можно было почувствовать чрезвычайно гнетущее зловоние крови.

Бузз!

Секунду спустя темная тень внезапно обрушилась на землю и начала быстро покушаться на Талас. Таинственный черный туман, казалось, покрывал арабских солдат, сливаясь с ними и затрудняя их различение.

Четыреста тысяч арабских кавалеристов превратились в лавину, набирающую скорость и грохочущую в сторону Таласа. Такова была их скорость, что в мгновение ока они преодолели несколько тысяч чжан, продолжая ускоряться.

Бузз!

Ван Чун широко раскрыл глаза.

Какая невероятная скорость!

Армия Абу Муслима не смогла бы показать такую ужасающую скорость. Ван Чун был уверен, что это была армия, принадлежащая богу арабской войны, Кутайбе.

— Это мощная сила! — Лицо Ван Чуна было чрезвычайно мрачным. Он смотрел вперед. Сила этой атаки была почти ощутимой и превзошла силы подавляющего большинства армий мира. Даже армия Абу Муслима не смогла бы достичь этого.

— Ван Чун! — Чэн Цяньли заговорил, и подъехал на своей лошади к Ван Чуну, а его глаза смотрели на определенную точку в небе. По побуждению этого голоса и чрезвычайно мрачного выражения Чэн Цяньли Ван Чун поднял голову и увидел, что невидимая энергия в воздухе, проявленная сначала только сквозь покрывающую тень, начала формировать песчаную бурю.

Это была явно мощная армия, которая также развивала мощную технику. Он даже довел эту технику до предела и создал иллюзию!

— … На этот раз враг, с которым мы сталкиваемся, вероятно, намного сильнее, чем мы себе представляли! — пробормотал Чэн Цяньли.

За все годы, проведенные в Западных Регионах, Чэн Цяньли столкнулся со многими могущественными солдатами, в том числе с западными турками и У— Цаном, но ни один из них не смог оказать такого огромного давления. С определенной точки зрения, это было почти на уровне явлений формирования кавалерийских формирований.

— Мы все недооценили Аравию! Великий Тан всегда уделял внимание границам Центральных Равнин, никогда не обращая большого внимания на Аравию. Мы слишком мало их понимаем! С этой империей гораздо сложнее иметь дело, чем мы себе представляли! — Строго сказал Чэн Цяньли.

Великий Тан и Аравия взаимодействовали и раньше, но эти взаимодействия носили экономический и коммерческий характер. Караванам было нужно очень много времени, чтобы перевезти товары, поездка туда и обратно занимала минимум шесть месяцев. Более того, Великий Тан знал только, что пухлые и симпатичные арабские купцы были чрезвычайно богаты всевозможными кораллами, агатами, нефритом и драгоценностями… но он ничего не знал о боевой мощи Аравии!

Аравия, напротив, много знала о Великом Тане. Арабские купцы могли войти в столицу Великого Тана, но танским купцам редко разрешали входить в Хорасан, а тем более в Багдад.

Черев некоторое время Гао Сяньчжи вздохнул и упрекнул себя.

— Я несу некоторую ответственность за это. Как Генеральный Защитник Анси, я обязан патрулиать границы для Императора, но, несмотря на то, что я много лет наблюдал за Западными Регионами, я почти ничего не знаю об Аравии, так как могут другие?

Гао Сяньчжи руководил Западными Регионами в течение десяти с лишним лет, и у него было много причин не собирать информацию об Аравии. Политический ландшафт Западных Регионов был очень сложным, и только подавление различных королевств отнимало у него много сил. Более того, Аравия была очень далека от Великой Династии Тан, и между ними было много маленьких королевств… но, тем не менее, это были просто оправдания.

— После этой битвы, пока я выживу, будь то в победе или поражении, я представлю мемориал Императорскому Двору и придумаю все возможности, чтобы расширить видение Тана, чтобы оно вышло за пределы Центральных Равнин. Мы должны добиться лучшего понимание Аравии и других стран! — сурово сказал Гао Сяньчжи.

— Лорд Генеральный Защитник, сейчас не время говорить о таких вещах. У нас будет достаточно времени, чтобы обсудить это, когда мы победим арабов. Кроме того, арабы… не так сильны, как вы думаете! — вдруг сказал Ван Чун, и его глаза засияли глубокой мудростью.

Арабы были сильны, но Великий Тан был также противником, с которым никогда не сталкивались арабы.

— Мы должны выиграть эту битву, несмотря ни на что! — сжал кулаки Ван Чун.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1055. Багровый Авангард Луны!**

— Готовьсь!

Приказ Ван Чуна выпустил хор стонущих механизмов. Во второй линии формирования Тана, солдаты баллист опустились на одно колено и начали быстро загружать свои баллисты. В то же время солдаты, стоящие на стальных стенах, начали засовывать стрелы в ульи.

Взрыв! Взрыв!

В первых рядах тяжелая щитовая пехота наклонилась вперед, прислонив левые ноги к щитам, а правыми ступнями упираясь в землю. Звездная энергия начала циркулиать по всему их телу, пока они накапливали энергию.

С другой стороны раздался металлический грохот, и черный шторм арабской армии внезапно начал мерцать красным светом, а кавалерия впереди вытащила оружие. Это были темно-красные аравийские скимитары, каждый длиной более трех футов, в два раза больше обычных арабских ятаганов, но более чем в два раза больше весом.

Багровые Лунные Скимитары!

Это было оружие, которое Кутайба использовал для своей ведущей группы солдат. Авангарда Багровой Луны. Лучшим арабским кузнецам для создания этого оружия требовалось три тысячи дней постоянной ковки, а для их изготовления — много драгоценных металлов. Они были невероятно тяжелыми и нуждались в невероятной силе рук. Более того, многие арабские армии пытались использовать это оружие раньше, но единственными солдатами, способными полностью продемонстрировать его силу, что сделало их известными по всей Аравии, был Авангард Алой Луны при Кутайбе.

Солдаты Авангарда Багровой Луны были специально отобраны за их поразительную силу рук. В их руках тяжелые малиновые скимитары были продолжением их тела. Они были полностью созвучны с ними, и кровожадная природа скимитаров была развернута в полной и ужасной степени.

Именно по этой причине Кутайба придавал большое значение Авангарду Багровой Луны. В каждом наступательном сражении он всегда отправлял их на первой волне.

И мало кто знал, что, когда скимитары Багровой Луны впервые появились из печи, они сияли великолепным серебром, как луна ночью. Но по мере того, как воины Авангарда Багровой Луны убивали все больше и больше людей, их скимитары приобретали красный оттенок. Каждый раз, когда они чистили свои скимитары, воздух наполнялся острым запахом крови.

Этот почти удушающий запах может оказать огромное давление на противников с более слабой волей!

— Убьююю!

Боевой клич потряс небеса, и дикая арабская кавалерия Авангарда Багровой Луны атаковала первую линию обороны.

Три тысячи чжан, две тысячи чжан, одна тысяча чжан… Неисчислимая арабская кавалерия плыла огромной волной, готовой обрушиться на линию обороны Тана.

Румбл! Земля, казалось, была на грани раскола! Стальные стены начали дрожать! Несмотря на то, что Чжан Шоужи использовал десятки тысяч цзинь металла и камня для укрепления фундаментов стен, они дрожали.

Бузз!

Как раз, когда эта массивная волна собиралась врезаться в линию обороны, глаза Ван Чуна вспыхнули, и он шагнул вперед. Бум! Его топот, казалось, имел вес в десять тысяч цзинь, заставляя землю стонать и скрипеть под его ногами.

Молочно-белая рябь немедленно начала распространяться от ног Ван Чуна, устремляясь к арабской армии. Казалось, время остановилось, и та песчаная буря, которая скрывала арабов, мгновенно исчезла. Темная тень на земле, которая близко следовала за арабами, также исчезла.

Вррруууум! С сильным грохотом яростно затряслись ореолы под Авангардом Багровой Луны. Их огни начали тускнеть, и эффекты боевых ореолов были мгновенно уменьшены вдвое.

Арабская армия, следующая за Авангардом Багровой Луны пострадала еще сильнее. В мгновение ока сотни тысяч арабских кавалеристов почувствовали, как их ореолы превращаются в свечи на ветру, брошенные в неустойчивый хаос Ореолом Проклятия Поля Битвы.

Итого! Боевые кони закричали, и упорядоченные арабские ряды пришли в замешательство.

— Как это могло произойти? — Глаза арабских солдат в тылу выпучились из глазниц. Они никогда не видели и не слышали ни о чем подобном.

— Это тот командир династии Тан!

Под знаменем черного Нила выражение лица губернатора Каира Османа слегка изменилось. Его похожие на факелы глаза сразу заметили проблему. Все это было вызвано молодым командиром, стоящим за стальными стенами.

— Интересно! Кто бы мог подумать, что существует такая способность!

Преодолев первоначальный шок, командир мамлюков Айбак начал облизывать губы в ожидании. Мамлюки были одержимы не только победой над самыми могущественными противниками. Их также чрезвычайно интересовали вражеские генералы с уникальными способностями.

— Эта способность очень особенная, но с ней возможно бороться. Оставь этого человека мне!

Глаза Османа замерли, и он разразился сильной энергией, которая взмыла в небо. Его темно-черный стальный ореол растекся из-под его ног в смеси металлического лязга и грохота могучей реки. Вскоре он распространился от Османа до каждого всадника арабской армии.

Хаос, вызванный ослабленными ореолами, быстро успокоился, и армия вернулась к своему первоначальному виду.

— Хммм, это просто жалкий трюк!

Глаза Османа были окрашены презрением, но едва он сказал, и еще одна невидимая волна энергии пронеслась по полю битвы. Армия, которую Осман только что успокоил, снова впала в беспорядок. Без всякого предупреждения, энергия всех арабских генералов упала, ослабив армию даже больше, чем первая волна.

Куда бы он ни посмотрел, ореолы арабских генералов быстро ослабевали. Без этих ореолов десятки тысяч арабских кавалеристов также ослабели. Песчаная буря, которая только что вновь проявилась, снова исчезла.

Ореол Проклятия Генералов!

Ван Чун, сидящий на Белокопытной Тени, наблюдал за полем битвы яркими и внушающими страх глазами.

Ореол Проклятья Поля Битвы можно было аннулиать, но только благодаря действиям Великого Генерала. Ореол Проклятия Генералов было не так легко нейтрализовать. Даже Великим Генералам было бы трудно полностью противостоять его эффектам, и тогда Ореол Проклятия Генералов, и Ореол Проклятия Поля Битвы требовали, чтобы Великий Генерал противника тратил значительное количество энергии.

Позвольте мне увидеть, насколько вы сильны! — мысленно бросил вызов врагу Ван Чун.

В арабском лагере Абу Муслим, Осман, Айбак… все они пристально следили за полем битвы. В то время как первый ореол мало волновал Османа, второй ореол был ему пощечиной.

— Проклятье!

Лицо Османа стало диким, и он стиснул зубы. Без малейшего колебания темно­красный ореол толщиной с кровавый фонтан вырвался из его тела и пронесся над полем битвы кровавым штормом.

Будучи одним из сильнейших правителей Аравийской Империи, Осман редко снабжал свою армию двумя ореолами, если только он лично не выходил на поле. Даже для Османа выпуск двух мощных ореолов был немалым бременем.

Но у Османа был гордый характер, который не позволял ему проигрывать какому-то восточному командиру неверных.

Но Осман был ошеломлен, увидев, что его второй ореол смог дать лишь небольшое облегчение арабским генералам. Они до сих пор не восстановили свою первоначальную силу.

— Это невозможно!

Даже Айбак был довольно озадачен.

Он знал Османа много лет и знал, насколько он могущественен. Осман, возможно, был слабее, чем губернатор войны и Губернатор Железа и Крови, но он был в основном бесподобен среди других губернаторов. То, что Осман был вынужден высвободить два ореола, и все же не мог полностью свести на нет нагрузку на солдат, означало, что молодой командир династии Тан был гораздо более могущественным, чем они представляли.

— Осман, я помогу тебе. — Глаза Айбака холодно замерцали, и он внезапно вмешался. Его тело ненадолго остановилось, а затем произошел взрыв света, и серебряный ореол пронесся над полем битвы, словно жидкая ртуть.

Объединенной силы Османа и Айбака было едва достаточно, чтобы свести на нет негативные последствия для арабских генералов, но их ореолы были существенно ослаблены.

Столкновение Ван Чуна с Айбаком и Османом, казалось, длилось долго, но все это прошло в мгновение ока, и только в этот момент две армии наконец столкнулись.

— Пуск!

Молодой и холодный голос прозвучал над полем битвы. Вертикальная фигура Чэнь Вина, стоящая на тележке с припасами, на которой была установлена баллиста, опустила меч.

Бум! Бум! Бум!

Черные баллистические болты, окутанные разрушительной энергией, отправились в сторону арабской армии, как ревущие драконы.

Тудтудтуд! В воздухе раздались звуки баллистических болтов, врезающихся в плоть. Каждый удар болта вызывал хор арабских криков и ржание лошадей.

Один залп немедленно заставил шесть-семь тысяч кавалеристов упасть на землю вместе со своими лошадьми. Позади них плотный поток арабов поехал по их телам.

Некоторые арабы, которые цеплялись за жизнь, сразу же погибли в давке.

На первом этапе этой битвы Великий Тан победил, но это стоило больших затрат. Десятки тысяч солдат погибли, а бесчисленное количество оружия и снаряжения было уничтожено, включая гордость Великого Тана, баллисты. Из более трех тысяч баллист осталась лишь тысяча, и это было после того, как Чжан Шоужи и его люди сделали все возможное, чтобы починить все, что могли.

Серьезная потеря баллист заставила Чэнь Бина изменить свою стратегию. Он очень долго ждал, чтобы выстрелить этот залп, намеренно решив не стрелять заранее, как обычно. Он ждал, пока солдаты были наиболее сосредоточены, и угол был самым идеальным.

Итого! Когда семь тысяч арабских кавалеристов упали на землю, кавалерия позади них по инерции пронеслась по телам своих товарищей, немедленно бросив свои ряды в хаос.

Хотя залп Чэнь Бина убил только семь тысяч, он выстроил его таким образом, что тот сделал гораздо больше.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1056. Битва армий!**

— Пуск!

— Пуск!

— Пуск!

Глаза Чэнь Бина были устойчивы и решительны, его меч снова и снова взмахивал. Каждый залп был выпущен только после тщательного расчета наилучшего угла и положения. С тех пор, как он был взят в заложники Дуву Сили, Чэнь Бин стал совершенно новым человеком. Он стал еще более собранным и могущественным, похожим на восходящего генерала.

Хотя у него было только одна тысяча баллист Тана, под его командованием они могли демонстрировать совершенно новый уровень силы.

Итого!

Один ряд арабской кавалерии за другим был скошен, как трава, но жестокий штурм не мог быть остановлен. Когда стали стрелять баллисты, бесчисленная арабская конница взревела и превратилась в яростный шторм, который врезался в щиты Тана!

Бах Бах бах! Звон металла был настолько громким, что почти разрывались барабанные перепонки.

— Убью!

— Убейте этих неверных!

Земля грохотала, и холодные огни мерцали под пасмурным небом. Глядя вниз с неба, все, что можно было видеть, было огромным морем арабских кавалеристов, в то время как все, что можно было услышать, — это крики борьбы и столкновения оружия.

Взрыв!

Ворвался боевой конь. Его металлические подковы блестели. Он опустил ногу на один из массивных щитов.

Бум!

С металлическим лязгом щит задрожал и частично прогнулся. Солдат за щитом был вынужден отступить на шаг назад, а кровь и энергия в его груди забурлили.

Эти солдаты сражались не впервые, но эта группа арабской кавалерии была явно сильнее, чем любая другая, с которой они сталкивались.

Роооар!

Вдруг взревел цитоносецТана, наклонился вперед, припал к правой ноге и прижал лоб вниз. Все его тело напрягло мускулы, пока он готовился. Бум бум бум! Как только защитник Тана закончил свои приготовления, арабская кавалерия начала биться о его щит.

Тело солдата постоянно вибрировало, так как каждое столкновение наносило тяжелые травмы. Под его ногами Ореол Защиты, Ореол Стойкости и Ореол Крепости постоянно мерцали, как свечи на ветру. Но солдат продолжал стиснув зубы удерживать позицию.

Никто из тех, кто выжил до этого момента, не был слабаком. Несмотря на то, что их противники были сильны, эти ветераны-цитоносцы Тана могли рассчитывать на свой богатый опыт, чтобы быстро противостоять шторму.

— Убью!

Почти в то же время, на другой позиции на первой линии обороны, выкрикнули тысячи арабских кавалеристов, и перешли в полное наступление. Воины, которых Кутайба привел с севера, обладали невообразимой силой. Даже уравновешенная и цепкая пехота Ван Яна, которую не смогла пробить даже армия Абу Муслима, чувствовала, что на этот раз они столкнулись с реальным противником.

Бууум!

С металлическим лязгом и встревоженным криком один из щитников в пехотном формировании Ван Яна полетел назад вместе со своим щитом. Внезапно появился разрыв в тесной линии обороны.

■ Вперед!

Элиты Авангарда Багровой Луны сразу заметили это зрелище, и их глаза засверкали. Трое высокопоставленных воинов Авангарда Багровой Луны немедленно изменили свои направления, сошедшись на разрыве с трех направлений. Позади них, другие кавалеристы Авангарда Багровой Луны также начали замечать разрыв и начала инстинктивно собираться вокруг. Они приняли Формирование Стрелы и начали атаковать разрыв.

Будучи ветеранами и доблестным Авангардом Армии Кутайбы, солдаты Авангарда Багровой Луны были чрезвычайно хорошо подготовлены. На интенсивном поле боя каждый солдат мог сразу заметить разрывы в формировании противника и собраться, чтобы атаковать и расширить эти разрывы.

Это было также, почему Кутайба всегда слал Авангард Багровой Луны первым, чтобы ударить и разорвать линию обороны противника.

Бузз!

Глаза Ван Яна расширились. Хотя это была только первая волна, Ван Янь и солдаты под его командованием сразу же почувствовали огромное давление. Эти новые силы арабов отличались от предыдущих. Они были гораздо более агрессивными.

— Второй ряд!

Кланг)

Без малейшего колебания Ван Ян вытащил меч и отдал приказ. Выражение его лица было крайне мрачным. Он не посмел показать ни малейшего намека на пренебрежение перед арабской конницей.

Вскоре после того, как Ван Ян отдал приказ, раздался грохот из второго ряда.

— Раааа! Позволь мне сделать это!

Высокий и крепкий резервный щитник схватил свой щит, опустил свое тело, как тигр, а затем бросился вперед. Бум! Щит ударил по Багровому Авангарду Луны, который пытался прорваться сквозь щель, огромная сила ударила лошадь в грудь и отбросила и ее, и ее всадника назад.

— Западный варвар, убирайся отсюда!! Сердито взревел защитник, быстро откинул свой щит и атаковал еще троих кавалеристов, атакующих разрыв. Пойманные врасплох, эти трое всадников также отлетели назад, как как будто их выстрелили из пушки. Тяжелый дисбаланс даже заставил одного из них упасть с лошади.

— Прочь с дороги!! крепкий щитник поднял свой щит высоко в воздух и затем воткнул его в землю. Его тело наклонилось вперед, его ноги раздвинулись, он выставил стальной щит весом в несколько сотен цзинь и закрыл зазор.

Крепость из щитов!

Ван Ян унаследовал стиль войны клана Ван, Все, что он делал, было в соответствии с правилом или законом и выполнялось со строгой дисциплиной. Пехотные соединения были похожи на крепость, а крепость никогда не доверяла свою защиту одному солдату, но многим слоям обороны. Когда в каком-либо районе появлялся большой разрыв, сразу же появлялась пехота из тыла, чтобы заполнить его.

Таким образом, вся армия будет похожа на крепость и никогда не разрушится. Это была уникальная черта той эпохи, где царила пехота.

В этом аспекте солдат под командованием Ван Яна можно считать настоящими «солдатами ста сражений». Более того, Ван Ян создал группу пехоты, которой было особенно поручено иметь дело с такими ситуациями, как разрывы в обороне.

Бум бум бум! В тот момент, когда щитоносец пришел, чтобы заполнить разрыв, бесчисленные боевые кони бросились вперед и начали бить его по щиту, но все они были остановлены. Вскоре, во вспышке холодного света, малиновые лунные скимитары упали на тяжелый щит потоком ударов. Но несмотря на пронзительный лязг тяжелых скимитаров о щит, стальной щит выдержал.

Шипение!

Все защитники Великой Династии удивленно расширили глаза от увиденного. Стражники, стоявшие на самой линии фронта, были спасательным кругом армии. Защитнику требовалось крепкое, плотное и сложное в уничтожении оборудование. Таким образом, их щиты обычно делались из лучших материалов.

Однако эти уникальные красные скимитары смогли оставить очень глубокие следы на этих стальных щитах. Такую остроту было трудно представить.

— Все, держитесь!

По мере того, как в воздухе раздавались приказы, каждый защитник начал терпеть почти невероятно мощные удары. Однако, как ветеран среди Авангардов северной арабской армии, Авангард Багровой Луны имел гораздо больше уловок.

Итого!

Некоторые члены Авангарда Багровой Луны под знаменем, с символом красного ятагана, ударяющего по щиту, внезапно натянули поводья своих лошадей. Они холодно посмотрели вперед, опустили тела на лошадей и начали быстро ускоряться. Воины этой уникальной кавалерийской силы внезапно подняли лошадей на дыбы и взлетели в воздух. Они пролетали над высокими щитами и даже над стальными стенами, спускаясь как божественные солдаты в тыл линии обороны.

Румбл! Заклубилась пыль и все покрылось хаосом. Раз, два, три… сто элитных кавалеристов Авангарда Багровой Луны перепрыгнули через стены и приземлились в армии.

Багровый Прыжок!

Это был уникальный навык Авангарда Багровой Луны, специально предназначенный для формирования щитоносцев. Великий Тан был далеко не первой империей, с которой столкнулся Авангард Багровой Луны, использующей пехотные соединения и большие щиты. Во время многих завоеваний губернатор сталкивался со слишком многими подобными формированиями.

Багровый Прыжок был предназначен сломать такие щиты.

Для этой цели Кутайба даже снабдил низ боевых лошадей толстой броней, чтобы защитить их животы, которые обнажались во время Алого Прыжка.

— Убейте их!

В этот момент взревел старший брат Ван Чуна Ван Фу с суровым и решительным выражением лица. В одно мгновение бесчисленные сабельщики и топорщики сформировали отряды по десять человек и окружили Авангард Багровой Луны, прежде чем тот смог внести слишком много хаоса.

Хотя Багровый Прыжок был успешно осуществлен, созданное расстройство оказалось намного меньше, чем ожидалось

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1057. Битва без прецедента в истории (I)**

— Убью!

Бесчисленные сабельщики и топорщики плотно окружили Авангард Багровой Луны, их оружие холодно мерцало, пока они спускались вниз. Это невероятное время реакции и сплоченность заставили Авангард Багровой Луны впасть в шок.

Будучи Авангардом бога арабской войны Кутайбы, они сталкивались со многими могущественными противниками, но независимо оттого, насколько сильными были их враги, они всегда могли вызвать хаос в их рядах и создать возможности для прорыва их армии. Но воины династии Тан с востока совершенно отличались от любого врага, с которым они столкнулись.

Хотя им удалось проникнуть в тыл вражеской армии, они были почти мгновенно окружены и не имели места для атаки. Они никогда даже не думали об этой ситуации, тем более не сталкивались с ней.

Клангклангкланг! Через несколько секунд Авангард Багровой Луны начал сражаться с топорщиками и сабльщиками. Багровые скимитары оставляли острые и кровавые следы в воздухе, когда сталкивались с саблями и топорами. Скимитары разбивали лезвия этих топоров и сабель и даже пробивали тяжелую броню, которую носили воины, заливая поле боя их кровью.

Несколько сабельщиков и топоров получили тяжелые ранения и были вынуждены отступить, но Авангард Багровой Луны медленно начал попадать под согласованные атаки.

Божественная фигура военачальника в золотых доспехах слегка нахмурилась, пока он наблюдал за всем этим из-под своего черного пламенного знамени, но он ничего не сказал. В то же время, далеко напротив него, глаза Ван Чуна дернулись.

Он не очень вмешивался в это первое столкновение, только наблюдал. Эта армия из северной аравийской зоны боевых действий оказалась для него более грозной, чем он предполагал. Их наступательные способности и свирепость нападений достигли невероятного уровня. Не было никаких сомнений в том, что это будет величайшее испытание, с которым столкнется Великий Тан.

— Милорд, нам нужно послать Сабли Мо? — спросил Си Юаньцин, человек номер три в армии протектората Анси.

Арабы шли бесконечными волнами, и их атаки были невероятно жестокими. Более того, Авангард Багровой Луны был лишь небольшой частью арабской армии, но все, включая Си Юаньцина и Чэн Цяньли, испытывали огромное давление.

Такая ситуация никогда не случалась на первом этапе боя.

— Не нужно.

Ван Чун покачал головой, его глаза были похожи на спокойное озеро, лишенное даже самых незначительных волнений.

— Не время использовать отряд Сабли Мо. Сообщите солдатам Большого и Малого Балура, а также солдатам на линии фронта подготовиться к атаке! Кроме того, сообщите второй линии защитников, чтобы они были готовыми сделать шаг вперед и взять места первого и третьего ряда щитников, и были готовы к приему приказов! Нужно выстоять. Арабы находятся в высочайшем настроении и в самом разгаре своего нападения. Наша главная цель должна заключаться в том, чтобы уничтожить их стремление и не позволить им участвовать в слишком большом количестве крупномасштабных столкновений!

— Да!

Намек на уважение мелькнул в глазах Си Юаньцина, и он быстро пошел доставлять приказы. С тех пор, как Ван Чун победил армию Бегемотов, его репутация в армии Протектората Анси была такой же высокой, как полуденное солнце, на том же уровне, что и у Гао Сяньчжи. Даже их Генеральный Защитник Гао Сяньчжи относился к Ван Чуну с величайшим уважением, а тем более офицеры более низкого ранга.

Ван Чун уставился на бескрайнее и бескрайнее море арабов, и в его глазах мелькнуло короткое волнение.

Искусство войны было искусством смешивать настоящее с ложным. Зто отражалось не только на смене тактики, но и на смене стратегий.

У арабов было слишком много солдат. Временами, когда количество достигало определенного числа, оно могло оказывать огромное давление. Более того, эти арабы шли днем и ночью и находились в максимальном моральном состоянии. Сейчас было не время сражаться с ними. Скорее, было бы более уместно зайти с ними в тупик и сосредоточиться на обороне, истощая их дух, гоняя их взад— вперед. Это было то, что подразумевалось под высказыванием: «Дух ободряется, когда звучит первый барабан, уменьшается во время второго удара барабанов и совершенно истощается после третьего удара!»

(TN: это высказывание относится к весеннему и осеннему периоду. В войне между государствами Лу и Циг когда две армии сражались друг с другом, герцог Лу хотел ударить барабаны, чтобы начать атаку, но его советник Цао Гуй сказал ему подождать. После того как армия Ци три раза ударила по своим барабанам, Цао Гуй приказал армии Лу атаковать, и армия Ци была разгромлена. Отсюда это изречение.)

Ван Чун перевел элитных воинов из армии Протектората Анси, чтобы сформировать третью линию защитников, желая выполнить эту стратегию.

Бузз!

В одно мгновение Ван Чун пришел в себя и снова сосредоточился на поле битвы. Приказ Ван Чуна был быстро выполнен.

— Пуск!

С ревом пехота, с прямой осанкой стоящая на стальных стенах, внезапно потянула рычаги на стенах. Воздух взвыл, и в оборонительных стальных стенах внезапно открылись бесчисленные маленькие дыры, из которых вырвались сотни тысяч стрел.

Улья!

Хотя это концентрированное огнестрельное оружие уже давно было установлено на стальных стенах, Ван Чун сдерживал его, пока арабы не атаковали его вплотную к стенам.

Арабы отличались от любых предыдущих противников, с которыми он сталкивался. Их навыки в ковке и кузнечном деле были превосходны, в некоторых аспектах даже превосходя Великий Тан.

Радиус действия ульев был намного короче, чем у баллист, и их огневая мощь уменьшалась с расстоянием. Получив уроки из предыдущего сражения, Ван Чун ни разу не использовал ульи во время арабского нападения. Только когда арабы и танцы сражались друг с другом, и море арабских солдат билось по длинной линии обороны, и их лица были практически прижаты к ульям, он, наконец, раскрыл силу короля коротких войск — скорострельные арбалеты.

Тудтудтуд!

В мгновение ока сотни тысяч стрел атаковали ведущие ряды арабской кавалерии. Каждый боевой конь был поражен по меньшей мере сорока стрелами. На этом расстоянии разрушится даже железная руда, а тем более боевые кони.

Звуки падения лошадей были слышны по всей стальной линии обороны, и арабская кавалерия была уничтожена. За несколько вдохов горы трупов были нагромождены перед стальными стенами, а их кровь пропитала землю.

Взрыв!

Это зрелище немедленно вызвало шум в тылу арабской армии, одновременный пуск сотен тысяч стрел, оставив всех ошеломленными.

— Как такое может быть?

— Как может восток иметь такое ужасающее оружие!

— Немыслимо! Что это такое!

Арабские солдаты, находящиеся в тылу, были поражены этим зрелищем. Это оружие появилось слишком внезапно, его никогда раньше не видели.

Восточные стрелы, выпущенные из стальных стен, были действительно изящны. Впервые гордые и высокомерные арабские воины почувствовали себя глубоко озадаченными.

Арабы были мастерами-кузнецами, но им никогда не удавалось создать такое смертоносное оружие.

Те арабы, которые были переведены из других зон военных действий для этого восточного завоевания, все испытывали некоторое презрение к восточному миру и Великому Тану. Но когда они испытали силу этого оружия, высокомерие в их сердцах исчезло. Независимо от того, на что были похожи истинные воины династии Тан, была одна вещь, в которой они были уверены.

Эти «Танцы» из Таласа были могущественными противниками, которых нельзя недооценивать.

— Как это могло быть? Абу Муслим, почему в твоих сообщениях не упоминалось об этом? — сказал Губернатор Осман из-под своего черного нильского военного знамени.

Абу Муслим ничего не сказал, но рядом с ним Зияд казался немного расстроенным. По правде говоря, они написали всю информацию о Великом Тане в письмах, которые послали, но было ясно, что Осман, Айбак и Кутайба были слишком горды, чтобы тщательно их просмотреть.

В конце концов, эти правители никогда не сражались с Великим Таном. Независимо оттого, насколько подробными были эти письма, ничто не может сравниться с тем, чтобы испытать это на себе.

Реакция этой пары ошеломила Османа, но он быстро понял, что происходит, и мгновенно замолчал.

— Самое сильное оружие не может заменить солдат. — неожиданно сказал Айбак. — Это всего шестьдесят тысяч человек. Если мы выделим больше солдат, я уверен, что они не смогут создать им много проблем.

Аравия никогда не была страной, которая дорожила жизнью своих солдат. Если они могли достичь своей цели — победить Тан, гибель еще нескольких солдат не имела большого значения. Ни Айбак, ни Осман, ни Абу Муслим не были такими командирами, которые лелеяли солдат как своих сыновей. В этом аспекте они полностью отличались от командиров Центральных Равнин.

В битве при Хорасане, когда они уничтожали остатки династии Сасанидов, Аравия заплатила огромную цену, но трое командиров приняли это решение без колебаний. Это даже не заслуживало складки на их лбах.

— Убить!

Приказ Айбака был быстро выполнен. Четыре арабских командира немедленно отправили еще одно море ревущих солдат к линии обороны.

Румбл! Земля сотрясалась и дрожала, и звуки сражения заглушали весь другой шум в небе Таласа. Ульи действительно были чрезвычайно ужасающими, но их смертоносность была незначительной для армии в четыреста тысяч человек.

Тудтудтуд! Бесчисленные арабские солдаты падали под атаками ульев. Однако, арабская конница быстро применяла контрмеры.

С тяжелыми ударами арабская конница подобрала трупы убитых и бросила их в шипы, высовывающиеся из стальных стен.

Один труп, два трупа, три, четыре… бесчисленные трупы были брошены на стальные стены, чтобы блокировать атаки ульев. Их тела и доспехи, находящиеся на них, создавали щит, который мешал ульям стрелять.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1058. Битва без прецедента в истории (II)**

Солдаты военного губернатора Кутайбы были Авангардом битвы, а также самой опытной армией на поле боя. Несмотря на то, что они впервые увидели ульи, они почти мгновенно применили идеальные контрмеры.

Эти арабы, которые считали войну и завоевание своим долгом, не особо задумывались о духе товарищества. Пока это могло помочь в достижении победы, они не чувствовали бы даже малейшего раскаяния, даже если бы трупы их собственных солдат были пронизаны таким количеством стрел, что они стали похожи на ежей.

Тумптумптумп! Когда один труп за другим был переброшен, более половины ульев были быстро закрыты.

— Черт!

Командиры Великой Династии за стальной линией обороны поморщились. Арабы отреагировали слишком быстро, и бездушность их методов полностью застала Тан врасплох. Всего за несколько секунд мощные ульи превратились в настенные украшения. Никто из них никак не предвидел этого.

— Убей их!

Но арабы мало заботились о том, что думал Тан. В тот момент, когда ульи были заглушены, арабская кавалерия снова атаковала, словно сокрушительное облако саранчи.

Итого!

В воздухе звенело ржание лошадей и громовой удар копыт против щитов, и первая линия обороны снова попала под яростный шторм атак. Все солдаты Тана почувствовали сильное давление на свои плечи.

— Пикинеры, атакуйте! — прозвучал голос над линией фронта не на языке хань, а на языке Большого и Малого Балура.

Взрыв!

Тысячи пикинеров внезапно вышли вперёд и высунули свои чрезвычайно острые пики из-за первого ряда щитников. Плушплушплуш! Кровь хлынула в воздух, и грозные пикинеры Большого и Малого Балура продемонстрировали свою способность пробивать броню.

Всем острым пикам удалось пробраться сквозь щели в арабских доспехах, чтобы нанести удар по смертельным точкам. Сквелчсквелчсквелч! Когда пики были убраны, арабские кавалеристы начали падать на землю.

Большой и Малый Балур были просто маленькими королевствами Западных Регионов, но даже маленькие королевства имели свои уникальные черты. При найме этих пикинеров Ван Чун потратил значительную часть из десяти миллионов золотых таэлей, которые дал ему Императорский Двор. Теперь пикинеры демонстрировали свои способности в полной мере. Но даже сила пикинеров не смогла остановить бешеную арабскую атаку.

Все защитники на самой линии фронта испытывали невообразимое давление. Мышцы на их плечах были выпуклыми, из кожи поднимались вены. Их ноги дрожали, и мышцы сгибались, а зубы стискивались, и капли пота падали со лба.

Потребление в Звездной Энергии было вторичным по сравнению с почти невыносимым потреблением физической энергии. Частоту атак, которые каждый щитник терпел каждую секунду, было трудно представить.

— Вторая группа, вперед!

Взмахом руки Ван Чуна второй ряд щитников быстро продвинулся и вонзил свои щиты в землю. Первая линия щитников была немедленно освобождена от огромного бремени и начала умело отступать, их доспехи были залиты холодным потом.

Три группы щитников бесчисленное количество раз практиковали смену позиций. Они могли бы сделать это без единого разрыва в рядах.

— Третья группа, вперед!

Несколько мгновений спустя раздался еще один приказ, и третья группа защитников, сформированная из пехоты армии протектората Анси, быстро заняла место защитников впереди. Этот процесс продолжался: одна группа на переднем крае, одна группа отдыхала и одна группа ожидала приказов, все происходило упорядоченно.

Благодаря этому методу первая линия обороны едва могла противостоять потоку арабских атак.

Румбл!

Когда битва достигла апогея, внезапно раздался грохот с тыла арабской армии.

— Лорд Маркиз, посмотри туда! — внезапно крикнул Сюэ Цяньцзюнь, и его глаза в шоке расширились от увиденного.

Ван Чун молча проследил за взглядом Сюэ Цяньцзюня и увидел, что в тылу арабской армии происходит нечто неожиданное.

Огромные серебряные сооружения шириной три метра и ростом в одного человека вывозилось из тылу, каждое из которых охранялось семью-десятью человеками.

Эти серебряные орудия казались чрезвычайно тяжелыми, и их движение вызывало удивительный шум. Хотя он не узнал, что это, глаза Ван Чуна дернулись, словно он инстинктивно испытал дурное предчувствие.

— Сообщите Чэнь Бину, чтобы он быстро действовал! — немедленно приказал Ван Чун, не поворачивая головы.

Скрип! Скрип!

Почти в то же время Чэнь Бин также обнаружил это серебряное орудие на своей тележке с припасами. Выражение его лица было серьезным, а его волосы развевались на ветру.

— Пуск!

Когда опустился его меч, он оставил слабый след в воздухе, и по приказу Чэнь Бина тысяча баллистТана сменили свои цели. Бум бум бум! Баллисты выстрелили с молниеносной скоростью, и болты быстро опустились на серебряное орудие.

Раздался металлический лязг. Баллистические болты поразили серебряное орудие, но не оставили даже крошечной вмятины. Тридцать-сорок арабских солдат, сопровождающих это орудие, были застигнуты врасплох и пробиты баллистыми болтами.

— Отрегулируйте угол на пятнадцать градусов. Цельтесь в солдат, сопровождающих это серебряное орудие. Стреляйте! — Глаза Чэнь Бина вспыхнули, и он быстро изменил свой план.

СвушСвушСвуш! Баллисты снова продемонстрировали свою силу, и с криком было сбито более двух тысяч арабских солдат, сопровождающих это серебряное орудие. Более того, болты продолжали лететь с неизрасходованной силой и убили еще три тысячи.

— Защита! — Приказы, гремевшие на арабском языке, стали раздаваться над полем битвы. Когда эти солдаты сопровождения упали на землю, серебряное орудие было приведено в действие.

Со скрипом шестеренок появилась массивная серебряная доска с левой стороны этого орудия, а затем с правой стороны, а затем и сверху. Вскоре из этого оружия выросли доски в форме крыльев, защищающие как серебряное орудие, так и солдат, стоящих за ним.

Сразу после этого из тыла вырвались бесчисленные солдаты, и даже некоторая кавалерия спешилась, чтобы собраться за этим серебряным орудием.

Более двух тысяч солдат погибли, сопровождая серебряное орудие, но еще больше вышло, чтобы заменить их. Мало того, таинственное серебряное орудие, движимое совместными усилиями арабских солдат, становилось все быстрее и быстрее…

Они становились все ближе и ближе к первой линии обороны.

— Кавалерия Ушана, будьте готовы!

Ван Чун широко раскрыл глаза, отдавая приказ.

— Армия железной стены, будьте готовы! — почти в то же самое время Гао Сяньчжи отдал свой собственный приказ с серьезным и сосредоточенным выражением лица. Как и Ван Чун, он испытывал крайне дурное предчувствие при виде серебряного орудия.

Свист!

По мере того как это серебряное орудие набирало скорость и становилось все ближе и ближе к стенам, напряжение с ними возрастало. Грохочущие колеса, казалось, катились прямо в сердцах каждого солдата, придавая им огромный вес.

Ван Чун и Гао Сяньчжи оба были серьезны.

На другом конце поля битвы, под знаменем войны с пламенем черного ада, неподвижный Кутайба наблюдал с вершины своего коня, окутанный золотым ореолом. По мере продвижения этого серебряного орудия холодная ярость промелькнула в его глазах.

Будучи арабским губернатором, Кутайба провел почти всю свою жизнь на поле битвы. Он встречал противников всех видов и столько же защитных мер — высокие городские стены, крепкие крепости, слои тяжелых щитов и все другие виды военной техники, как знакомые, так и незнакомые, обычные и необычные.

Столкнувшись с Аравией и губернатором войны Кутайбой, многие противники избрали оборону. Они надеялись медленно перебить Аравию в оборонительной битве, как и эти танцы, но в итоге ни одна фракция или империя не смогли выжить в битве с Кутайбой.

У Кутайбы были средства борьбы с любой тактикой или противником.

Чтобы справиться с противниками, которые опирались на оборону и отказывались покинуть свои укрепления для ведения битвы, Кутайба приказал Императорским кузнецам создать для него уникальное осадное оружие.

Серебряный Бегемот!

Это было название этого огромного серебряного орудия!

Румбл!

Под градом болтов огромное серебряное орудие все ближе и ближе подходило к стальной оборонительной линии. Наконец, бум!

Если взглянуть с неба вниз, то можно увидеть, что длинный стальной таран выскочил из серебряного орудия, как язык. Благодаря различным механизмам он с огромной силой врезался в стальную стену.

— Ах!

То, что произошло потом, заставило всех солдат Тана на мгновение перестать дышать. Чрезвычайно тяжелая и невероятно прочная стальная стена вздрогнула, и затем она вместе с щитниками и пикинерами отлетела в небо и врезалась в армию примерно в двадцати чжанах.

Бум бум бум!

Тогда серебряное орудие начало подниматься к стальным стенам, стреляя в них стальным тараном и отправляя их в полет. В мгновение ока Серебряные Бегемоты, которых Кутайба привез с севера, отбрасывали стальные стены, словно листы бумаги.

Это ошеломляющее зрелище в сочетании с оглушительным металлическим грохотом заставило весь Тан чувствовать себя ослепленным и ошеломленным.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1059. Битва без прецедента в истории (III)**

Осадное оружие!

Оружие ближней осады!

Их радиус действия был намного меньше, чем у катапульт, но их мощь и прочность намного превосходили их. Атаки этих Серебряных Бегемотов немедленно создали разрыв в линии обороны Тана, который было невозможно заполнить.

— Убиииить! — С этим звонким боевым кличем бесчисленное количество арабской кавалерии немедленно пошло на прорыв!

— Убей их! — у арабов были дикие выражения на лицах, и они вливались в ряды Тана, как паводковые воды через шлюзовые ворота. В этот момент ужасающая мощь кавалерии и свирепость арабов проявились в полной мере.

Бах Бах бах! — солдаты Тана были отправлены в высокий полет, как тряпичные куклы. Разрыв в оборонительной линии вскоре стал домом для картины абсолютного хаоса. Перед лицом бесконечных арабских атак разрыв стал увеличиваться, и хаос начал распространяться.

— Стойте! Не дайте им войти!

— Остановите их! Если они войдут, мы проиграем!

— Убейте их! Все, следуйте за мной!

При этом все солдаты пришли в бешенство. Глаза Щитников, топорщиков, копейщиков и наемников покраснели, и они яростно ворвались в разрыв. Но они опоздали. Десятки тысяч арабских кавалеристов уже некоторое время атаковали первую линию обороны, и теперь они наконец нашли выход для сдерживающего давления.

— Ах! — крики наполнили воздух, пока арабские солдаты косили солдат. Даже после смерти они пытались атаковать, но сила одного человека была слишком ограничена. Попытка остановить эти непрекращающиеся волны набегающей кавалерии была похожа на муравья, пытающегося потрясти дерево.

— Армия железной стены, будьте готовы!

Гао Сяньчжи яростно вытащил свой меч, и с его ревущим приказом собрались четыре тысячи солдат Армии Железной Стены, их тела разразились мощной аурой, а их глаза уставились на пропасть.

Поражение уже обретало форму, и сила простых солдат была неспособна остановить стальной поток арабских солдат. Только Армия Железной Стены могла заполнить пробел.

— Выходи!

Гао Сяньчжи махнул мечом вперед, и решительная Армия Железной Стены немедленно шагнула вперед, влетая, словно комета, в разрыв.

Кланг!

Достигнув разрыва, все солдаты Железной Стены вытащили свои мечи. Четыре тысячи мечей начали вибрировать как один, создавая пугающее давление.

— Убить их всех! — глаза ведущего офицера Железной Стены вспыхнули холодом. Он опустил меч и повел своих солдат, как волков, бросающихся на стадо овец, в арабскую армию.

Хрясь! Его меч немедленно пронзил коня, пробив и спину его всадника. Тумп! Тряхнув запястьем, солдат Железной стены отбросил в сторону умершего всадника и лошадь. Лошадь и всадник вместе с их доспехами весили почти тысячу цзинь, но они казались практически невесомыми, когда их сбросил с меча солдат в группу арабской кавалерии.

Бум!

Убив первого арабского всадника, солдат Железной Стены шагнул вперед и проткнул второго всадника. Бум! Бум! Бум! Солдат Железной Стены уверенно шагнул вперед, делая каждый шаг твердо и решительно. Вжух! Кровь хлестала вокруг солдата Железной Стены, каждый его удар косил арабскую кавалерию, как сорняки.

Несмотря на всю присутствующую арабскую кавалерию, ни один из них не смог остановить этого солдата Железной Стены.

Бум бум бум!

Четыре тысячи солдат Армии Железной Стены неудержимо продвигались через арабскую армию, прокладывая кровавый путь.

Итого!

Лошади в ужасе ржали. Даже хорошо обученные и бесстрашные аравийские боевые кони испугались жестокого и ужасающего импульса Армии Железной Стены, поднимаясь на задних ногах и пытаясь уйти с дороги.

Но четыре тысячи солдат Армии Железной Стены продолжали продвигаться с ужасающей скоростью. Сколько бы арабская кавалерия не атаковала их, ничто не могло остановить их нападение. Тысяча, две тысячи, три тысячи… прославленная арабская кавалерия даже не смогла выдержать ни единого удара перед армией Железной Стены. Их срубали партиями, их трупы кучами лежали на поле битвы.

— Убейте их! — Первыми, кто понял, что происходит, был Багровый Авангард Кутайбы. Всадник этого знаменитого Авангарда взмахнул ятаганом и вскоре атаковал солдата Железной Стены.

— Убью!

Большой ятаган Багровой Луны оставил в воздухе длинный шрам, его темно­красная поверхность отразила дикое лицо солдата Авангарда Багровой Луны. Солдат Авангарда Багровой Луны был чрезвычайно опытен в бою и убил бесчисленных грозных противников. Используя Багровый Прыжок, он приложил все свои силы. У его ятагана было достаточно силы, чтобы разбить сталь, не говоря уже о плоти и крови. Но, противостоя этому всепоглощающему удару от Багрового Авангарда Луны, солдат Железной Стены твердо стоял, как скала, незыблемо вздымающаяся в небо. Его лицо было бесстрастным, и его глаза холодно посмотрели на солдата Авангарда Багровой Луны, и он нанес удар мечом.

Свуш! Острый край меча пронзил боевого коня, а затем через круп коня и солдата Авангарда Багровой Луны, а затем вышел из его спины. В этот момент время, казалось, остановилось, и большой ятаган солдата Багровой Луны застыл в воздухе. Человек и лошадь весом более тысячи цзинь были убиты одним ударом.

— К., как? Как мог восточный мир иметь таких могущественных воинов! — глаза солдата Авангарда Багровой Луны в полном неверии широко раскрылись.

В момент своей смерти он почувствовал глубокий холод. Приняв участие в завоевании такого количества фракций и убив стольких противников, он впервые обнаружил, что мир также является домом для воина, настолько искусного в искусстве убийства. Его ятаган Багровой Луны даже не опустился полностью, а его уже ранили в жизненно важные органы. Этот удар был чист и прямолинеен, без изъяна. Это был удар из его худших кошмаров.

Румбл! Четыре тысячи солдат Армии Железной Стены продолжали свое неудержимое нападение. Клубилась пыль, и земля грохотала, а Авангард Багровой Луны был вырублен, словно сосенки под новый год.

— Команда мастеров, будьте готовы исправить разрыв!

Громкий и яркий голос раздался над стальной линией обороны, и скрип машины начал подниматься с тыла армии Тана. Управляемые бесчисленными мастерами, длинные механические руки сложной конструкции перевозили тяжелые стальные стены, свисавшие с них, к передней части линии обороны. Бум! Когда стальные стены упали, длинные стальные шипы, простирающиеся от их основания, вонзились в камень и землю. В мгновение ока на линии обороны появилась новая стальная стена, за которой последовала вторая, третья…

Тем временем четыре тысячи солдат Армии Железной Стены создали прямую линию в поле битвы, удерживая разрыв от бесконечных атак арабов.

Независимо от того, сколько арабских солдат билось о них, четыре тысячи солдат оставались неподвижными. Действия Армии Железной Стены сплотили остальных солдат, и щитники, топорщики, сабельщики и копейщики быстро сформировали новую линию обороны.

— Вся кавалерия Ушана, ждите моего приказа. Приготовьтесь к выходу!

Тем временем Ван Чун холодно наблюдал за этим огромным серебряным орудием с Белокопытной Тени. После падения первой партии стальных стен серебряное осадное орудие было быстро перемещено в другое место линии обороны.

Хотя Армия Железной Стены была мощной, она не могла позаботиться об этом серебряном осадном орудии. Опасность присутствовала, и десятки тысяч арабских кавалеристов были способны прорваться через любой другой созданный разрыв.

Бум!

Когда сотни серебряных осадных орудий уже собирались достичь другого сегмента линии обороны, Ли Сие внезапно вытащил массивный меч из спины и выскочил из одного из промежутков в стенах, а его глаза холодно вспыхнули.

Десять Нападений Десять Побед!

Ли Сие и его несколько тысяч элитных кавалеристов Ушана немедленно разразились сильной аурой, и они выполнили одно из десяти сильнейших формирований апокалиптической эры.

Десять Нападений Десять Побед всегда было формированием, предназначенным для использования против гораздо более многочисленного врага. Раздался сильный грохот, колоссальный импульс Кавалерии Ушана, насчитывающей четыре тысячи человек, полностью заглушил поток десятков тысяч арабских кавалеристов на линии фронта.

— Ах!

Крики наполнили воздух. Ореол столкнулся с ореолом, оружие сражалось с оружием, и боевой конь врезался в боевого коня. Куда бы ни шла конница Ушана, за ней следовали хаос и крах. Никто не мог их остановить — ни элитные солдаты Кутайбы, ни солдаты Абу Муслима, ни солдаты Османа.

— Хуан Ботян, собери группу и заблокируй арабских солдат! Цун Цзыань, ты возглавляешь группу, чтобы уничтожить серебряное орудие! — Ли Сие быстро приказал четырём тысячам Кавалеристов Ушана разделиться на две группы.

Бах Бах бах! Одна группа кавалеристов Ушана немедленно повернулась и атаковала одно из серебряных орудий. Их мечи стали рубить, и арабские солдаты закричали от боли, в то время как их боевые кони заставляли их пролетать более ста футов. Превосходные арабские скимитары были разрезаны на куски при первом столкновении с оружием из Стали Вутц.

Многие арабские кавалеристы даже не успели среагировать, когда вспыхнул холодный свет, разрезая их доспехи на куски. Только когда они в шоке опустили головы, они поняли, что из их груди хлещет кровь, после чего их глаза потускнели, и они упали на землю.

— Все, слушайте мой приказ! Не обращайте внимания на других арабских солдат. Сосредоточьте все свои атаки на механизмах и соединениях этого серебряного орудия. Это его слабые места! Если мы сломаем их, арабы не смогут его использовать!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1060. Битва без прецедента в истории (IV)**

Разъяренные ветры начали по-настоящему свистеть. В срочной ситуации Цун Цзыань не успел сказать больше. Вынув свой меч из Стали Вутц, он ударил им в открытые шестерни серебряного орудия. Кланг! Даже удар со всей мощью Цун Цзыаня был способен нанести только царпину глубиной около одного дюйма.

Это были «Бегемоты», которых Кутайба привез из северной зоны военных действий. Они были изящно выкованы из лучших материалов и были дополнительно укреплены тысячами защитных и укрепляющих надписей. Их прочность трудно было представить. Даже атаки баллист Великого Тана не могли эффективно повредить их.

Вот почему Цун Цзыань решил избежать основного корпуса и атаковать открытые механизмы.

Кланг) В тот момент, когда Цун Цзыань убрал свой меч, еще один удар мечом из Стали Вутц полетел вниз, оставив неглубокий порез на внешнем механизме. Затем последовал третий, четвертый, пятый… Сотни мечей из Стали Вутц начали бить, и через несколько секунд внешние шестерни этого Серебряного Бегемота были разрушены. Цун Цзыаню и другим удалось уничтожить важнейшие механизмы этого осадного орудия.

— Пошли! — Глаза Цуна Цзыаня вспыхнули холодным светом, и он направился ко второму серебряному орудию. Через несколько секунд другое серебряное орудие было повреждено.

— Убью!

Видя, что серебряное орудие подверглось нападению, окружающая арабская кавалерия стала нервничать и бросилась на врага.

Но они просто не шли ни в какое сравнение с мощью формации Десять Нападений Десять Побед. Чем быстрее и жестче они нападали, тем быстрее их убивали.

Бум бум бум!

Люди Цун Цзяня прорывали арабские ряды, как торнадо, постоянно нападая на серебряное орудие. Уничтожение более половины серебряных орудий не заняло много времени. Люди Цун Цзыаня были настолько быстры, что останавливались на каждом серебряном орудии лишь на несколько минут, прежде чем идти к следующему. Более того, они разделили своих две тысячи человек на шестьдесят. Они были такими быстрыми и многочисленными, что даже арабы не успевали за ними.

Через некоторое время несколько сотен серебряных орудий были искалечены, каждое из них было окружено трупами. В ходе этого яростного нападения четыре тысячи кавалеристов Ушана убили более девяти тысяч человек, все они были элитными.

— Убей их! — Четырехтысячная кавалерия Ушана совершила еще один рейд на арабскую кавалерию, посеяв смерть и хаос, прежде чем вернуться к линии обороны. За весь процесс ни один из них не был ранен.

— Ну как? — спросил Ван Чун за линией обороны, продолжая смотреть вперед на поле битвы.

— Слишком мощное орудие! — Ли Сие глубоко вздохнул, тяжело дыша. Позади него четыре тысячи кавалеристов Ушана также казались немного бледными и уставшими. Хотя никто из них не пострадал в этой вылазке, они использовали невероятное количество физической энергии.

Вылазка требовала столько же сил, сколько и обычная битва.

Ли Сие знал, о чем спрашивал Ван Чун, и строго сказал:

… Эта волна арабов сильнее, чем все предыдущие. Их обучение, техника, боевые искусства, мастерство в оружии, их ореолы и сплоченность сильнее, чем у солдат Абу Муслима.

Ли Сие был первоклассным командиром, который также служил в Протекторате Бэйтина, неоднократно участвуя в сражениях, что позволило ему очень блестящую вылазку, пронесясь по арабским рядам, уничтожив несколько сотен единиц осадных орудий, «легко» убив более девяти тысяч элитных солдат и уйдя совершенно невредимыми, только Ли Сие и его люди знали правду свирепость этой битвы.

Ли Сие долго колебался, и окончательно заключил:

— С нашими шестидесяти тысячами человек будет очень трудно продержаться достаточно долго!

Несоответствие в количестве было слишком очевидным. Кроме того, арабы пришли с лучшими солдатами и были на пике своего морального духа. Даже кавалерия Ушана исчерпала свои силы, не говоря уже о других солдатах.

Ван Чун ничего не сказал, но его сердце слегка упало.

Ли Сие не был человеком, который легко сдавался, даже когда противник был чрезвычайно могущественным, и он определенно не был тем человеком, который сказал бы: «Будет очень трудно продержаться». Если даже он говорил что-то подобное, это могло означать, что ситуация была более серьезной, чем он предполагал.

Неравенство в количестве не было слабостью, которую Великий Тан мог преодолеть.

— Ты свободен. Хорошо отдохните! Через некоторое время я снова буду нуждаться в вас! — приказал Ван Чун.

— Да, Лорд Маркиз! — почтительно сказал Ли Сие.

Ли Сие даже не пытался слезть с лошади. Он сел, скрестив ноги, на своем ферганском коне, закрыл глаза и начал регулиать свою энергию. Белые потоки пара начали подниматься из его тела, и он стал медленно приходить в себя.

Битва была чрезвычайно интенсивной, и первая линия обороны каждый раз оказывалась под огромным давлением. У Ли Сие и его Кавалерии Ушана просто не было времени отдохнуть. Они должны были быть готовы выйти на поле битвы в любой момент.

— Милорд, мы должны вызвать отряд Сабли Мо? — внезапно спросил король Гангке, сидя на своем белом пятнистом коне.

В период более месяца король Ганке, Си Юаньцин и Лу Шийи тренировались в подразделении Сабли Мо. Это был новый отряд, из солдат нового типа, солдат, обладающий огромной силой. Самое главное, что их количество составляло десять тысяч, и они были предназначены для сражения с огромным морем противников, подобных этому.

Армия Кавалеристов Ушана и Железная Стена уже вступили в бой. Только подразделение Сабли Мо осталось в резерве.

— Еще не время! — Ван Чун покачал головой, глядя на четыре черных знамени, развевающихся на ветру, с мрачным выражением лица.

— Арабы до сих пор не отправляли свои сильнейшие части. Губернатор Осман еще не послал своих сильнейших солдат, как и Абу Муслим, и мамлюки также не двинулись с места… Кроме того, ни один ив пяти командиров не сдвинулся!

Ситуация была уже чрезвычайно опасной, и даже эти тяжелые и почти непоколебимые стальные стены качались и дрожали, как будто были на грани крушения. Если Ван Чун, Ван Янь, Гао Сяньчжи или Чэн Цяньли выйдут на поле битвы, они могут немедленно изменить ситуацию.

Но в это время никто из четырех командиров не осмеливался совершать необдуманные поступки.

У арабов было три губернатора, один заместитель губернатора и командир мамлюков. Это были пять человек, которые могли показать уровень силы Великого Генерала, и никто из них не сдвинулся с места. Если командиры династии Тан потратят впустую свою силу в этой битве на солдат низшего уровня, они будут большими животными, показывающими свои спины, обнажая свою слабость. В конце концов, они наверняка испытают разрушительный удар.

Битва между армиями была важна, но битва между Великими Генералами также была решающим фактором!

Свист!

На другом конце поля битвы развевались четыре черных военных знамени, но под ними все было тихо. Это место и поле битвы были как два разных мира.

Все армии, кроме Абу Муслима, впервые ощутили силу восточного мира, силу, которая лежала к востоку от гор Цун. За это короткое время эта империя под названием Великий Тан мобилизовала две могущественные армии, которые подавили элитных арабских ветеранов своей силой.

В этот момент командиры наконец поняли, как прославленный Правитель Железа и Крови проиграл Тану.

По крайней мере, эта восточная армия Тана была не так бессильна, как они хотели себе представить.

Заместитель генерала неожиданно подъехал к Каирскому губернатору Осману и спросил:

— Милорд, нужно ли нам отправлять армию обезглавливателей? Противник чрезвычайно силен. Мы можем сражаться против него, только если отправим армию обезглавливателей!

Обезглавливатель был богом реки Нил, и легенды говорили, что это был гигантский крокодил, который жил в Ниле. Осман был губернатором Каира, и сильнейшее подразделение солдат под его командованием взяло имя «Обезглавливатели». Эта группа солдат следовала за Османом в его завоевании и одерживала победу за победой. Хотя их число было небольшим, они были чрезвычайно опытными в бою и гораздо более могущественными, чем другие солдаты.

В войне против династии Сасанидов Османская Армия Освободителей несла ответственность за сметание точек сопротивления вражеской армии и оказала большую услугу в ликвидации мощных сил Сасанидов.

Четыре тысячи пехотинцев на вражеской стороне обладали высшей силой. Единственной силой под командованием Османа, которая могла с ними справиться, была, вероятно, Армия Обезглавливателей.

— Если это так, то оставь мне эту восточную кавалерию Ушана!

Внезапно, командующий мамлюками Айбак холодно рассмеялся, и побежал вперед. Он мало заботился о четырех тысячах солдат Армии Железной Стены Анси. Все, о чем он действительно заботился, это кавалерия Ушана во главе с Л и Сие.

— Я думаю, что мы с мамлюками с удовольствием разорвем этих воинов на части!

Жестокий свет вспыхнул в глазах Айбака. В этом вихре атаки кавалерия Ушана уничтожила многие арабские элиты и продемонстрировала их силу, показывая, что они достойны быть противниками мамлюков.

Глаза Айбака горели от интереса.

— Зияд, будь готов!

С другой стороны, под знаменем ятагана, горящего черным пламенем, Абу Муслим неожиданно повернулся к Зияду.

Великий Тан мобилизовал армию Железной Стены и кавалерию Ушана. Обычные элитные солдаты не смогут их остановить. Аравия должна будет приложить свои самые большие силы в этой битве. Когда Гао Сяньчжи создал армию Железной Стены в ходе своей многолетней кампании, Абу Муслим также обладал такой же большой и мощной силой, которая служила ядром его армии.

— Не нужно!

В этот момент жестокий и бессердечный голос нарушил все их планы. Трое командиров в шоке повернулись к богоподобной фигуре под черным знаменем войны пламени ада. Ослепительный военный губернатор в золотых доспехах Кутайба наконец решил вступить в бой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1061. Битва без прецедента в истории (V)**

Глаза Кутайбы сузились, и его арабский боевой конь в золотых доспехах, высотой более двух метров по имени Виктор, немедленно сделал два шага вперед.

Бузз!

При виде этой богоподобной фигуры трое других арабских командиров замолчали, их сердца задрожали.

— Слишком медленно! Вы потратили слишком много времени на пустяковый Великий Тан!

Его притягательный голос прозвучал над головами каждого, и, прежде чем кто-то успел среагировать, вспыхнул свет, и ослепительно золотая богоподобная фигура командира спешилась. В этот момент трое других арабских командиров уставились на эту фигуру с оттенком трепета в глазах.

— Кутайба, ты…— Рот губернатора Османа был открыт, чтобы говорить, и, бум! С порывом ветра военный губернатор внезапно двинулся вперед.

Выражение его лица было беззаботным, и он, казалось, собирался прогуляться, но он двигался даже быстрее, чем скачущая лошадь. Когда он спешился, он был всего в нескольких шагах от других, но к тому времени, когда Осман открыл рот, чтобы остановить его, Кутайба был уже в трехстах с половиной футах.

Прежде чем Осман успел закончить, Кутайба уже исчез в огромной армии. Все, что было видно, это золотой свет, проводящий прямую линию к линии обороны Тана.

— Эта! — Лицо Османа замерло, а его рука тянулась в воздух к спине Кутайбы.

— Нет необходимости звать его. У этого сумасшедшего всегда был совершенно другой стиль, отличающийся от нашего! — закричал Айбак с ярким светом в глазах.

Командиры никогда не должны были легко выходить на поле битвы. Если бы командир участвовал в каждом сражении, для чего конкретно были солдаты?

Основными задачами командира были выполнение стратегий, выдача приказов, наблюдение за слабостями противника и поиск идеальных возможностей, а не роль Авангарда. Более того, когда командир лично вступал в бой, это часто означало, что наступил критический момент, и исход битвы был близок. Командующие как востока, так и запада верили в эти принципы.

Но стиль Кутайбы был совершенно другим!

Давно говорили, что Кутайба наслаждается битвой, наслаждаясь тем, что находится в гуще событий. Командуя армией, он использовал свою подавляющую силу, чтобы пробивать дыры в линии обороны врага и казнить командующего противника, чтобы быстро завершить битву. Но слышать и видеть — это разные вещи.

Великий Тан только что отправил две элитные армии, а его командиры даже не вступили в битву. Между тем Аравия еще не развернула мамлюков, а Осман, Абу Муслим и Айбак также не участвовали в сражении. Битва была далеко не в самой напряженной точке, но военный губернатор уже достиг предела своего терпения.

Трое других известных арабских командира были ошарашены и странны.

— Что, лорд Кутайба уже вышел? Милорды, нам тоже пора! Эта династия Тан с востока гораздо сильнее, чем мы себе представляли, и у них также есть четыре элитных Великих Генерала. Если лорд Кутайба пойдет один, он может быть побежден!

Зияд наконец нарушил молчание, не в силах сдержать себя, наблюдая, как фигура Кутайбы исчезает в армии.

Но губернатор Каира Осман, командир мамлюков Айбак и высший командир восточной зоны военных действий Абу Муслим тихо остались стоять, как будто их прижали к земле.

Зияд потерял дар речи.

— Зияд, в этом нет необходимости. Кутайба отличается от всех других губернаторов, которых ты знаешь! — в конце концов заговорил Абу Муслим со спокойным выражением лица, продолжая наблюдать за битвой.

— Когда он вступает в битву, он не хочет, чтобы кто-то еще вмешивался! Если мы присоединимся к нему в такое время, он не только не оценит нашу доброту, но и будет оскорблен и обрушит на нас свою ярость! В такое время у меня нет желания заводить с ним конфликт!

— Ха! Кроме того, не превращайте военного губернатора в слабака! — прокомментировал Айбак. Как и Абу Муслим, он также продолжал наблюдать за полем битвы.

— У врага четыре великих генерала, но, если их противником является Кутайба… кто победит — точно не известно. В этом мире действительно не так много людей, которые могли бы победить Кутайбу! — под черным боевым знаменем на Ниле губернатор Осман кивнул, явно разделяя мнение Айбака.

Как бог войны Аравийской Империи и один из сильнейших генералов, Кутайба обладал силой, которую должны были признать даже те, кто его ненавидел. Несмотря на то, что его методы и манера говорить делали всех остальных губернаторов несчастными, хотя он был безумцем, который всегда делал свое дело, все это было подкреплено силой, которую никто не мог оспорить.

Даже когда Кутайба прерывал Айбака и издевался над Абу Муслимом, влиятельные арабские командиры не чувствовали никакой ненависти и не пытались спорить. Сила царила, а власть решала все в иерархии Аравийской Империи. Кутайба был военным губернатором и имел право быть дерзким и высокомерным.

— !!! — Зияд посмотрел на безмятежные выражения лица командиров, и снова повернулся к фигуре Кутайбы, но ему больше нечего было сказать.

— Хотя Кутайба сказал, что в этом нет необходимости, он все же пришел помочь нам… Зияд, пошли мою армию Железной Крови! — сказал Абу Муслим.

— Если вы делаете это, то Раман, также отправьте нашу армию Обезглавливателей. Я думаю, что Кутайба не будет против, если мы поможем ему этим методом. — сказал губернатор Осман.

Он и Абу Муслим были друзьями много лет и вместе добились многих достижений на поле битвы. Когда они были вместе, они всегда продвигались как один.

— Да, Милорд! — восторженный Зияд поклонился и быстро ушел.

В то время как это происходило в тылу, на поле битвы, вступление в битву губернатора войны наверняка навязало бы необратимые изменения!

Взрыв!

От топота ног губернатора земля задрожала, и в воздух взлетело бесчисленное количество земли и камня. Никто не мог бы описать величие и давление, которое источал Кутайба. Казалось, все поле битвы стонет и дрожит, пока он продвигается вперед.

Толстая золотая броня Кутайбы сверкала в лучах солнца, более ослепительного, чем солнце, и он казался богом, идущим сквозь битву простых смертных.

Хууууу! Когда ветер подул вокруг Кутайбы, он окинул взглядом линию обороны Великого Тана. Бзззз! Прежде чем солдаты поняли, что происходит, Кутайба исчез и оказался в сотнях футов от них.

Взрыв! Кутайба еще раз топнул ногой, исчезая во вспышке света и появляясь еще дальше. Его скорость была обманчиво быстрой. С каждым шагом он преодолевал значительные расстояния, и ему потребовалось всего несколько минут, чтобы обогнать десятки тысяч кавалеристов.

Когда он находился всего в двухстах футах от стальной линии обороны, Кутайба остановился.

Кланг!

С лязгом, похожим на рев дракона, Кутайба потянулся себе за спину и вытащил свой меч позора, который убил бесчисленных могущественных людей, имя которого вызывало страх в бесчисленных империях: Могущество Бога.

Золотой свет вокруг Кутайбы разразился интенсивным золотым пламенем, которое взмыло прямо в облака. Даже пространство искривлялось от явной силы этого пламени.

— Лорд Маркиз! — Крикнул Сюэ Цяньцзюнь. Его глаза расширились, когда он уставился на эту золотую фигуру. По какой-то причине эта фигура заставила сердце Сюэ Цяньцзюня биться от ужаса и беспокойства. Ван Чун также заметил эту находящуюся рядом фигуру.

Роооар!

В небе раздался оглушительный рев, и на одном человеке собралась энергия бесчисленных ореолов. Когда все увидели это, тело Ван Яна начало подниматься с земли, быстро набухая, пока не стало огромным богом в золотых доспехах.

Могучий Чудотворный Бог!

Ван Ян хорошо понял опасность и сразу же активизировал свое мощное формирование. В мгновение ока его сила взлетела до уровня Великого Генерала.

В этот момент в двухстах футах, в окружении десятков тысяч арабских кавалеристов, Кутайба также пришел в движение. Его глаза вспыхнули холодным светом, и он вонзил свой огромный золотой меч «Могущество Бога» в землю. Бум! Хотя он был всего в двухстах футах от позиций, он внезапно появился прямо перед стальной защитной линией, его Могущество Бога пронзил землю.

Раздался сильный гул, и золотое пламя пролилось в землю. Линия длиной более тысячи метров простиралась от тела Кутайбы, в результате чего все стальные стены и та некие солдаты вдоль нее были отброшены в воздух на несколько десятков метров ужасающей силой.

Поднялась пыль, и мощный взрыв, вызванный этой атакой, поглотил все остальные звуки на этом жестоком поле битвы. Хотя Абу Муслим, Осман и Айбак мысленно подготовились к этому зрелищу, они все равно были поражены.

Один удар меча военачальника открыл огромный разрыв длиной более двух тысяч метров в стойкой линии обороны Тана. Это уже намного превзошло мощь нескольких сотен серебряных осадных орудий. Это был большой и открытый путь для продвижения армии, который было почти невозможно заблокировать.

Его удар полностью изменил структуру битвы!

И несмотря на то, что меч Кутайбы нанес такой большой урон, все чувствовали, что военный губернатор еще не использовал всю свою силу.

— Почти семь тысяч футов, четыреста стальных стен, каждая из которых весит десять тысяч цзинь… Я не могу поверить, что Кутайба такой могущественный!

Демонстрация невероятного могущества военного губернатора заставила Зияда испытать беспрецедентный шок.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1062. Битва без прецедента в истории (VI)**

Зияд никогда не встречал военного губернатора. Его понимание Кутайбы было ограничено легендами. Абу Муслим, однако, действительно встречал его несколько раз, и они встречались у халифа. Когда Зияд подумал о своем предыдущем предложении, он вдруг понял, почему губернатор Осман и командир мамлюков Айбак ничего не сделали.

Сила Кутайбы выходила за пределы воображения смертных. Когда человек достиг определенного уровня силы, он мог быть абсолютно уверен в управлении полем битвы и просто не нуждался в помощи других.

Зияд был далеко не единственным, кто был потрясен этим проявлением силы. Будучи одним из четырех высших командиров династии Тан в Таласе, Ван Янь также никак не думал, что командующий варварами из западной страны может обладать такой ужасной силой.

— Западный варвар, отдай свою жизнь! — С могучим ревом Бог Могущественного Чуда Ван Яна бросился вперед в облаке пыли.

Взрыв!

Ветры завыли, и огромный металлический кулак, окутанный невероятной силой, обрушился на губернатора войны.

Посреди бурлящей пыли и яростных волн энергии внушительная фигура Кутайбы казалась крошечным муравьем перед этой массивной рукой.

Но затем раздался звонкий лязг меча, разнесшийся далеко вдаль. В этот момент время, казалось, остановилось.

Бузз!

Глаза Кутайбы вспыхнули холодным светом, и он вытащил меч Могущество Бога из земли и ударил огромного Могучего Чудотворного Бога.

Взрыв!

Разразился ослепительный всплеск света, который ослепил всех, кто наблюдал, и к тому времени, когда он исчез, военного губернатора уже не было на месте. Теперь он был в воздухе, прямо перед Могущественным Чудотворным Богом, его меч скользнул вниз по его телу.

Бруууууум! Под недовечивыми взглядами бесчисленных людей, огромная фигура Могущественного Чудотворного Бога была послана в полет, как тряпичная кукла, небрежным ударом Кутайбы, приземлившись за несколько тысяч футов в середине армии Тана.

— Ах!

С громким криком сотни танских солдат были мгновенно раздавлены в фарш Могущественным Чудотворным Богом, а их конечности и кровь взлетели в воздух. Тем временем огромная сила, которую военный губернатор использовал, чтобы послать в полет могущественного Чудотворного Бога, теперь опустошила землю, заставив пыль вздыматься вверх.

Одним ударом он разбил линию обороны Тана. Своимо вторым ударом его подавляющая сила полностью победила одного из Великих Генералов, командиров Тана.

Ужасающая сила Кутайбы была полностью видна в этих двух ударах.

Шок!

Бесконечный шок!

Вся армия была в шоке, все были ошеломлены ужасающей силой Кутайбы. Никто не ожидал, что сила Могущественного Чудотворного Бога Ван Яна, являющаяся собранием силы стольких солдат, не сможет противостоять ни одному удару меча этого арабского правителя.

— Отец! — Глаза Ван Чуна сразу же покраснели при виде этого. Перед этой битвой Ван Чун, Ван Янь, Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли сделали много расчетов и предсказаний. После этого каждый из них взял определенную область обороны под свой контроль. Но Ван Чун никак не ожидал, что вражеский губернатор будет настолько могущественным, что сможет нанести серьезный вред его отцу одним ударом.

— Стоп! — тут же взревел Ван Чун. Звездная энергия кинулась ему под ноги, и он бросился на губернатора войны.

— Восточный неверный, умри!

Кутайба стоял в центре поля битвы, его глаза были холодны, а выражение лица жестоким. Без малейшего колебания Кутайба шагнул вперед и снова взмахнул мечом на падшего Могущественного Чудотворного Бога. Учитывая ужасающую силу Кутайбы, удар наверняка убил Ван Яна.

— Не хорошо! — старейшины Фан и Ду были встревожены этим зрелищем. Когда Кутайба прыгнул в воздух и взмахнул мечом, как молния, оба старейшины немедленно бросились на Кутайбу.

Ван Янь был самым слабым из четырех командиров династии Тан, поэтому перед битвой старейшинам Фану и Ду было поручено помогать Ван Яну, усиливая его через соединения. Но теперь они стали людьми, самыми близкими к Ван Яну, которые были наиболее способны помочь ему.

Бум! Бум! Бум!

Когда старейшина Фан и старейшина Ду взлетели в воздух, он взмахнули рукавами, стальные стены, которые Кутайба отбросил в сторону, немедленно поднялись. Под контролем двух старейшин эти стальные стены врезались, словно пушечные ядра, в землю вокруг Кутайбы. Раз, два, три, четыре… в мгновение ока паре старейшин удалось построить восемь стальных стен вокруг Кутайбы.

В тот момент, когда формирование было активировано, Кутайба исчез в вспышке света.

— Замечательно! Милорд, убирайтесь отсюда! — Они слегка выдохнули, и быстро бросились к Ван Яну.

Четыре символа Ловушка души Иньян была самой старой формой, которую знали эти двое. Благодаря этой технике они сумели поймать многих грозных людей, включая Даяна Мангбана. В этот момент формированию удалось дать Ван Яну шанс на выживание.

Но им едва удалось сделать несколько шагов, прежде чем начался массивный грохот. Земля потрескалась и застонала, и ловушка Души Четырех Символов, которую установили старейшины Фан и Ду, немедленно рухнула. Страшный Ци Меча вырвался из массива, разделившись надвое, и преследуя двух старейшин. Два потока Ци Меча почти сразу догнали двух старейшин и поразили их. Выражения лиц старейшин застыли, и они упали на землю, а их тела были разрублены надвое.

— Старейшина Фан!

— Старейшина Ду!

Это зрелище заставило покраснеть от ярости глаза всех танских солдат, особенно четыре тысячи Кавалеристов Ушана, чьи глаза почти разрывались от ярости.

— Старейшины!

Старейшины Фан и Ду имели чрезвычайно важный статус в деревне Ушан, и они наблюдали, как росла большая часть Кавалерии Ушана. Никто не ожидал, что их убьют на поле битвы так просто. В одно мгновение конница Ушана бросилась вперед.

— Уловки клоуна!

Кутайба вылез из расколотой земли как неподвижная гора, и вышел из руин формирования. Искусства формирования на востоке действительно были особенными, но не было ничего, что меч Кутайбы не мог пробить.

Как раз в тот момент, когда Кутайба поднял свой меч, чтобы прикончить Ван Яна и покончить с жизнью одного из вражеских командиров, сверху донесся массивный рев, пронизанный яростью и печалью.

— Умриии!

Голос прозвенел в его ухе. и массивный пестик ваджра, сделанный из звездной энергии, рухнул на его голову.

Бузз!

Глаза Кутайбы удивленно сузились. Этот командир династии Тан был явно немного сильнее, чем командир династии Тан, которого он только что победил. Но он только усмехнулся.

Взрыв!

Огромный ваджра-пестик ударил Кутайбу, но его тело не получило ранение, и при этом он не был отправлен в полет. Когда грохот ваджры Бога Ямы Ван Чуна заглох, он был внезапно зафиксирован в воздухе на высоте нескольких футов над землей.

— Как это могло произойти!

Находясь в форме Бога Ямы Ван Чун почувствовал, что его разум дрожит от шока при виде этого.

Ван Чун вложил все свои силы в эту атаку, но Кутайба неожиданно сумел легко ее заблокировать.

— Хммм!

Кутайба посмотрел на Бога Яму и жестоко улыбнулся. Теперь все могли ясно видеть, что именно огромный меч, который Кутайба вонзил в землю, заблокировал ужасный удар Ван Чуна, остановив его простым выпадом из-под земли.

Кутайба поднял меч обеими руками, и цунами силы мгновенно вырвалось из его тела.

Взрыв!

Никто не видел, как атаковал Кутайба. К тому времени, когда они поняли, удивительный Ци Меча, завернутый в золотой свет, уже повлиял на Бога Яму. Бууум! Даже с Кармическим боевым доспехом Ван Чун был отброшен назад, а Бог Яма прополз назад по земле, выкопав две глубокие борозды.

Бузз!

Глаза Кутайбы вспыхнули ледяным светом, и он приготовился преследовать врага. Внезапно он что-то заметил и поднял голову. Мгновенно в его ледяных черных глазах ясно отразились две фигуры, одна большая и одна маленькая.

Взрыв!

Прежде чем Кутайба предпринял атаку на Ван Чуна, небо потускнело, и серебряная река Ци Меча пробила его. На другом конце этого Ци Меча ясно было видно Гао Сяньчжи!

— Ван Чун, я пришел, чтобы помочь вам!

Когда началась атака Гао Сяньчжи, земля затряслась, и огромный металлический кулак, обмотанный несколькими десятками цепей из Звездной Энергии, выстрелил с громоподобной силой в тело Кутайбы.

Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли, два командира армии Аньси, пришли одновременно.

Румбл!

Удары энергии пронеслись по окрестностям. Воздействие этого столкновения намного превзошло воздействие любого другого столкновения, и вспенивающаяся пыль и потоки энергии полностью окутали тело Кутайбы.

Свист!

Ветер обнажил землю, взбивая столько пыли, что никто не мог увидеть, что происходит в этой битве. Но внезапно глубоко в облаке пыли появилась точка золотого света. Свет сразу начал расширяться. Бум! Бескрайние волны энергии вырвались из облака пыли, унося с собой две фигуры.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1063. Битва без прецедента в истории (VII)**

Взрыв!

Вид пылающего золотого пламени в центре поля битвы, и неподвижное божество, стоящее перед стальной линией обороны, заставило огромное море арабской кавалерии взорваться громкими возглассами.

— Кутайба!

— Кутайба!

— Кутайба!

Любой из сотен тысяч элитных арабских кавалеристов, которые видели это зрелище, почувствовал кровь и страсть в своих телах. Румбл! Воодушевленная арабская кавалерия сразу же начала атаковать разрыв, который создал Кутайба.

Ван Чун и Гао Сяньчжи поморщились при виде этого.

— Все, слушайте мой приказ! Атакуйте!

Голос Гао Сяньчжи раздался над полем битвы. В тот же момент Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Чун и Ван Янь бросились к Кутайбе.

Бог арабской войны!

Несмотря на то, что письма Хорасани дали подробное описание его силы, только теперь, когда они обменивались ударами с ним, Ван Чун и другие поняли, насколько он силен.

— Солдаты Баллисты, огонь! Целься в разрыв! — Солдаты Сабли Мо, готовься к выходу на поле!

Глаза Ван Чуна покраснели. В настоящее время он чувствовал беспрецедентную опасность, но не было времени думать. Ван Чун немедленно присоединился к Гао Сяньчжи и другим в нападении на Кутайбу.

Арабский губернатор войны был источником всего кризиса. Если они не смогут убить или остановить его, даже блокирование разрыва и убийство арабской кавалерии не сможет предотвратить их поражение.

Бум! Бум! Бум!

Пестик Ваджра, цепи Звездной Энергии, Ци Меча, металлические кулаки… всевозможные атаки понеслись в сторону Кутайбы. Объединенной силы четырех человек было достаточно, чтобы заставить испугаться любого Императорского Великого Генерала и бежать в холмы. Но военному губернатору удалось отразить все их атаки.

Клангклангкланг! Золотой меч в руке Кутайбы двигался, как молния, блокируя, отклоняя и рубя. Ни одна из атак Тана не смогла даже приблизиться к его телу. В этой битве один против четырех Кутайба даже имел силы для контратаки. Его ужасающая сила сильнно всех шокировала, но никто не был потрясен сильнее, чем Ван Чун.

Многое изменилось в битве при Таласе. Это был первый раз в жизни Ван Чуна, когда он столкнулся с арабским военным губернатором. Если бы он не вмешался в Талас, Ван Чун, возможно, провел бы всю свою жизнь, не услышав имени — Кутайба.

Он слишком мощный! Его сила выше, чем у пика Великого Генерала. Он находится на еще более высоком уровне. Я не думал, что Аравийская Империя станет домом для такого могущественного врага!

Разум Ван Чуна был в полном смятении, его изумление было почти невозможно описать словами.

— Лорд Маркиз, мы пришли, чтобы помочь вам! — в самый напряженный момент битвы грохот копыт наполнил небо. Четыре тысячи кавалеристов Ушана подъехали к богоподобному Кутайбе с невероятной скоростью.

— Режущая формация!

С громогласным приказом кавалерия Ушана поменялась местами, разбившись на несколько десятков команд.

Режущая формация была ответвлением формации Десять Нападений Десять Побед. Это была специальная формация, предназначенная для борьбы с чрезвычайно сильными противниками.

— Стоп!

Выражение лица Ван Чуна исказилось от шока, когда он увидел кавалерию Ушана, приближающуюся со всех сторон, его глаза почти запылали от ярости. Кутайба был невероятно могущественным. Это не был противник, с которым могла справиться обычная формация. Кавалерия Ушана могла иметь дело с бригадными генералами и даже с обычными Великими Генералами, но Кутайба был з пределами их власти, они не могли остановить его.

Хотя Ван Чун приказал им остановиться, его приказ пришел слишком поздно. Смерть старейшины Фана и старейшины Ду спровоцировала всю кавалерию Ушана, их глаза были красными, а их тела дрожали от ярости.

— Убью!

— Отомстить за старейшин!

Тысячи кавалеристов Ушана приближались так же быстро, как молнии.

Итого!

Кавалерия Ушана стала единым целым со своими визжащими боевыми лошадьми, разгоняющимися до невероятных скоростей по мере их сближения. Несколько мгновений спустя сорок-пятьдесят кавалеристов Ушана достигли Кутайбы.

Бузз!

Кутайба сражался против четырех противников, когда он внезапно услышал яростный крик и повернул голову. Бум! Кутайба держал одну руку на своем мече и парил в воздухе, в то время как другая рука направилась к Кавалерии Ушана, атакуя ее. Внезапно огромный поток звездной энергии вырвался из тела Кутайбы и отправился в сторону противника.

Через секунду все стали свидетелями невероятного зрелища. Кутайба держал свой меч одной рукой, чтобы отражать нападение четырех Великих Генералов, в то время как его другая рука двигалась, чтобы остановить нападение Кавалерии Ушана. Кавалерия Ушана была поднята с земли, копыта их лошадей бились в воздухе, и Звездная Энергия Кутайбы закрепила их в небе. Раз, два, три… несколько сотен кавалеристов Ушана неподвижно застыли в воздухе.

Шипение!

При таком взгляде даже Осман, Абу Муслим и Айбак не могли не задохнуться. Они знали, что Кутайба был сильным, но не думали, что настолько. Слово «сила» больше не могло его описать. Даже Абу Муслим, носящий Око Бога Демона, не мог выпустить такое огромное количество энергии.

— Этот парень может быть дерзким и сумасшедшим, но его сила просто невероятна. — пробормотал Осман, пребывая в шоке.

В прошлом он был несколько убежден, что Кутайба заслуживает звания бога арабской войны, но теперь ему нечего было сказать. Абсолютная сила была абсолютной истиной. Обладая возвышенной силой, которая ставила его на один уровень с богами и демонами, Кутайба был достоин обладать этим титулом, который ставил его превыше всего.

Взрыв!

Буум! Вдали раздался вой воющего ветра, и ближайший к Кутайбе всадник Ушана внезапно превратился в лепешку, его расплюснутые плоть и кровь вырвались из щелей в доспехах.

Даже доспех из Метеоритного Металла был не чем иным, как металлоломом в руке Кутайбы. Потом был второй, третий, четвертый… Пока бесчисленные люди наблюдали, более ста кавалеристов Ушана были расплющены, оставив после себя только свои пустые доспехи из Метеоритного Металла, которые с лязгом упали на землю.

— Ублюдок!

С яростным ревом Ли Сие бросился вперед на своего ферганского коня и прыгнул в воздух. Его массивный меч из Стали Вутц вонзился в густое море звездной энергии Кутайбы.

Человек, обладающий силами Ли Сие был неспособен угрожать могущественному арабскому богу войны, такому как Кутайба, но Кутайба в настоящее время отбивал четырех Великих Императорских Генералов одной рукой, удерживая несколько сотен кавалеристов Ушана другой. Его сила была почти доведена до предела, и внешность Ли Сие полностью нарушила баланс. Как последняя капля на спине верблюда, удар Ли Сие начал вызывать рябь сквозь слой звездной энергии.

Массивный меч Ли Сие был похож на нож, медленно прорезавший толстый пирог, пока он разрывал толстую и энергичную звездную энергию вокруг Кутайбы.

Бузз!

Спокойный и уравновешенный арабский бог войны наконец продемонстрировал крошечный намек на беспокойство.

— Разрешите!

Когда Военный Губернатор достиг своего предела, огромный металлический топор полетел в воздух и взломал барьер Звездной Энергии вокруг Кутайбы.

Король Гангке также вступил в бой, присоединившись к окружению Кутайбы.

— Я тоже! — Посчитайте и меня. Посмотрим, насколько вы сильны!

В одно мгновение Си Юаньцин, Лу Шийи и ферганский вождь Банахан поднялись в воздух, чтобы присоединиться к битве.

Лицо Кутайбы мгновенно поморщилось, его спокойствие наконец испарилось. Даже с его превосходящей силой, которая намного превосходила силу Абу Муслима и других Великих Генералов, даже он не мог одновременно терпеть нападения стольких Великих Генералов и Бригадных Генералов.

Бум!

Кутайба наконец без колебаний мобилизовал всю звездную энергию. Величественная энергия вырвалась из его тела, посылая мощные ударные волны, одну за другой, охватывая область вокруг него. Под этими огромными вибрациями Ван Чуна, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Ян, Ли Сие, Си Юаньцин и Лу Шийи отправились в полет, как тряпичные куклы. Приземлившись, они разбросали вокруг себя пыль и гравий.

— Ах!

В то же время бесчисленное множество кавалеристов Ушана также было отброшено вместе со своими лошадьми. В одно мгновение область радиусом в тысячи футов вокруг Кутайбы стала усеяна упавшими фигурами.

Но после того, как так много экспертов отлетели назад, ослепительный золотой свет вокруг, казалось бы, непобедимого Бога Войны, Кутайбы, наконец, немного потускнел, его цвет лица слегка побледнел.

Хотя Кутайба и назывался Богом Войны, он не был настоящим богом. Сражение со многими людьми одновременно испарило значительное количество звездной энергии.

Бузз!

Отправив всех в полет, Кутайба положил обе руки на свой меч и прыгнул вперед, а его глаза замерцали холодным светом. Недолго думая, он решил атаковать Гао Сяньчжи. Он сразу понял, что Гао Сяньчжи был самым сильным в этой группе и представлял наибольшую угрозу. В отличие от Абу Муслима и Османа, он мало интересовался слабаками. Только убийство сильнейшего могло достаточно заинтересовать его.

Но хотя Кутайба двигался быстро, Ван Чун был еще быстрее. Когда Кутайба прыгнул вперед, его фигура встала и тут же замахнулась массивным пестиком ваджрой на Кутайбу. В этот момент огромный размер Бога Ямы имел большое преимущество. Несмотря на то, что Кутайба очень быстро отпрыгнул, он не мог выбраться из зоны действия Бога Ямы.

Бузз!

Внезапно приближающийся ваджра-пестик заставил Кутайбу отпрыгнуть, его тело сияло божественным сиянием, и крошечный намек на удивление появился в его глазах.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1064. Битва без прецедента в истории (VIII)**

Молодой командир Тана смог выздороветь намного быстрее, чем ожидал Кутайба, взрыв Звездной Энергии, по-видимому, имел очень ограниченный эффект. Но хотя Кутайба был удивлен, он быстро восстановил самообладание, перенаправив массивный меч Могущество Бога, чтобы ударить им по его черному пестику ваджре.

Буум! Ваджра-пестик Ван Чуна не выдержал тяжести этой атаки и мгновенно взорвался. Но эта атака дала всем шанс отдышаться.

— Лорд Гао, нападай на его спину!

— Лорд Чэн, атакуй сверху. Используй цепи, чтобы сдержать его движения!

— Отец, нападай на его левое плечо!

— Я нападу на него спереди!

Ван Чун немедленно отдал приказы, а затем поднялся, в его руках снова появился пестик ваджра, и он напал на Кутайбу. Кутайба действительно был могущественным, но у Ван Чуна была Кармическая Боевая Броня, которая несколько смягчала силу атак Кутайбы. Таким образом, даже несмотря на то, что Ван Чун не был самым сильным из четырех командиров Тана, у него была самая высокая защита. Он был единственным человеком на поле битвы, который мог противостоять Кутайбе.

Взрыв!

Когда Ван Чун возглавил атаку, темп битвы внезапно изменился. Четыре великих генерала династии Тан смогли оказать давление на Кутайбу, которое только увеличивалось со временем.

— Ярость Ямы!

— Могучий Чудотворный Удар!

— Техника Бога Шести Конечных Величеств!

— Кандалы опустошения!

Четыре Великих Генерала использовали всю свою силу.

— Банахан, Король Гангке, Си Юаньцин… обратите внимание на его массивный золотой меч. Помогайте с боков и пытайтесь сдержать его.

Ван Чун издал очередную череду приказов, и трое людей немедленно сменили цель на меч Кутайбы, что вызвало еще один сдвиг в битве.

— Искусство Великого Огненного Ворона!

— Искусство Конденсации Трех звезд Ци!

— Страж Бога Зверя!

Три бригадных генерала нанесли удар по мечу Кутайбы «Могущество Бога» своими мощнейшими атаками. Кутайба был могущественным человеком, который обычно мог убивать таких людей, как Король Гангке, одним ударом меча. Но в настоящее время он использовал более половины своих сил, чтобы подавить Ван Чуна и остальных. Что еще более важно, как определил Ван Чун, Кутайба должен был использовать размах мечом, чтобы полностью показать свою силу. Со сдержанным мечом сила Кутайбы сразу же снизилась.

— Ублюдок!

Бушевал ветер, и глаза Кутайбы вспыхнули холодным светом, когда он повернул голову к Ван Чуну. Ван Чун был не самым сильным человеком среди его противников, но его интеллект играл гораздо более важную роль в этой битве, чем его сила.

Это небольшое изменение в тактике позволило Ван Чуну полностью нарушить темп нападений Кутайбы!

Это было то, что было по-настоящему роковым для губернатора!

— Незначительный юноша, я сначала убью тебя, а потом и других!

Кланг!

Кутайба внезапно поднял золотой меч одной рукой, указывая на небо. Румбл! Пылающий золотой Ци Меча внезапно взлетел в небо, и энергия Кутайбы также возросла.

— Осторожно!

— Ван Чун, увернись!

— Не хорошо! Уйди с дороги!

Гао Сяньчжи и другие сразу же почувствовали опасность, пришли в ужас, и начали свои сильнейшие атаки на Кутайбу. Но их атаки были слишком медленными.

Какрэк!

С громовым грохотом золотой меч Кутайбы слился с великолепным Ци Меча и превратился в золотой удар молнии, который пронесся по воздуху к Богу Яме. У всех на глаза на Боге Яме появилась тонкая черная линия, простирающаяся от его головы до ног.

КаБум! Бог Яма раскололся на две части, а затем разлетелся на куски

— Лорд Маркиз!

Крики ярости и горя раздались в небе, и глаза Кавалеристов Ушана покраснели. Румбл! Тысячи кавалеристов Ушана начали атаковать Кутайбу, как будто сошли с ума.

Бум бум бум! Кавалерия Ушана непрерывно сражалась с мощной звездной энергией вокруг Кутайбы. В прошлом они никогда бы не преуспели в этом, но Кутайба использовал мощную технику Ци Меча, чтобы убить Ван Чуна, предоставив им такую возможность. Под мощным потоком их атак даже толстый барьер Звездной Энергии Кутайбы начал ослабевать.

Но даже в этом случае Кутайба оставался собранным, как всегда, полагаясь на свою мощную звездную энергию, чтобы противостоять атакам конницы Ушана.

— Ничего, кроме муравьев!

Убив командира династии Тана, Кутайба с ледяным выражением лица повернулся к Кавалерии Ушана. Но внезапно…

Тумп! Стройная фигура вырвалась из-под земли, проделав в воздухе огромную дугу, которая врезалась в ослепительную фигуру Кутайбы.

— Искусство Великого Искажения!

С яростным ревом величественная Звездная Энергия вырвалась из тела Ван Чуна. Пространство начало искажаться, и мощная энергия обернулась вокруг трехфутового меча из Стали Вутц Ван Чуна и полетела к барьеру Звездной Энергии Кутайбы.

Румбл! Произошло непостижимое. Великое Искусство Искажения Ван Чуна заставило железную стену Звездной Энергии Кутайбы вздрогнуть, исказиться, размыться и, наконец, создать небольшой разрыв. Меч Ван Чуна из Стали Вутц ударил прямо в небольшой промежуток.

!!!Лицо Кутайбы искривилось. Когда он повернул голову, на его отчужденном лице наконец появился намек на шок.

Бог Яма был «мертв», но Ван Чун был еще жив. Это само по себе было довольно удивительно.

Еще более удивительным было то, что без Бога Ямы Ван Чун вернулся к пиковому уровню бригадного генерала, с огромным разрывом в силе между ним и Кутайбой, но даже в этом состоянии Искусству Великого Искажения Ван Чуна все же удалось создать разрыв в защите Кутайбы.

По правде говоря, Ван Чун готовился к этой единственной попытке убийства в течение очень долгого времени. Когда Кутайба пришел к этому поразительному осознанию, меч Ван Чуна был менее чем в полудюйме от его сердца.

Но этих полдюйма было достаточно, чтобы огромный поток Звездной Энергии вырвался из его тела, превратившись в неприступную крепость, которая прочно блокировала меч Ван Чуна из Стали Вутц.

— Все, напасть и удержать его!

Гао Сяньчжи и другие немедленно начали наполняться Звездной Энергией, и напали на Кутайбу. В одно мгновение три мощных потока Звездной Энергии соединились вокруг Кутайбы. Эта жестокая битва боевых искусств теперь стала еще более опасной битвой звездных энергий.

Это был единственный метод, который Гао Сяньчжи мог придумать в данный момент, чтобы сдержать Кутайбу.

— Неверный, ты ищешь смерти!

Кутайба плавал в воздухе, он сражался против нападений Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Яна, Банахана и других, тесня их всех с воздуха. Но черствый взгляд Кутайбы оставался на Ван Чуне.

— Крепость Бога Войны!

Это была одна из тех мощных техник, с помощью которых Кутайба ошеломил мир и сделал себе имя. Хотя это был просто тонкий слой, он был почти непобедим. За свою военную карьеру у Кутайбы было много противников, но никому из них не удалось прорваться через его Крепость Бога Войны!

— Я разберусь с тобой, и империя за тобой медленно оценит вкус отчаяния!

Глаза Кутайбы сияли презрением, а его лицо источало величие и достоинство. Даже в этом опасном столкновении звездной энергии он оставался спокойным и расслабленным. Как Бог Войны, отточенный огнем и кровью, он обнаружил, что в мире было очень мало того, что могло бы его потрясти.

Ван Чун поднял голову.

— Вот как? — сказал он по-арабски.

Бузз!

Зрачки Кутайбы слегка сузились, и выражение его лица изменилось.

— Вы знаете, как говорить на нашем языке! — Кутайба уставился на Ван Чуна с удивлением в глазах.

Ван Чун не ответил, только холодно улыбнулся, и его тело наполнилось звездной энергией. Он еще раз проявил всю мощь Великого Искусства Искажения, и использовал свою Звездную Энергию, чтобы начать бешеную атаку против Кутайбы.

— Ты бесполезный, невежественный муравей. У тебя нет понимания силы!

Кутайба быстро пришел в себя и посмотрел на Ван Чуна с голым презрением. Этому восточному миру было предопределено, чтобы потребовалось его вмешательство. Все, что Абу Муслим не мог закончить, должно было быть завершено Кутайбой.

— Я подарю тебе смерть!

Как раз в то время, как Кутайба готовился закончить эту битву…

Бум!

Раздался сильный грохот, и стальной меч Вутц, который Кутайба заблокировал и оттолкнул назад, внезапно смог прорвать Крепость Бога Войны Кутайбы каким— то чрезвычайно странным и необъяснимым способом. Он ударил Кутайбу в сердце, как молния.

Бузз!

Лицо Кутайбы сразу исказилось от шока, но времени думать не было. Волна свирепой Звездной Энергии вырвалась из его тела, в то время как свободной рукой он попытался заблокировать меч из Стали Вутц.

Когда все успокоилось, меч из Стали Вутц от Ван Чуна был остановлен золотой рукой, наделенной мощной силой.

Тотальная атака Ван Чуна в конце концов так и не смогла пробить защиту Кутайбы.

Кап, кап! На ладони Кутайбы появилась почти незаметная красная рана, а затем с ладони упала алая капля крови и полетела на землю.

Почти неслышный шум мгновенно разрушил тишину.

В воздухе ослепительная, совершенная и божественная фигура Кутайбы пошанулась, а в его холодных глазах появилось выражение крайнего шока.

Кровь!

За двадцать с лишним лет своей кампании Кутайба всегда был непобедим и победоносен. Никто никогда не мог причинить ему вред или даже ранить его. Но на этом безымянном восточном поле битвы он был ранен, истекая каплей своей драгоценной крови.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1065. Появляется Старик Демонический Император!**

— Непростительно!

Кутайба внезапно поднял голову и уставился на Ван Чун, и все его тело начало кипеть ужасающим намерением убийства.

Взрыв!

Разрушительная Звездная Энергия вспыхнула, как вулкан из тела Кутайбы, и пронеслась, как буря, сквозь поле битвы.

Тудтудтуд!

Ван Чун, Ван Янь, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Банахан, Си Юаньцин, Л у Шийи, Ли Сие и все остальные застонали, и их отбросило назад, как тряпичных кукол. Хрясь! Когда Ван Чун рухнул на землю, он задрожал и вырвал кровью.

— Слишком мощный!

Ван Чун поднялся на ноги, его глаза были удручены, глядя на эту фигуру в небе. Кутайба был гораздо более могущественным, чем он предполагал. Они вчетвером просто не могли его остановить.

В воздухе Кутайба наполнился намерением убивать, все крутилось вокруг него на протяжении тысячи футов.

Взрыв!

В золотой вспышке света Кутайба схватил меч обеими руками, поднял его в воздух и ударил им вниз. Его целью был далекий Ван Чун.

Этот удар был пронизан ненавистью Кутайбы. Он взлетел, как удар молнии, в воздух, и, прежде чем кто-то успел среагировать, его меч уже прямо перед Ван Чуном. Учитывая ужасную силу Кутайбы, если эта атака окажется верной, Ван Чун будет обречен.

— Лорд Маркиз!

— Милорд!

— Чун-эр!

Все военнослужащие Кавалерии Ушана и армия протектората Цыси пришли в бешенство, как и Гао Сяньчжи с другими командирами.

Но все они были ранены в битве с Кутайбой. Они могли только беспомощно смотреть.

Как раз тогда, когда казалось, что Ван Чун умрет от меча Кутайбы…

— Стоп!

Вдалеке раздался рев пожилого человека. В одно мгновение начало собираться огромное количество энергии происхождения, превращаясь в разрушительный шторм, который появился прямо перед Ван Чуном и обрушился на Кутайбу.

Шторм появился очень внезапно и издал ужасный грохот и рев. Казалось, даже само пространство стонет и испытывает давление, оказываемое этой бурей.

Глаза Кутайбы похолодели при виде этой бури Энергии Происхождения. Он наклонил свое тело вперед, вместо того, чтобы пытаться увернуться, его меч пытался разрубить этот шторм.

Бууум!

Появилась золотая вспышка света и сильный взрыв, и шторм Энергии Происхождения был рассечен надвое и исчез.

Рассеяв бурю, Кутайба наконец смог увидеть, что происходит.

Гигантская синяя рука, сформированная из Энергии Происхождения, тянула Ван Чун назад.

Даже такой опытный человек, как Кутайба, почувствовал, как его глаза расширились от этой невиданной ранее картины. Торжественный свет горел внутри них. Но Кутайба быстро отреагировал, его глаза стали еще холоднее и резче.

— Ты думаешь, что сможешь сбежать от меня!?

Кутайба схватил свой меч и совершил еще один ослепительный и громовой удар по Ван Чуну. С тех пор, как Кутайба получил свое место губернатора войны, он никогда не был побежден или даже ранен. Ван Чун не просто ранил его, но и пронзил его ладонь, в присутствии бесчисленных солдат, в результате чего капля его драгоценной крови испачкала землю. Это было неприемлемо для Кутайба. Любой, кто сделал это с ним, должен был умереть.

Бум!

Воющий Ци Меча заставил весь мир дрожать и рыдать от страха. Хотя он был также Великим Императорским Генералом, у Кутайбы была сила, превосходящая пределы воображения. В тот момент, когда снова казалось, что Ван Чун будет убит, с удивительной скоростью приблизилась некая фигура и отразила атаку Кутайбы.

— Кто это? Кто осмелился ранить моего ученика!! — рев пожилого человека, наполненный яростью, снова раздался с небес. В то же время кулак, содержащий силу лавины, вырвался вперед.

Бум!

Не было слов, которые могли бы описать этот взрыв. Казалось, что весь мир разорвался на части, ударные волны от этого столкновения поднялись более чем на десять тысяч футов и подавили весь другой шум на поле битвы. Когда все, наконец, успокоилось, можно было увидеть золотого Кутайбу, стоящую перед одетым в черное седовласым старейшиной, который стоял перед Ван Чуном, злобно глядя на губернатора.

В этот момент наступила тишина, и время, казалось, остановилось.

— Да кто ты такой? Тебе удалось отразить мой полный удар! — Кутайба мрачно и настороженно уставился на старика в черной одежде.

В прославленной и победоносной карьере Кутайбы, охватывающей десятилетия, никому никогда не удавалось отразить мощную атаку Могущества Бога одними своими кулаками.

— Откуда взялся иностранный варвар, который осмелился так ужасно действовать перед этим стариком!?

Волосы Старика Демонического Императора танцевали на ветру, когда он стоял перед Ван Чуном, и он явно казался на грани взрыва ярости.

Молчание!

Абсолютная тишина!

Ни Губернатор Войны Кутайба, ни Старик Демонический Император не могли понять, что говорит другой, но было ясно, что ни один из них не хотел отступать. Глаза Кутайбы сузились в щели, и он осматривал Старика Демонического Императора, выискивая любые недостатки. Но его великий меч, Могущество Бога, оставался неподвижным.

Военный Губернатор никогда не боялся битвы, а более сильные противники только стимулиали его интерес. На этот раз, однако, впервые в своей жизни Кутайба не действовал со своей обычной импульсивностью. Впервые он столкнулся с непостижимым и непреодолимым врагом.

Очень сложно иметь дело с ним!

Эта мысль промелькнула в голове у Кутайбы, пока он осматривал Старика Демонического Императора.

В то время как Кутайба оценивал Старика Демонического Императора, Старик Демонический Император также оценивал Кутайбу.

Какой сильный варвар!

Это было первое чувство Старика Демонического Императора.

Центральные Равнины были страной, богатой боевыми искусствами, где различные секты создавали множество талантливыхэкспертов. грозные эксперты были и за пределами Центральных Равнин, но большинство из них были только эквивалентами мастерам сект. Редко кто-нибудь из них был могущественнее этого варвара в золотых доспехах. Старик Демонический Император почувствовал, что совершенствование этого человека уже касалось этого возвышенного царства. Старик Демонический Император оказался в некотором смятении.

— Мастер, осторожнее. Этого человека зовут Кутайба. Он — Бог Войны Аравии. — донесся слабый голос из-за его спины. Ван Чун оперся на землю ладонью и поднял голову. Кутайба был просто слишком силен, и только его мастер был способен иметь дело с ним на равных. В своем расцвете сил его мастер был одним из сильнейших мастеров боевых искусств на Центральных Равнинах, и теперь он, вероятно, был самым сильным человеком на стороне Великого Тана.

Если даже его мастер не сможет справиться с Кутайбой, то Кутайба был действительно неуправляем.

— Чун-эр, не волнуйся. Просто оставь этого человека мне. — сказал Старик— Демонический Император, не сводя глаз с Кутайбы.

Старик Демонический Император действительно хотел сражаться с Кутайбой, но выражение его лица было нерешительным.

Если бы он был один, Старик-Демонический Император уже атаковал бы, но, если бы он начал сражаться сейчас, весьма вероятно, что Ван Чун будет схвачен в битве, поскольку он не был в состоянии бежать. В этой ситуации Старик Демонический Император не мог сражаться изо всех сил.

Пока они оставались в напряженном противостоянии, на грани сражения, бонг! Начали греметь военные барабаны, и земли к востоку от Таласа задрожали. Пыль стала вздыматься в небо, и в воздухе раздались громкие крики, знак того, что огромная армия приближается к Таласу.

Еще до того, как эта армия появилась, огромные потоки энергии сабли, топора и меча пронеслись по небу, в результате чего пространство закрутилось.

— Убью!

Могучий крик раздался над землей, и во вспышке света на холмах к востоку от Таласа появились полностью вооруженные и мощные танские солдаты. Они вздымались над холмами, как могучий поток, стремясь пролететь над полем битвы.

— Что тут происходит?

Взгляд Зияда устремился в ту сторону. У арабов было более четырехсот тысяч элитных воинов, и, если бы это была обычная армия подкрепления, Зияддаже не моргнул бы и глазом. Но все эти солдаты были сопоставимы с Армией Железной Стены Гао Сяньчжи. Если бы они были также похожи по размеру с Армией Железной Стены, Зияда все равно бы это не волновало, но, к его ужасу, он подсчитал, что таких солдат было от двадцати до тридцати тысяч, возможно, даже больше!

Как это могло быть возможно?!

Даже Осман поморщился при виде этого. В тот момент, когда он подумал, что наконец понял Великий Тан, Великий Тан еще раз открыл новые грани своей силы.

— Все, следуйте за мной! Атакуйте!

На холмах особенно выделялся черный боевой конь с белой отметиной на лбу. Второй брат Ван Чуна, Ван Бэй, сидел на этой лошади, его глаза были красными от ярости, и вены по всему телу вздувались, когда он уставился на отдаленное поле битвы и бросился вниз с холмов.

Убью!

Бесчисленные разъяренные солдаты следовали за Ван Бэем, стреляя в арабских солдат, проливающихся через отдаленный разрыв в линии обороны, как удар молнии.

Божественная Военная Армия, Армия Жеребцов-Драконов, Ревущая Армия Тигров, Армия Сюаньу, Армия Божественной Тюрьмы… лучшие солдаты Великого Тана, вышли сражаться на поле битвы. Их было только шестьдесят тысяч, но их импульс и энергия превзошли даже огромную арабскую армию.

— Сабля Мо, атакуй]

И все же первыми в бой вступили не Божественная Военная Армия, Армия Драконьих Жеребцов или другие элитные подкрепления, а Подразделение Сабли Мо, которое ожидало в запасе.

Бум!

С этим приказом десять тысяч солдат Сабли Мо внезапно шагнули вперед как единое целое, одновременно подняв свои Сабли Мо длиной в семь футов. При первом появлении этого оружия на поле битвы десять тысяч Сабель Мо были высунуты из ножен, сформировав лес сабель, устремленный в небо, и десять тысяч солдат Сабли Мо пошли в наступление, как движущаяся стена.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1066. Отступление Кутайбы!**

Бум бум бум! Шаг за шагом, десять тысяч солдат Сабли Мо быстро продвигались с неудержимой скоростью. Казалось, что все, что стоит у них на пути, будет раздроблено в порошок.

Подразделение Сабля Мо продвигалось с такой невероятной скоростью, что потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до самой напряженной части поля битвы. Солдаты Сабли Мо в смом авангарде формирования внезапно замахнулись своими семифутовыми Саблями Мо на атакующую арабскую кавалерию.

Итого!

Крики боевых лошадей наполнили воздух, Сабли Мо спускались в то же самое время, как арабские всадники поднимали свои скимитары. В одно мгновение и лошади, и всадники были разрублены на две части. Крики мгновенно зазвенели в воздухе, и тысячи солдат Сабли Мо тиранически прорвали поле битвы.

Боевые кони повалились на землю, и вскоре на поле битвы были добавлены несколько тысяч арабских трупов, но это была лишь прелюдия к штурму отряда Сабли Мо.

— Гора!

Внезапно десять тысяч солдат сабли Мо взревели как один и подняли свои сабли. Держа их близко к груди, они шагнули вперед. Бум! Когда началась вторая волна нападения арабской кавалерии, десять тысяч солдат Сабли Мо нанесли очередной удар. Один удар их сабель мгновенно вызвал хаос в рядах арабов, и почти десять тысяч арабских солдат наткнулись на их оружие. Пыль вздымалась в воздух, а отряд Сабли Мо продолжал наступление.

— Лес!

После еще одного скрика плотная стена солдат Сабли Мо продолжила наступление, и их атака не могла быть остановлена. Бум! Еще одна волна арабских солдат закричала, и упала, скошенная отрядом Сабли Мо. Их кровь окропила землю. Подразделение Сабли Мо двинулось вперед, даже набирая скорость.

— Ветер!

И снова подразделение Сабли Мо уничтожило тысячи арабских солдат, но их продвижение ни разу не замедлилось. Казалось, ничто в мире не может остановить их. Либо враги умрут, либо отряд Сабли Мо умрет. Не было возможности третьего варианта. В этой битве длина Сабли Мо показала свои преимущества. Как будто на примере поговорки «на один дюйм длиннее, на один дюйм сильнее», форма Сабли Мо была идеальной для атаки. Еще до того, как арабы успели напасть, атаки воинов Сабли Мо уже были совершены.

— Огонь!

Солдаты Сабли Мо продолжали замахиваться, поднимать и рубить своими саблями. Куда бы они ни шли, они оставляли после себя груды трупов. Они проходили через поле битвы с громовым импульсом, все быстрее и быстрее, все сильнее и сильнее, пока, наконец,…

— Отступление!

— Спешите и отступайте!

Ужасающий импульс подразделения Сабли Мо наконец, вызвал страх в глазах арабской кавалерии, и они начали кричать. Огромная смертность от атаки подразделения Сабли Мо была только вторичной по отношению к его ужасающему и неудержимому продвижению. Независимо от того, как арабские солдаты атаковали солдат Тана, все это было бесполезно. Казалось невозможным замедлить их продвижение даже на один шаг.

Никто не отступит, пока будет возможно победить своего противника, но, когда победа казалась безнадежной, наступал страх.

Итого! Дрожали десятки тысяч боевых лошадей, страх их наездников начинал заражать и их тоже. Они начали бороться с поводьями, пытаясь уйти с пути Сабли Мо.

За этим отрядом стала приближаться Армия Божественной Тюрьмы, Божественная Боевая Армия и Армия Драконьих Жеребцов.

— Черт возьми! Как Тан смог получить такое мощное подкрепление! — Арабский генерал сжал зубы, а его глаза расширились от шока. Столь ужасающего давления, которое казалось, было способно сокрушить всех, он никогда не видел у врага прежде, пока служил военному губернатору.

Румбл! Арабские солдаты, пробивающиеся через разрыв, испугались, увидев, что их линия фронта постоянно гибнет, и, наконец, начали отступать.

Буууум!

В этот момент издалека раздался металлический рог, сигнализирующий отступление. Сигнал к отступлению был настолько внезапным, что был короткий момент, когда все поле битвы застыло. Румбл! Затем сотни тысяч арабских элитных солдат, которые приближались к линии обороны Тана, немедленно начали отступать на еще более быстрых скоростях, отступая на запад.

— Убеееей!

Это случайное событие было настолько внезапным, что все солдаты Тана были на мгновение ошеломлены. А потом все они начали атаковать отступающих арабов.

— Ублюдок!

В этот момент никто не был более ошеломлен, чем Военный Губернатор Кутайба, который парил в воздухе с мечом в руке, противостоя Старику Демоническому Императору. Как раз, когда он активно выискивал недостатки Старика Демонического Императора и готовился к битве, его армия внезапно начала отступать.

Когда его глаза скользнули между неподвижным и непостижимым Стариком Демоническим Императором, далеким штормом приближающейся энергии и медленно восстанавливающимися Ван Чуном, Чэн Цяньли, Ван Яном и Гао Сяньчжи, Кутайба сжал зубы и, наконец, сделал свой выбор.

— Танцы, мы встретимся снова!

Окинув последним взглядом Старика Демонического Императора, Кутайба решил отступить с поля битвы, и умчался вдаль.

Кутайба истратил слишком много Звездной Энергии, сражаясь с Ван Чуном и кавалерией Ушана. У Кутайбы не было уверенности в победе над Стариком Демоническим Императором, пока он не был в пиковом состоянии.

Взрыв!

Воздух взвыл, и губернатор войны исчез вдали в полосе золотого света, оставив в воздухе длинный след.

— Что это было?

Знакомый и чрезвычайно пожилой голос донесся до Старика Демонического Императора. В порыве ветра вождь деревни Ушан казался призраком рядом со Стариком Демоническим Императором, держа трость и пристально глядя на далекую фигуру Кутайбы.

Его скорость была немного медленнее, чем у Старика Демонического Императора, который культивировал Множество Духовного Морского Искусства. Хотя он был очень быстр, он был задержан незначительным вопросом и не смог прибыть вовремя.

— Этот парень очень силен. Я никогда раньше не сталкивался с таким грозным противником! Кроме того, я боюсь, что он уже начал касаться этого царства. — сказал Старик Демонический Император.

— Ах! Вождь деревни Ушан был несколько поражен, и его взгляд стал мрачным. И он, и Старик Демонический Император знали о царстве выше вершины царства Святого Бойца. Любой, кто коснулся этого царства, несомненно, был легендарным экспертом.

— Давайте пока его отложим и поможем этим детям. С их силой им будет трудно сражаться с экспертом этого уровня. Старик Демонический Император очень быстро перевел взгляд на Гао Сяньчжи и Чэна Цяньли.

Хотя Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли были выдающимися личностями Западных Регионов, а Гао Сяньчжи даже был Великим Генералом и Генералом— Защитником Анси, Старик Демонический Император был намного старше их. Даже Гао Сяньчжи был еще ребенком перед Стариком Демоническим Императором и вождем деревни Ушан.

Свист!

Старик Демонический Император прибыл к Гао Сяньчжи. Подняв его с земли, он сильно хлопнул ладонью по плечу Гао Сяньчжи, Буум! Раздался взрыв ветра, и Энергия Происхождения потекла в тело Гао Сяньчжи, как реки, впадающиеся в море.

В то же время, обширное море почти осязаемой Энергии Происхождения также потекло в Чэн Цяньли, Си Юаньцина и Лу Шийи.

— Ах!

Все были ошеломлены этим зрелищем.

— Он такой сильный!

Когда они почувствовали, что сила их тел увеличилась, Чэн Цяньли и Си Юаньцин в шоке уставились на Старика Демонического Императора. Это был первый раз, когда они увидели мастера Ван Чуна. Они оба считали себя чрезвычайно могущественными мастерами боевых искусств, но сила Старика Демонического Императора была за пределами их воображения.

Никто из них даже не предполагал, что кто-то сможет понять и контролировать Первоначальную Энергию на такомвысоком уровне. Остальные эксперты из Царства Святого Бойца были похожи на детей по сравнению с этим человеком.

— Какая мощная энергия!

Гао Сяньчжи находился рядом со Стариком Демоническим Императором, и его тело было окутано густой Энергией Происхождения, поэтому он, естественно, мог воспринимать больше всех. У старика рядом с ним тело было переполнено энергией. Гао Сяньчжи мог чувствовать десятки тысяч энергетических вихрей в теле этого старика.

Он никогда не чувствовал такой ужасающей энергии ни от кого раньше. Это было похоже на энергию десятков тысяч штормов, сжатых в форме одного человека.

Ему повезло, что этот человек был союзником, а не врагом.

Это резервный план Ван Чуна? Где он нашел такого могущественного мастера боевых искусств?

Гао Сяньчжи был глубоко тронут. Он всегда считал себя очень сильным, но между ним и этим старейшиной был большой разрыв, и, если бы этот старец не остановил Кутайбу, последствия были бы слишком ужасными.

Множество Духов Мира Мастера, кажется, стали еще сильнее!

Никто не был более восторженным в этот момент, чем Ван Чун.

Его Мастер очень долго молчал после того, как его даньтиан был разбит, но после развития Морского Искусства Множества Духа его мастер увеличился в силе. Каждый раз, когда Ван Чун видел своего мастера, он чувствовал, что его мастер развил еще более глубокое понимание Морского Искусства Множества Духа.

Даже Ван Чун не мог оценить уровень, которого достиг его Мастер.

Оказалось, что он уже полностью преодолел первоначальный недостаток в своем теле.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1067. Над Пиком Святого Бойца!**

— Чун-эр, командуй происходящим на военной стороне. Мы позаботимся о специалистах.

Старик Демонический Император посмотрел вперед, его глаза сверкали ярким светом. Просто подняв палец, он выстрелил тысячами ударов энергии, как острыми стрелами, в бегущую арабскую конницу. Бах Бах бах! В результате серии взрывов в нескольких сотнях футов была убита большая группа арабской кавалерии.

— Убьююю!

Со стороны Великого Тана солдаты быстро набирали силу. Шестьдесят тысяч элитных бойцов подкрепления шли вперед с первоначальной армией Тана и наемниками. В одно мгновение арабы полностью отступили. Только после того, как Великий Тан ушел на очень большое расстояние, его солдаты наконец-то прекратили преследование.

— Ублюдок! Абу Муслим, кто дал вам сигнал к отступлению солдат!?

Обе армии были разделены, но на арабской стороне дела были далеко не решены. Под четырьмя черными знаменами Кутайба в золотых доспехах яростно смотрел на Абу Муслима, излучая гнев.

Кутайба всегда был самым воинственным и дерзким человеком в Аравии. Но как раз в то время, когда Кутайба был готов сражаться с Стариком Демоническим Императором, прозвучал сигнал к отступлению. Это было абсолютно неприемлемо для Кутайбы.

Бузз!

Пока Кутайба говорил, холодная энергия текла по воздуху к Абу Муслиму. В одно мгновение Айбак и Осман очень испугались.

— Кутайба, послушай нас. У нас не было злых намерений! — поспешно сказал Губернатор Осман.

— Я не просил тебя открывать рот! — Кутайба внезапно бросил на Османа взгляд, и его ледяные глаза мгновенно заставили сердце Османа замереть, а его рот подавиться словами.

Хотя все они были губернаторами, Кутайба, несомненно, был самым сильным, и, увидев его ужасающую силу, которая позволяла ему сражаться в одиночку с несколькими Великими Генералами одновременно, никто не осмелился бы спорить с этим безумцем.

— Кутайба, у меня не было никакого желания помешать вам сражаться.

Единственным человеком, который оставался спокойным в это время, был Абу Муслим. Выражение его лица было спокойным и бесстрашным, даже перед Бог Войны Аравии.

— Лед толщиной в три фута не тает за один день. У нас будут возможности сразиться с Таном. Более того, если мы только проверяли их силу, то мы достигли нашей цели. Они получили большое подкрепление, у них есть четыре великих Генерала, и теперь у них есть старик. Вы уже некоторое время сражались с ними, и, если бы они сгруппировались против вас, все могло закончиться плохо.

— Итак, ты считаешь, что я не могу победить его? — Кутайба прищурился, выражение его лица стало холоднее.

Будучи Богом войны Аравии, Кутайба никогда не проигрывал за всю свою карьеру. Слова Абу Муслима были на грани нарушения одного из его табу.

Бузз!

Слова Кутайбы вызвали сдвиг в воздухе. У Кутайбы действительно была удивительная аура, но Абу Муслим не проявлял никаких признаков к отступлению. Один был губернатором войны, а другой — губернатором железа и крови. Оба были высшими существованиями Аравийской Империи.

Эти два могущественных губернатора в противостоянии под четырьмя черными знаменами войны заставили Османа и Айбака чрезвычайно беспокоиться.

— Кутайба, успокойся!

— Абу Муслим, не будь опрометчивым! — начал паниковать Айбак.

Армия прибыла на восток с таном в Таласе, но, если ситуация продолжит развиваться таким образом, четыреста тысяч арабских солдат могут впасть во внутреннюю борьбу.

— Смысл моих слов лежал не в этом. Но, Кутайба, не забывай о нашей цели в этом восточном завоевании. Его Величество Халиф постановил, чтобы мы успокоили и объединили весь восточный мир! — строго сказал Абу Муслим.

Он не был похож на Кутайбу, который был почти опьянен экстазом от постоянных побед над могущественными противниками и втаптывания в грязь Великих Генералов собственными ногами.

Абу Муслим больше интересовался стратегической целью. Вот почему он не удалился в Хорасан в конце битвы, а остался в Шварцвальде, чтобы дождаться новой возможности для атаки.

Все было тихо и неподвижно, температура под боевыми знаменами упала до минусовой температуры.

Кутайба уставился на Абу Муслима, его глаза расширились с намерением убийства. Массивная и ужасная Божественная Мощь дрожала и гудела.

Все в этом районе, казалось, нервничали, и Зияд, стоящий за Абу Муслимом, даже молча пошевелил правой рукой, чтобы снять Океанское Кольцо со своего пояса.

Глоток!

Зияд подсознательно сглотнул. Будучи одним из лучших арабских генералов, Зияд сталкивался со многими опасностями, но Кутайба представлял собой совершенно другое. С определенной точки зрения он поднялся на более высокий уровень. Даже если бы все они работали вместе, Зияд не был уверен, что они действительно смогут победить Кутайбу.

Абу Муслим оставался самым спокойным и расслабленным, хотя его глаза были слегка сужены. Его решимость была похожа на камень, стоящий высоко посреди бурлящей реки.

— Отлично! — Через некоторое время Кутайба ослабил хватку на своем мече. Аргумент Абу Муслима был убедительным, воля Халифа победила над жаждой битвы Кутайбы.

— Я оставляю это место для вас. Я буду ждать вашего окончательного решения!

С этими словами Кутайба пролетел мимо трех других арабских командиров и поехал в тыл.

Свист!

Зияд, Айбак и Осман вздохнули с облегчением. Только после ухода Кутайбы трое полководцев осознали, что их ладони покрылись холодным потом.

Теперь, когда не было посторонних, Осман подошел к своему старому другу.

— Абу Муслим, ты был слишком опрометчив, — упрекнул он. — Не то чтобы ты не знал о характере Кутайбы. Если бы тебе действительно удалось спровоцировать его, это было бы плохо для всех нас!

— Я действительно волновался за тебя.

— Расслабься. Кутайба не такой импульсивный, как все вы себе представляете. Не забывайте, он губернатор, а не какой-то обычный генерал! — небрежно сказал Абу Муслим.

Другие, возможно, считают Кутайбу чистым боевым маньяком, но Абу Муслим знал, что ни один чистый боевой маньяк не мог стать военным губернатором.

— Поехали. Я уже получил сообщение от тибетцев и западных турок. Они скоро прибудут.

Пока Абу Муслим говорил, он развернул коня и быстро исчез из-под четырех черных боевых знамен.

Поскольку обе армии дали сигнал к отступлению, и танцы, и арабы решили выйти из тупика. Тан не оставлял свою оборону, а у арабов не хватило смелости обойти оборонительные рубежи и продолжить штурм.

После окончания битвы и очистки поля все собрались в приемной лорда Таласа, где в воздухе висела мрачная и торжественная атмосфера.

— Вы уже подсчитали потери? Сколько человек мы потеряли в этой битве? — Гао Сяньчжи положил руки на стол и повернулся к ближайшему заместителю.

— Наши потери были не малы, около десяти тысяч. Но арабы потеряли еще больше, почти восемьдесят тысяч, и все они были элитой! — строго ответил офицер.

Слова офицера вызвали депрессивное настроение в зале. Казалось, что арабы потеряли гораздо больше в этой битве, чем Тан, но десять тысяч солдат были немалой численностью для сил Тана.

Что еще более важно, в этом коротком столкновении Тан послал кавалерию Ушана, армию Железной Стены и отряд Сабли Мо, и даже подкрепление вступило в битву. Но с арабской стороны мамлюкам и другим важным элитным армиям еще предстояло выйти на поле боя.

Этот факт заставил восемьдесят тысяч убитых казаться довольно маленьким числом.

В зале царило крайне мрачное настроение, все опустили головы и начали молча думать.

Чэн Цяньли нарушил тишину.

— Это не то, что меня беспокоит больше всего. Арабский губернатор в золотых доспехах, вероятно, тот человек, которого Хорасани назвал военным губернатором Кутайбой. Этот человек слишком силен. Он смог в одиночку заблокировать всех четырех командиров и у него оставалось преимущество. Если мы не подумаем, как с ним справиться, нам будет очень трудно выиграть эту войну.

Четверо командиров понимали больше, чем кто-либо другой, что десятки тысяч танских солдат, многочисленные стальные стены и четыре Великих Генерала не смогли заблокировать одного человека и его меч.

До этого Чэн Цяньли никак не думал, что в этом мире может существовать такой сильный мастер боевых искусств. Его неудержимая аура оставила неизгладимый след в памяти Чэна Цяньли.

— Оставь мне этого араба. — вдруг сказал Старик Демонический Император. — Если этот человек, как я подозреваю, уже прорвался через вершину царства Святого Бойца и достиг Тонкого Царства. С этой силой ты не справишься.

— „Тонкое Царство»? — Это слово заставило всех, включая Ван Чуна, обратиться к Старику Демоническому Императору.

Ван Чун достиг очень высокого уровня совершенствования в своей прошлой жизни, не меньше, чем кто-либо из генералов уровня Абу Муслима, но даже Ван Чун никогда не слышал о Тонком Царстве. Единственное, что он знал о царстве над святым боевым царством, было царство Божественного Бойца.

Но Ван Чун не сомневался в словах своего мастера. Даже в апокалиптическую эпоху Демонический Старик был легендарным существом. Его уровень совершенствования намного превысил то, что могли себе представить многие мастера боевых искусств.

— Учитель, ты имеешь в виду, что Кутайба достиг такого уровня совершенствования, что его чувства настолько тонки и глубоки, что он может видеть суть звездной энергии и наблюдать много вещей, которые обычно не могут наблюдаться? — вдруг сказал Ван Чун.

Старик Демонический Император потрясенно посмотрел на Ван Чуна и затем кивнул.

— Правильно. Обычный мастер боевых искусств знает только о Звездной Энергии, но не знает, что существуют десятки тысяч различных видов энергии, которые можно ранжировать от высокого до низкого уровня. Эти частицы энергии — это то, что обычные мастера боевых искусств, даже Великие Генералы, не могут наблюдать. Но в Тонком Царстве все по-другому. Эксперты Тонкого Царства контролируют энергию, которую обычные мастера боевых искусств даже не могут себе представить. Более того, в Тонком Царстве можно поглощать мощную энергию от мира, с которым обычные мастера боевых искусств, в том числе и Великие Генералы, никогда не сможет взаимодействовать всю жизнь…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1068. Сбор элитных воинов!**

Все в зале были ошеломлены словами Старика Демонического Императора. Даже Гао Сяньчжи был шокирован предложенной теорией. Система рангов Центральных Равнин передавалась в течение сотен лет и уже была практически непоколебима. Таким образом, даже Гао Сяньчжи верил, что достиг вершины боевого пути.

Даже такой могущественный человек, как Гао Сяньчжи, не знал, как совершенствоваться после вершины Царства Святого Бойца, невидимый барьер был нерушимым, как сами небеса. Но слова Старика Демонического Императора открыли ему новую дверь, открыв более высокое царство над Царством Святого Бойца.

Чэн Цяньли не мог не спросить:

— Значит, Кутайба уже достиг этого уровня? Если это так, разве мы не можем победить его?

— Все не так уж и плохо. Исходя из того, что я видел, Кутайбе удалось лишь случайно и едва достичь Тонкого Царства. Если бы ему удалось полностью овладеть способностями Тонкого Царства, его атаки имели бы полностью другой характер. Ци Меча не был бы таким великим и великолепным, но сила была бы еще более пугающей! — вдруг заговорил Вождь деревни Ушан, сгорбившись над тростью.

— Брат Вэньфу и я обсуждали эту тему в долине. Тонкое Царство огромно и также относится к тайнам пространства. Овладеть им нелегко. Кутайба может быть сильным, но он силен в сфере боевых искусств. С момента окончания битвы за треугольный разрыв на Тибетском Плато в деревне Ушан остались Вождь деревни Ушан и Старик Демонический Император. Одна из причин состояла в том, чтобы найти таинственный объект, который вызвал землетрясение на Центральных Равнинах почти тысячу лет назад. Другая причина состояла в том, чтобы обменяться своими знаниями и теориями о принципах мира, чтобы они могли подняться к еще более высокому уровню боевых искусств.

— Тонкое Царство — было царством, которое они увидели в этом обмене мнениями, еще более изысканное царство, которое находилось выше пика Царства Святого Бойца.

— Мастер и Старейшина тоже затронули это царство? — Ван Чун озвучил вопрос, который появился у всех на уме.

Война висела над всеми, и у арабов было еще четыре Великих Генерала, которые не вышли на поле боя. В этом решающем конфликте два ужасных эксперта Тонкого Царства полностью изменили бы ход этой битвы, а шансы Великого Тана на победу значительно бы возросли. Это также будет иметь совершенно другое значение для Ван Чуна.

Его мастер культивировал Морское Искусство Множества Духов. В битве против Кутайбы, когда он собрал Первоначальную Энергию мира в шторм, Ван Чун почувствовал, что его хозяин пошел по альтернативному пути, представленному этой высшей техникой, чтобы достичь другой возвышенной вершины, возможно, даже достигнув еще более высокого царство силы.

К его удивлению, в глазах Старика Демонического Императора и Старосты деревни Ушан промелькнул мрак, и их настроение стало подавленным.

— Нет! — сказал Старик Демонический Император с глубоким вздохом.

— Талант и достижения брата Вэньфу на боевом пути — действительно то, чего этот старик никогда не видел прежде в своей жизни. С его качествами, если бы его даньтянь не был сломлен, он бы уже достиг этого изысканного и глубокого царства! — сказал Вождь деревни Ушан.

Ван Чун мгновенно почувствовал, как у него упало сердце, и невольно бросил взгляд на своего Мастера. Старик Демонический Император успокаивающе улыбнулся, но сердце Ван Чуна оставалось подавленным. Он знал, что совершенствование его мастера было ограничено состоянием его даньтяня, но не знал, что его последствия все равно будут столь значительными. Исходя из того, что сказал вождь деревни Ушан, уничтожение даньтяня его мастера могло лишить его возможности когда-либо достичь этого Тонкого Царства.

— Мастер, не может ли Морское Искусство Множества Духов решить эту проблему? — неохотно спросил Ван Чун.

Учитель на один день, отец на всю жизнь. Несмотря ни на что, Ван Чун не хотел, чтобы его Мастер чувствовал сожаление и сдерживался состоянием своего даньтяня до конца своей жизни.

— Чун-эр, твой учитель понимает, о чем ты думаешь. Но твой учитель уже испытал все, что может предложить эта жизнь. Самым счастливым моментом в жизни твоего учителя было принятие тебя и Сяояо в качестве своих учеников.

Что касается остального, твой учитель делает это — не волнуйся.

Старик Демонический Император мягко усмехнулся. В этом аспекте он был очень открытым.

Он жил жизнью высокомерия и гордости, на него со страхом смотрели огромные массы людей. Многие из них его преследовали. Но независимо от того, насколько разочаровывающей или удовлетворяющей была его жизнь, в самом конце он все же сумел взобраться наверх и даже взять двух учеников, которыми он мог гордиться, испытывая редкий момент тепла.

Ему не о чем было сожалеть о своей жизни.

Могущественные сферы боевых искусств, естественно, были тем, чем каждый хотел заниматься, но это больше не было единственным желанием Старика Демонического Императора.

— Ха-ха, бескрайнее море всепоглощающее и всепоглощающее. Это один из аспектов, которым восхищается это скромное я, брат Вэньфу. — сказал Вождь деревни Ушан. — Что касается проблемы даньтяня брата Вэньфу, мы обсуждали ее еще в долине, но хороших решений не так много. Нет сомнений в глубине Морского Искусства Множества Духов. Если бы я не видел это ссам, мне было бы трудно представить, что кто-то со сломанным даньтянем может подняться до еще более высокого уровня силы.

— Есть пятьдесят путей Великого Дао, но небеса используют только сорок девять, в то время как последний не используется 1. В этом мире нет ничего идеального, и это недостаток, который нельзя заполнить. С благословения брата Вэньфу, этот старик сумел коснуться этого порога, но, учитывая мой возраст, у этого старика также мало надежды достичь этого изысканного царства. — Вождь деревни Ушан

с теплой и доброжелательной улыбкой сказал эти слова. Было поистине большим сожалением коснуться этого царства, но не иметь возможности войти в него, но Уождь деревни Ушан также был довольно непредубежденным.

У всех в зале были удрученные взгляды на лицах. Когда они услышали об этом Тонком Царстве, все сразу поверили, что Старик Демонический Император и Деревенский Вождь добрались до него, не представляя, что они оба были всего в нескольких шагах.

— Независимо от этого, помощь этих двух старейшин является случайным событием для Великого Тана. По крайней мере, теперь мы можем сражаться на равных с Кутайбой. — Слова Гао Сяньчжи вернули всех на поле битвы. Четыреста тысяч арабских солдат с жадностью следили за городом и представляли огромную угрозу.

— Я просто хочу упомянуть одну вещь. • внезапно заговорил молодой отчужденный голос, лишенный какой-либо вежливости. — Далун Руозан и Дуву Сили провели свою армию через северо-запад У-Цана, проходя через Большой и Малый Балур. Если все пойдет так, как ожидалось, они должны вскоре прибыть на поле битвы. Как только две армии объединятся, мы окажемся в еще более невыгодном положении.

Все сразу сфокусировали взгляд на говорящем. Их встретил бесстрашный взгляд молодого командира, сидящего рядом с Ван Чуном. Его губы были сжаты, а лицо холодным и гордым.

Никто ничего не сказал, но офицеры армии протектората Анси не могли не нахмуриться. Из доспехов этого офицера было видно, что он явно был не очень высокого ранга. Присутствовало много командиров, даже заместителей генерального защитника, но все говорили вежливо. Никто не осмеливался говорить так, как этот человек.

Гао Сяньчжи слабо улыбнулся и спросил:

— Ван Чун, этого молодого парня звут…? — он мало заботился об опрометчивости этого молодого офицера. Хотя он никогда не встречал его раньше, те, кто пришел с подкреплением в это место, были в основном людьми Ван Чуна.

— Су Ханьшань! — Су Ханьшань прямо встретил взгляд Гао Сяньчжи. Даже перед выдающимся генералом-защитником Западных Регионов Су Ханьшань не проявлял никаких признаков отступления.

Твой характер так же плох, как и всегда.

Ван Чун мысленно усмехнулся. Это был не первый раз, когда он общался с Су Ханьшанем, и он знал, что характер Су Ханьшаня была мерзкий и упрямый, начиная с момента их самой первой встречи.

— Генерал-защитник Гао, пожалуйста, не обижайтесь. Он такой, какой он есть. Он сыграл большую роль в своевременном прибытии армии. — объяснил Ван Чун.

Ван Чун давно узнал о том, как Су Ханьшань победил Далуна Руозана и Дуву Сили в пути. Су Ханьшань родился с небольшим талантом общения и работы с нормами мира. Это был его самый большой недостаток в его прошлой жизни.

Ван Чун мог только поддерживать его и помогать ему со стороны.

— Хех, Генарел Защитник Ван не нуждается в объяснениях. У всех способных есть немного вспыльчивости, и то, что он говорит, правда. Мы ничего не слышали о Далуне Руозане и Дуву Сили с тех пор, как они исчезли. Оба они хитрые старые лисы. В дополнение к арабам, мы также должны защищаться от тибетцев и западных турок.

В один миг зал замолчал. Один Кутайба был уже достаточно досадным. Далун Руозан и Дуву Сили вместе со своими армиями только усугубляли ситуацию.

— Количество солдат, оставленных арабами и тибетцами, уже не очень важно для исхода этой войны! — внезапные слова Ван Чуна привлекли внимание всего зала.

— Качество лучше, чем количество, когда дело доходит до солдат. Хотя у арабов и тибетцев более четырехсот тысяч элитных воинов, у нас есть армия из ста десяти тысяч лучших элитных бойцов Великого Тана. Армия Божественной Тюрьмы, Армия Сюаньу, Армия Драконьих Жеребцов, Армия Рыкающих Тигров… все они — сильнейшие солдаты Великого Тана. Не все они еще вышли на поле боя. Кроме того, Су Ханьшань также привез с собой пять тысяч баллист Великого Тана, что дало нам больше чем шесть тысяч баллист в Таласе… Такая армия не имеет аналогов в Великом Тане!

Глаза Ван Чуна медленно осматривали толпу. Его взгляд был решительным, а выражение лица — уверенным.

Армия Божественной Тюрьмы, Армия Сюаньу, Армия Драконьих Жеребцов, Божественная Военная Армия… Армия, состоящая из самых элитных подразделений Великого Тана, была такой армией, о которой все империи могли только мечтать. Это была экстравагантность, которую было чрезвычайно трудно понять. Все эти солдаты были отточены и взращены в течение десяти с лишним лет, взяты из элиты элит. Каждый из них был мощной и опытной силой на поле битвы.

Вместе с более чем шестью тысячами непобедимых танских баллист, они могли по-настоящему сломить любое сопротивление, с которым они могут столкнуться. Сила этой армии определенно не уступала арабской армии и даже превосходила ее в некоторых аспектах.

— Аравия может быть сильной! Но Великий Тан определенно не слабее! В этой битве мы заставим арабов ощутить истинную душу дракона! Они поймут, что действительно значит быть человеком!

Оглушительный крик Ван Чуна был почти заразительно убедительным.

Эта строка является ссылкой на Книгу перемен и гадания на китайском, особенно при использовании стеблей тысячелистника. В этом методе гадания каждый берет пятьдесят стеблей тысячелистника, но затем намеренно откладывает один в сторону, и гадание выполняется с использованием оставшихся сорока девяти.«-»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1069. Приближается союзник Аравии Далун Руозан**

За/i был неподвижен, и слова Ван Чуна эхом разносились по комнате и уму всех присутствующих. Подавленное и тяжелое настроение было мгновенно восстановлено и подогрето сплачивающим криком Ван Чуна.

Армия Божественной Тюрьмы, Армия Сюаньу, Армия Драконьих Жеребцов… Была также вторая партия подкреплений от Цыси. Никто, кроме Ван Чуна, не знал точного состава армии подкрепления: даже Гао Сяньчжи не понимал всех сил, которые Ван Чун вызвал изнутри.

По крайней мере, Гао Сяньчжи никогда не слышал о какой-либо армии Сюаньу или Божественной Тюрьмы в Императорской Армии, и при этом он не знал, насколько они сильны.

Но Ван Чун, как управляющий всей армии, естественно, понимал, что происходит, больше, чем кто-либо другой.

«Качество больше, чем количество, когда дело доходит до солдат» — это было не просто высказывание, но принцип, в который верил Ван Чун всю свою жизнь.

Как человек, который перевоплотился и пережил так много, он привык побеждать в битвах, находясь в меньшинстве. Количество солдат было очень важно, но общее качество солдат было важнее всего.

Великий Тан смог рассчитывать на армию в шестьсот тысяч солдат, чтобы завоевать окружающие империи и создать легендарный золотой век и империю беспрецедентных размеров именно благодаря качеству своих солдат!

— Ван Чун, какая у тебя идея? — вдруг спросил Гао Сяньчжи.

Для Гао Сяньчжи это сражение уже полностью превзошло его ожидания с того момента, когда он впервые решил напасть на Королевство Ши. Но Ван Чун был другим. Он был еще очень молод, но у него было глубокое понимание войны и он тщательно спланировал всю эту битву, включая подкрепление.

То, что подкрепления смогли достигнуть шестидесяти тысяч челвоек, и все они были элитными солдатами, несомненно, было связано с тем, что Ван Чун подготовился к этому еще до начала битвы.

— Хех. — Ван Чун усмехнулся в ответ.

— Арабы не так сильны, как представляется. Хотя я не могу гарантировать окончательный результат этой битвы, я могу, по крайней мере, гарантировать, что независимо от того, чего хотят арабы, они не покинут Талас, не получив беспрецедентно серьезную рану! — глаза Ван Чуна вспыхнули твердым решением.

Талас быстро вступил в фазу напряженной подготовки, так как все подкрепления вошли в город, чтобы пройти строгую подготовку. Все элитные армии, которые пришли, были наравне с Армией Железной Стены, но на поле битвы армиям больше всего нужна была командная работа.

Теперь, когда прибыло подкрепление, и пока арабы не осмелились атаковать, Ван Чун начал консолидацию этих элитных сил, в крайне напряженной тренировке. Ван Чун лично занимался подготовкой этой армии. Будучи самым сильным Святым Войны на Центральных Равнинах, Ван Чун очень долго не обучал подобную армию. Он делал это сейчас, потому что считал эту битву чрезвычайно важной.

Когда Ван Чун начал свои тренировки в Таласе при темноте ночи, в далеком арабском лагере, все арабские командиры, кроме Кутайбы, собрались вместе.

— Что вы все думаете об этой битве?

Все они стояли вокруг стола в арабском стиле. Абу Муслим встал и оглянулся на своих товарищей.

В палатке было тихо, и все молча обдумывали топографическую карту Таласа, лежащую на столе. Осман и Айбак имели самые сложные выражения на лицах. Вчера они бы точно посмеялись над вопросом Абу Муслима. Айбак и Осман редко использовали какую-либо особую тактику, когда имели дело с империями неверных. Аравийская империя вообще редко использовала какие-либо специальные стратегии или формирования в своих захватческих войнах.

Когда одна сторона достигла определенного подавляющего уровня силы, все стратегии и мудрость были без надобности. Сила была величайшей мудростью и величайшей стратегией.

— С этой империей очень трудно сладить. Она может быть даже сильнее, чем династия Сасанидов. Если бы я не видел ее сам, мне действительно было бы трудно поверить, что у них мог быть кто-то, кто мог бы стоять на том же уровне.

как и Кутайба, и что это будет старик, — строго сказал Осман с задумчивым взглядом на лице.

— Не только это. Подкрепление, которое они получили, кажется чрезвычайно мощным. Оно на том же уровне силы, что и Армия Железной Стены Протектората Анси. — мрачно добавил Айбак. — Если они все такие сильные, то, хотя у них всего около ста тысяч солдат, уничтожить их будет не так просто, как мы себе представляем.

Будучи командиром мамлюков, самым уникальным полководцем во всей империи, Айбак редко интересовался точной ситуацией на поле битвы, и при этом он не вмешивался в масштабные столкновения армий. Но армия за линией обороны была теперь настолько мощной, что даже Айбак не мог ее игнорировать.

— В целом, нашим главным преимуществом является инициатива нашей кавалерии. — строго сказал Зияд. — Линия обороны Тана очень усложняет для наших солдат проявление полной силы, и сдерживает их. Без этой линии обороны их защитные способности слишком малы. В краткосрочной перспективе, если мы будем удерживать иниыиативу, они не посмеют покинуть линию обороны, чтобы атаковать, тем самым предоставляя нам свободу выбора, когда наносить удар.

Будучи заместителем губернатора Востока, Зияд впервые считал себя счастливчиком, рожденным в конной империи. В противном случае ему было бы очень трудно представить какую-либо другую фракцию, которая могла бы сражаться против этой империи. Мало того, у Зияда было сильное чувство, что противник, с которым они столкнулись в Таласе, был вторым по силе после Аравии, настоящей Империей Номер Два.

— По этой битве уже очень трудно судить. Пока мы не определим истинную силу подкреплений Тана, мы не сможем вести полномасштабное наступление. — сказал Абу Муслим. — Прямо сейчас мы должны дождаться прибытия тибетцев и западных турок. Хотя эти две восточные империи не так сильны, как наша Аравия, их понимание Великого Тана может принести нам неожиданную помощь.

На протяжении всей этой войны он понимал, что Тан был не таким слабым, как он представлял. Аравия должна была продумать каждый метод и собрать все свои силы, чтобы полностью сокрушить Тан. В противном случае, возможно, именно арабы столкнутся с трудностями, с которыми в настоящее время сталкивается Тан.

— Я никогда не встречал этих тибетцев и западных тюрков, о которых вы говорите, но, если вы настаиваете на том, чтобы дождаться их прибытия, чтобы начать решающую битву, задумывались ли вы о том, как объяснить это Кутайбе?

— громко спросил Осман, глядя через карту на Абу Муслима.

Эта конференция посреди ночи собрала всех других арабских командиров, а также губернаторов Абу Муслима и Османа, но Кутайба отсутствовал. Поскольку ссора в дневное время была свежа у всех в памяти, никто не осмеливался снова обидеть Кутайбу. Кутайба был настоящим боевым маньяком. Дневное отступление уже сделало его крайне недовольным. Если бы Абу Муслим настаивал на том, чтобы еще несколько дней ждать прибытия тибетцев и западных турок, всем было бы трудно представить реакцию Кутайбы.

Даже все вместе эти командиры не смогли бы противостоять разъяренному Кутайбе.

Слова Османа погрузили палатку в тишину. Кутайба была как солнце в полуденном небе. Можно было опустить голову, чтобы не видеть его, но нельзя было игнорировать его существование.

Если Кутайба будет упорно настаивать на атаке, даже Абу Муслим не сможет его остановить. Это было затруднительное положение, которое обдумывали все в палатке.

Бум!

Момент молчания был внезапно разрушен грохотом копыт, появившихся в тылу арабского лагеря. Все в палатке были ошеломлены этим звуком. Они действительно не могли думать ни о ком, кто мог бы появиться в тылу их армии.

— Может ли это быть…-у Абу Муслима неожиданно возникла идея.

— Рапорт!

Почти в тот же момент арабский посланник ворвался в палатку и опустился на одно колено.

— Лорд-губернатор, по периметру было замечено большое количество солдат. Они послали сообщение о том, что они являются нашими союзниками, тибетскими и западно-тюркскими солдатами. Их командиром является некто по имени Далун Руозан.

— Чего?! — Абу Муслим пришел в удивительный экстаз.

— Замечательно! — не успев объяснить, Абу Муслим встал и вышел из палатки. Позади него Айбак и Осман обменялись взглядами, прежде чем последовать за ним.

В то же время группа солдат ехала в огромном облаке пыли, пересекая узкий каменный мост, ведущий к арабскому лагерю.

Тыгыдык!

Ученый, одетый в синюю одежду, ехал по мосту не высоком коне.

— Ха-ха, Хуошу, похоже, мы приехали сюда не слишком поздно. Арабы и Тан до сих пор не начали решающую битву.

Далун Руозан махнул рукавом на дальние факелы, мерцающие в темноте, как звезды на небе, а также надвигающиеся стены Таласа.

— Как и предсказывал Милорд! Кажется, что траншеи и ямы, которые мы приказали вырыть, оказались полезными. Подкрепление Тана пришло примерно на два дня позже. — Хуошу Хуйцан ехал на мощном тибетском коне под порывыми ветра.

Хотя они и проиграли в прямом сражении с Таном и тем мальчиком по имени Су Ханьшань, Далун Руозан все же сумел задержать подкрепление Тана, используя ямы и траншеи. Это задержало их прибытие и потребовало достаточно времени, чтобы совершить обход. Хотя это был не особенно большой обход, тибетцы не опоздали на решающую битву.

— Милорд, смотрите — едут арабы! — внезапно крикнул слегка пухлый заместитель офицера рядом с Далуном Руозаном.

Эти слова заставили всех повернуться на север. Там организованные и бдительные арабские солдаты начали проявлять признаки беспокойства. Пока они наблюдали, арабские ряды упали в стороны, что позволило стойкой фигуре вынудить многих других арабских генералов появиться и пойти в их направлении.

— Ха-ха, пришел старый друг. Давай, пойдем навестим Абу Муслима!

Далун Руозан подтолкнул свою лошадь вперед и поскакал к арабам.

С другой стороны, Абу Муслим посмотрел на тибетцев со слабой улыбкой в глазах.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1070. Битва возобновляется!**

Взрыв!

Когда арабская и тибетская армии объединились, обе стороны взорвались от потрясающих приветствий. Эти приветствия были слышны очень далеко во тьме, потревожив гарнизон на стенах Таласа.

— Далун Руозан и Дуву Сили прибыли!

На высоких стенах Чэн Цяньли и Ван Чун стояли рядом, их одежда развевалась на ветру, и они в волнении смотрели на местность, ярко освещенную факелами.

— Когда приходят паводковые воды, их остановит земля, а когда приходит вражеская армия, нужно отправить солдат, чтобы преградить им путь. Эта битва всегда была неизбежна!

Ван Чун держал руки за спиной и смотрел вдаль. Хотя прибытие Далуна Руозана и Дуву Сили сделало его сердце тяжелым, его глаза оставались спокойными и безмятежными.

То, что должно прийти, в конце концов придет. В этот момент битвы было очень мало того, что могло бы поколебать его сердце.

— Передайте мой приказ. Прекратите обучение. Пусть солдаты отдохнут и приготовятся к завтрашнему решающему сражению! — неожиданно приказал Ван Чун, не поворачивая головы.

— Да!

Из-за него донесся голос, а затем быстро удалился.

Ветры объявили бы надвигающийся шторм. Все противники в этой войне уже прибыли. Хотя тьма была мирной, Ван Чун прекрасно понимал, что эта битва станет самым жестоким испытанием для каждой стороны этого конфликта.

Быстро прошла ночь, и с востока поднялся свет.

Небо было пасмурное, а температура холодная. Со времен черной коррозии солнца температура в Таласе становилась все ниже и ниже. В этот самый момент, на западной стороне Таласа, две из самых могущественных армий, когда-либо собранных на этом континенте, находились в отдаленном противостоянии, разделяемые несколькими сотнями тысяч футов.

Эта патовая ситуация началась прошлой ночью и продолжалась до сегодняшнего рассвета.

Буууум!

Черев некоторое время вдруг послышался громкий звук рога. Румбл! Топот копыт разрушил безмятежность, и четыре арабских знамени быстро начали выдвигаться из арабского лагеря.

Под этими черными знаменами маячили могучие фигуры, каждая из которых была столь же обширна, как горы. Когда эти фигуры начали двигаться, неподвижная арабская армия, которая была неподвижна как гора, ожила и устремилась к Таласу.

Бум!

Почти в тот же момент, словно чувствуя мрачную ауру противника, массивные ворота Таласа с треском распахнулись. Волны солдат, вооруженных сияющими доспехами, стали вливаться в направлении стальной линии обороны.

— Началось!

Впереди этой группы ехали Ван Чун, Гао Сяньчжи, Ван Янь, Чэн Цяньли, Старик Демонический Император, вождь деревни Ушан и другие командиры.

Гора не могла удержать двух тигров. После паузы продолжительностью более месяца Аравия и Великий Тан наконец встретились для этой неизбежной решающей битвы.

Завыл ветер, и погода стала еще холоднее, чем два дня назад. Ван Чун повел свою лошадь через шторм и быстро достиг линии фронта. Солдаты стояли за стальной линией обороны. Их глаза были устремлены вперед. Хотя битва еще не началась, все они уже чувствовали напряжение, витающее в воздухе.

— Внимание! Второй этап Битвы за Талас вот-вот начнется!

— Это будет последняя война между Великим Таном и Аравией. Две империи должны определить окончательного победителя!

— Начиная с этого момента, за каждые пятьдесят тысяч арабов, убитых в бою, пользователь будет вознагражден 10 000 очками Энергии Судьбы. Если число солдат Тана упадет ниже двадцати тысяч, пользователь будет оштрафован на 100 000 очков Энергии Судьбы. Если битва будет проиграна, пользователь будет полностью уничтожен!

В голове Ван Чуна прозвучала цепочка сообщений. Это была самая большая награда, которую Камень Судьбы когда-либо предлагал ему.

Но эта высокая награда от Камня Судьбы только заставила выражение лица Ван Чуна медленно помрачнеть.

Означает ли такая высокая награда, что эта битва более рискованная и опасная, чем любая другая? — мягко сказал себе Ван Чун, без эмоций в глазах.

Поскольку эта война была неизбежна, он лично должен был принести победу в этой битве!

— Милорд, посмотрите туда!

Ван Чун повернулся, чтобы посмотреть на молодую фигуру, которая появилась за стальными стенами. Почти в тот же момент Далун Руозан, ХуошуХуйцан, Дусун Мангпоче и Дуву Сили повернулись, чтобы посмотреть на Ван Чуна.

Ван Чун был самым важным человеком в этой битве, и его внешность привлекла внимание каждого. Даже Абу Муслим и Зияд обернулись, чтобы посмотреть.

Если и существовал Танец, которого все они хотели убить в этой битве, то это был Ван Чун. Если бы не он, арабы и тибетцы уже выиграли бы эту войну и заняли бы Западные Регионы.

— Хех, на этом этапе войны Великому Тану некуда отступать. Посмотрим, как он справится с этой ситуацией!

Далун Руозан слабо улыбнулся.

Хотя это заняло много времени и потребовало нескольких обходных путей, турецко-тибетская армия из ста тысяч солдат, наконец, достигла своей первоначальной цели, успешно объехав стальную линию обороны, чтобы присоединиться к арабской армии.

Ван Чун, мы вернулись к отправной точке. Четыреста тысяч наших солдат против ста тысяч танских, хотя на этот раз это не Мэнше Чжао, а трехсторонний альянс. Можете ли вы сделать то, что вы сделали в прошлой войне: спасти ситуацию и выиграть, находясь в меньшинстве?

Эти мысли пронеслись в голове Далуна Руозана, и он, улыбнувшись, быстро пришел в себя.

— Передай мой приказ! Готовься!

— Да, Великий Министр!

Курьер быстро ушел.

Свист!

Неподалёку развевались боевые знамена, а под ними собрались Абу Муслим, Осман, Айбак и Зияд. Все четверо смотрели в одном направлении. Пятно под массивным знаменем черного адского пламени было пустым.

— Что нам делать?

Губернатор Каира Осман обратился к Абу Муслиму.

— Кутайба до сих пор не появился.

— Подождите немного. Мы не можем выиграть эту битву без его солдат. — строго сказал Абу Муслим.

Хотя он, казалось, имел тот же статус, что и Кутайба — оба они были арабскими правителями — по правде говоря, Кутайба стоял намного выше всех четверых. Несмотря на то, что армия была готова и ждала начала, и рога уже протрубили, четверо командиров не смели двигаться, пока не появился Кутайба.

— Как хлопотно! — нахмурился Айбак.

Айбак был верховным главнокомандующим мамлюков, и никто никогда не решался заставить его так долго ждать, но Айбак не смел жаловаться. Еще более смущающим был тот факт, что они не могли объяснить этого Далуну Руозану.

— Ну что? Лорд-губернатор, мы можем начать? — свободно сказал по-арабски Далун Руозан, сидя на высокогорном скакуне.

— Эта…Четверо командиров выглядели несколько смущенно.

В этой неловкой обстановке арабский всадник неожиданно выехал с тыла армии.

— Милорд, идет лорд Кутайба!

При этих словах все четверо задрожали и повернулись посмотреть, и даже Далун Руозан, казалось, что-то почувствовал. Вдали арабская армия расступилась, позволяя золотому доспеху, столь же ослепительному, как солнце, медленно идти вперед.

Казалось, он двигался не очень быстро, но каждый его шаг был наполнен огромным весом. В тот момент, когда появился этот человек, элитные правители, такие как Абу Муслим и Осман, казались светлячками перед яркой луной.

В тот момент, когда это божественное существование появилось на поле битвы, оно мгновенно превратилось в заслуженный центр внимания.

Это военный губернатор?

Далун Руозан прищурился, и эта мысль промелькнула в его голове. Он не присутствовал на вчерашней битве, поэтому не знал, как она конкретно разыгралась, но по прибытии вчера вечером он сумел благодаря знанию арабского языка получить грубое понимание событий.

Итак, это тот человек, к которому даже Абу Муслим и Осман относятся с таким крайним опасением?

Далун Руозан никогда раньше не встречался с Кутайбой, но одного его взгляда было достаточно, чтобы оставить в его памяти неизгладимое впечатление. У У— Цана не было недостатка в экспертах, и, в частности. Святой Храм Великой Снежной Горы был домом для многих отшельников. Но кроме Первосвященника, никто никогда не мог оказать столь серьезного влияния на разум Далуна Руозана. Он внезапно понял, почему Абу Муслим и Осман так боялись Кутайбы.

— Этот парень ужасен! — заговорил Дуву Сили.

Его глаза сузились, а веки дернулись. Дуву Сили добился большого прогресса с тех пор, как начал культивировать явления формирования. Кроме этих двух старых мерзавцев, от которых он потерпел поражение в битве с подкреплениями Тана, он искренне верил, что не было никого, достойного его уважения… Теперь появился еще и Кутайба…

Даже Дуву Сили было трудно пережить эту жестокую реальность.

Слишком страшно! Как у арабов мог пояситься такой страшный эксперт!?

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче также напряглись, их глаза наполнились страхом, пока они смотрели на эту далекую золотую фигуру.

Но Кутайба, похоже, даже не видел этих людей. Окутанный золотым светом и с отчужденным выражением лица, он медленно прошествовал вперед.

Кутайба остановился перед Абу Муслимом.

— Вы готовы?

Хотя он говорил с Абу Муслимом и другими арабскими командирами, глава Кутайбы смотрели вперед, даже не бросая на них взгляда.

Его голос был холодным, а глаза лишены эмоций.

— Да!

В конце концов Зияд вышел вперед и нарушил тишину.

— Милорд, когда мы начнем битву?

Пока Зияд говорил, Абу Муслим, Осман, Айбак, Далун Руозан, Дуву Сили и все остальные командиры посмотрели на Кутайбу.

Хотя никто из них не был готов сказать это вслух, в тот момент, когда появился Кутайба, полномочия командования перешли от Абу Муслима к нему.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1071. Битва четыреx армий!**

Кланг!

Пока все ждали ответа Кутайбы, все они услышали свежий гул меча. Прежде чем кто-либо успел среагировать, в небо вырвался огромный поток золотого Ци Меча. КаБуум! C невероятным взрывом невероятный золотой Ци Меча спустился и врезался в землю.

Какрэк! Земля раскололась перед Кутайбой, охватывая поле битвы и простираясь вплоть до стальных стен Тана. Земля покачнулась, и пыль всклубилась, как будто весь мир трепетал у ног Кутайбы.

— Кутайба!

— Кутайба!

— Кутайба!

B одно мгновение все поле битвы стало звенеть от имени Кутайбы. В этот момент Кутайба был самым сильным экспертом в истории.

Теперь, когда все испытали ужасающую силу Кутайбы, которая могла заставить богов испугаться, а призраков заплакать, престиж Кутайбы в армии возрос до максимума.

Бууууууум! После удара Кутайбы рога вострубили, и огромное море арабской кавалерии устремилось к оборонительным сооружениям Тана.

......

— Лорд Маркиз, арабы начали свою атаку! — с серьезным видом сказал Сюэ Цяньцзюнь, глядя на ряды арабской кавалерии, атакующие их.

Клангклангкланг!

Воздух наполнился грохотом металла, и бесчисленные военные ореолы начали появляться под ногами арабов, быстро формируя густой лес ореолов. Импульса этого нападения было достаточно, чтобы свергнуть горы и обратить вспять моря.

Ван Чун только взглянул на них, и сразу же перевел взгляд на Су Ханьшаня.

— Су Ханьшань, все готово?

— М-м.

Су Ханьшань махнул рукой в тыл, и шестерни сразу начали стонать, и пять тысяч баллист зарядили и нацелили. Острия их болтов холодно мерцали под пасмурным небом.

Ван Чун посмотрел на более чем двадцать тысяч солдат баллисты и одобрительно кивнул. Хотя эти солдаты баллисты были сформированы из бандитов и разбойников Шелкового пути, после обучения Су Ханьшаня они уже начали испускать цепкую и решительную ауру.

Благодаря собственной уникальной форме харизмы Су Ханьшань преуспел в том, чтобы смыть любые признаки их прежней жизни как бандитов. Даже Ван Чун обнаружил, что восхищается его подвигом.

В будущем он определенно достигнет цели, которой не смог достичь в своей прошлой жизни, и станет настоящим Великим Генералом Великого Тана, — сказал себе Ван Чун, бросая очередной взгляд на Су Ханьшаня.

Су Ханьшань обладал чрезвычайно острым боевым стилем, который превосходно пробивал оборону. Немногие Великие Генералы Великого Тана могли сравниться с ним в этом аспекте. И только Су Ханьшань был способен превратить непослушных людей, таких как бандиты и разбойники, в первоклассных солдат.

— Генерал Чжао!

— Генерал Ван!

— Генерал Лун!

Ван Чун громко выкрикивал эти имена, не поворачивая головы.

— Милорд, армия Сюаньу ждет ваших приказов!

С лязгом сабли маршал Чжао Фэнчэн из Великой Танской Империи протянул руку за спину и вытащил свой семифутовый Шрам Земли. В мрачном свете лезвие Шрама Земли, казалось, было залито слабой кровью.

Позади него восемь тысяч солдат в тяжелой броне армии Сюаньу начали двигаться. Перед лицом огромного и сокрушительного моря арабской армии их глаза не выражали страха, а было только горячее желание сражаться.

Солдаты тренировались тысячу дней, чтобы использоваться в один момент. Чжао Фэнчэн обучил этих солдат специальным методам, и армия Сюаньу уже начала ощущать огромную силу этого метода.

Другие подразделения Императорской Армии уже не могли конкурировать с ними.

Армия Сюаньу в настоящее время могла победить любого противника.

— Милорд, Ван Сили ждет ваших заказов!

Вскоре после того, как Чжао Фэнчэн заговорил, раздался другой голос из соседней армии, совершенно отличной от рядов армии Сюаньу. На фронте этой армии был человек с мудрыми и глубокими глазами. На левой груди его доспеха ярко сверкали семь звезд.

Голодный Волк Войны Генерал Ван Сили!

Бесстрашный генерал, служивший под предводительством Великого Генерала Большой Медведицы Гешу Хана, теперь стоял прямо, его тело было наполнено желанием сражаться, когда он смотрел на приближающихся арабов.

Неважно, что в прошлом у Ван Чуна с Гешу Ханом было недовольство, в этот момент, в этом месте, все это не имело значения.

У каждого была только одна личность: Тан!

У каждого была только одна вещь, которую они должны были защитить: Великий Тан! И у них было только одно, что им нужно было победить: Аравия!

— Лун Цзянь из армии Драконьих Жеребцов ждет ваших приказов! — Ду Увэй из Армии Ревущих Тигров ждет ваших приказов!

Один голос за другим звучал из-за первой линии обороны. Доспехи звенели и гремели, когда эти солдаты поворачивались к полю битвы, их глаза были полны энергии и желания сражаться. Божественная Военная Армия, Высшая Военная Армия, Армия Драконьих Жеребцов… одна элитная сила Тана за другой стояла высоко за линией обороны, их тела наполнялись невероятной энергией.

Рослая фигура Цуй Пяоци сидела высоко на своем коне, а позади него находились десять тысяч сильных и дисциплинированных кавалеристов Ушана. Еще дальше были несколько тысяч воинов Армии Железной Стены.

За Армией Железной Стены стояло почти десять тысяч солдат Сабли Мо, их длинные сабли высоко были подняты в воздух, и они образовали человеческую стену в самом конце линии обороны.

Хотя битва еще не началась, армия Великого Тана излучала мрачную ауру, которая ничуть не уступала арабской.

Свист!

Когда подул ветер, ржущие кони и крики битвы, казалось, даже встревожили небеса. Огромная армия арабской кавалерии приближалась словно лавина, разгоняясь до невероятных скоростей.

Ван Чун, Гао Сяньчжи, Ван Ян, Чэн Цяньли, Старик Демонический Император, Вождь Деревни Ушан… все высшие командиры Великого Тана собрались за первой линией обороны, выражения их лиц были торжественными. За исключением случайного ржания лошади и развевающейся на ветру одежды, сто десять тысяч солдат Великого Тана молчали в напряженной атмосфере, создавая резкий контраст с арабской кавалерией.

Восемьдесят тысяч футов!

Пятьдесят тысяч футов!

Тридцать тысяч футов!

Земля сотрясалась и дрожала, и арабская кавалерия наполнялась удивительной силой, покрыв десятки тысяч футов в мгновение ока. Вскоре арабы оказались на расстоянии не более тысячи футов от линии обороны Тана.

— Убьююю!

Несколько мгновений спустя десятки тысяч арабских кавалеристов столкнулись с линией обороны Тана. Бууум! Как будто комета врезалась в планету, звук этого удара был настолько громким, что он мог почти разорвать барабанные перепонки.

Игого!

Когда боевые кони врезались в ряды неприятеля, бесчисленные солдаты были подброшены в воздух более чем на сто футов.

— Пуск!

Почти в тот же момент Су Ханьшань махнул рукой, заставив пять тысяч баллист выстрелить в унисон. Тудтудтуд! Подобно свалившимся деревянным столбам, десятки тысяч арабских солдат упали на землю.

Всего лишь одним залпом пять тысяч баллист Су Ханьшаня сразу же наполнили небо криками более чем двадцати тысяч умирающих арабских кавалеристов. В считанные минуты боевые кони врезались в других боевых коней и трупы, скопившиеся перед первой линией обороны, и арабские тела полетели по полю.

Вокруг этих трупов сразу появилось большое открытое пространство.

Даже могучие арабы не могли не испугаться этой картины. Далун Руозан и Дуву Сили несколько раз моргнули. Даже сейчас баллисты Великого Тана оставались самыми страшными машинами для убийства на Центральных Равнинах.

Даже арабы, которые господствовали в мире благодаря кавалерии, перед баллистами казались такими же хрупкими, как бумага.

— Пуск!

Холодные глаза Су Ханьшаня даже не смотрели на эти упавшие трупы. Его стойкая фигура, казалось, была копьем, брошенным в землю, когда он смотрел на приближающихся арабских солдат.

Для этого залпа Су Ханьшань сознательно решил дождаться, пока арабы столкнутся с линией фронта, ожидая, пока они не соберутся вместе, чтобы максимизировать летальность первого залпа.

Бум бум бум!

Воздух взвыл, и пять тысяч баллист снова открыли огонь, и болты оставили шрамы в воздухе, пока они стреляли в арабскую кавалерию. Тудтудтуд! Еще одна стая солдат упала на землю. Хотя это было меньше, чем первый залп, пятнадцать тысяч арабских кавалеристов были убиты.

Эти два залпа уже сбили тридцать пять тысяч арабских кавалеристов!

Если бы не тот факт, что солдаты, которых привели Кутайба и Осман, были элитными воинами, одетыми в толстые и великолепно выкованные доспехи, потери арабов были бы еще больше!

— Пуск!

В то же время Чэнь Бин приказал выстрелить своей тысяче баллист, и бесчисленные выстрелы взвилисьв воздух. Тудтудтуд! Все больше арабов падало перед первой линией обороны.

Айбак и Осман расширили глаза, но никто ничего не сказал. Никто из них не собирался отступать.

— Убью!

Десятки тысяч солдат пали перед первой линией обороны Тана, но эти потери не повлияли на нападение арабов.

— Отправь и наших солдат!

Далун Руозан, стоящий рядом с Айбаком и Османом, отдал приказ заряжаться, и его глаза вспыхнули.

С войной пришли жертвы. Великий Тан был нелегким противником, поэтому таких потерь можно было ожидать. Эта битва решающая, и она не закончится, пока одна сторона не будет полностью сокрушена.

— Убью!

С новой волной жутких криков сто тысяч тибетских и тюркских солдат ринулись вперёд, как тигры, спускающиеся с горы. Крики солдат и звуки сражения раздавались по всему полю битвы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1072. Пeрвая битва Cу Xаньшаня!**

Бум бум бум!

Баллисты стреляли и стреляли, нo огромная волна арабов не показала никаких признаков остановки.

— Посмотрите туда! — внезапно из глубины армии прозвучал голос.

Чжан Цюэ, стоящий в транспортной тележке, посмотрел вдаль и лицо его удивленно вытянулось.

— Снова те серебряные боевые машины!

Следуя за взглядом Чжан Цюэ, все увидели огромное серебряное осадное орудие, мерцающее вдалеке, медленно идущее к Тану.

Все они были довольно хорошо знакомы с силой этого арабского осадного орудия. Они были привезены из северной зоны военных действий Кутайбы с особой целью разобраться с линией обороны Тана. Они были невероятно крепкими и мощными, и никто не мог их недооценивать.

— Они изменили свою тактику! — Хуан Ботянь вскрикнул с мрачным выражением лица.

В первый день Кутайба послал несколько сотен этих Серебряных Бегемотов. Арабы как можно быстрее продвинули Серебряных Бегемотов к линии обороны Тана в надежде быстро закончить битву.

Но в этот раз все было по-другому. Серебряные Бегемоты теперь двигались крайне медленно. Более тысячи Серебряных Бегемотов были выстроены в одну линию, образуя стальную стену. За этой стальной стеной шли десятки тысяч арабских солдат.

— Они используют эти серебряные боевые машины в качестве средств защиты, чтобы прикрывать приближение своих солдат. Нашим баллистам будет очень трудно пробить эту оборону, и будет невозможно нанести какой-либо вред солдатам, расположенным позади них. — сказал Сунь Чжимин со своего коня в третьем ряду позади Ван Чуна. Его лицо было окрашено глубокой тревогой.

Взрыв!

Баллисты выстрелили, сразу же поразив одного из Серебряных Бегемотов. Раздался сильный лязг, но баллистический болт сломался, даже не пробив машину. Глаза Су Ханьшаня расширились, и он жестом указал себе за спину завершить это пробное нападение.

— Их защита чрезвычайно высока, но нам не нужно об этом беспокоиться. Меняйте цели и атакуйте другую арабскую кавалерию! — Лицо Су Ханьшаня оставалось спокойным, а его глаза не показывали эмоций. Быстро три тысячи баллист начали перемещаться в другую область.

Таких Серебряных Бегемотов было более тысячи, но поле битвы было длинным и обширным. Было недостаточно этих машин, чтобы покрыть всю арабскую армию.

— Пуск!

Когда баллисты закончили пере движение, люди Су Ханьшаня снова начали стрелять залпами. Сквелчсквелчсквелч! — Одного арабского всадника за другим отправляли в полет вместе со своими лошадьми. Их трупы заставляли клубиться облака пыли.

— Армия Земного Щита еще не прибыла? — холодно заговорил Кутайба, стоя под развевающимся знаменем черного пламени ада. Его лицо было спокойным и невозмутимым.

Генерал, настолько полностью закованный в доспехи, что только его глаза были видны, говорил из-за спины Кутайбы.

— Милорд, Армия Щита Земли уже развернута. Они должны скоро прибыть на поле битвы.

Армия Щита Земли была единственной оборонительной армией под командованием Кутайбы. Кутайба сделал себе имя через постоянную и бесконечную войну, и он редко когда-либо был в защите. Но ничто в мире не было абсолютным. Армия Щита Земли была тяжелой армией щитов, созданной Кутайбой для противостояния вражеским атакам.

В этой армии было не так много солдат, всего около десяти тысяч, но каждый из них прошел строгую подготовку и был закален в сотнях сражений, в конце концов создавая армию из стали.

Они остановили бесчисленных врагов на поле битвы, некоторые даже приближались к мамлюкам с точки зрения силы.

Основное требование Кутайбы к этой армии состояло в том, чтобы они могли выдержать сто атак.

Генерал почти не говорил, пока происходил сдвиг на поле битвы. Солдаты на правом фланге арабской армии внезапно расстались, позволив огромному и мощному водяному вырваться вперед.

Раздался металлический стук, и массивные щиты, мерцающие под пасмурным небом, внезапно появились перед всеми.

Эти щиты были каждый семь-восемь футов высотой. Были видны только щиты, полностью заслоняющие солдат позади них.

Аууууo!

С громким воем десять тысяч воинов Щита Земли устремились вперед, как движущаяся стена.

Бум бум бум! Эти солдаты шли вместе, и, пока они шли вперед, их дисциплина и сплоченность вызывали пугающий темп.

Даже Су Ханьшань был озадачен этим зрелищем, но он почти сразу обрел самообладание.

— Пуск!

Без малейшего колебания Су Ханьшань опустил руку. Со звуком, похожим на ревущего дракона, пять тысяч баллист выстрелили, их выстрелы мгновенно достигли солдат Щита Земли.

Бум! Бум! Бум!

Раздался сильный грохот. Бесчисленные люди обратили внимание на это самое первое столкновение, и все ждали, затаив дыхание, желая увидеть результат.

Время, казалось, остановилось. Внезапно вздрогнул огромный щит высотой почти восемь футов и толщиной в пол фута, и его поразила ужасающая сила. Часть щита прогнулась, а его поверхность была мгновенно покрыта крошечными трещинами. Солдат, стоящий за щитом, побледнел. Он пережил много интенсивных сражений и даже был свидетелем силы этих баллист Тана в тылу, но не было никаких сомнений, что это было самое сильное оружие, которое он когда-либо видел.

Но ужасная сила, воздействующая на Земной Щит, быстро исчезла. Несмотря на то, что от удара онемела рука, солдату Щита Земли удалось удержаться.

В этот момент солдаты Щита Земли, все еще находящиеся в тылу, вздохнули с облегчением.

Подобные сцены происходили по всей линии соприкосновения. В этом интенсивном столкновении десять тысяч солдат Щита Земли не понесли ни единой потери, полностью остановив атаку баллист Тана.

Бум!

Армия взорвалась аплодисментами, и десятки тысяч арабских солдат праздновали успех солдат Щита Земли, будучи даже более восторженными, чем сами солдаты Щита Земли.

Арабы считали войну своей миссией, и никто из них не боялся смерти, но это не означало, что они не хотели жить. Эти тысячи баллист Тана были ничем иным, как их худшим кошмаром.

Бузз!

И Су Ханьшань, и Ван Чун слегка поморщились. Ван Чун видел все виды тяжелых армий щита, но это был первый раз, когда он видел такую, которая могла остановить залп баллисты благодаря чистой физической силе солдат и силе щитов. Не было никаких сомнений в том, что это была самая сильная армия солдат-щитоносцев, которых Ван Чун видел за всю свою жизнь.

Су Ханьшань немедленно изменил свой план.

— Все, слушайте мой приказ!

— Прекратить стрельбу. Баллисты, сформировать группы по пять человек и сосредоточить огонь на верхней части этих щитов. Кряккряк! Су Ханьшань мог контролиать пять тысяч баллист, как будто они были продолжением его тела, и его приказ был быстро выполнен. Когда баллисты сгруппировались по пять, они сократили свои цели с пяти тысяч человек до тысячи человек.

— Пуск!

Су Ханьшань холодно опустил правую руку. Бум бум бум! Пять баллистических болтов вырвались вперед, быстро преодолев расстояние в несколько тысяч футов и поразив один большой щит.

Солдат Щита Земли за своим почти восьмифутовым щитом едва успел отдышаться, прежде чем его атаковали снова, как никогда прежде. Массивный щит казался на грани разрушения, и он гремел и гремел. Тем временем ужасная сила прошла через его щит, вверх по руке, через плечо и направилась в его тело. Хрясь! Солдат Щита Земли почти мгновенно вырвал кровью.

— Aааах!

Спустя несколько секунд солдат Щита Земли больше не мог удержаться и был отправлен в полет. Другим солдатам удалось выдержать один болт благодаря своей огромной физической силе, но одновременная атака пяти баллистических болтов заставляла их отступить, выкопав глубокие борозды в земле.

— Пуск!

Глаза Су Ханьшаня, казалось, засветились, глядя вперед. Увидев результат первого удара, Су Ханьшань приказал совершить еще один залп, даже не задумываясь.

Никто не может противостоять атакам баллист Тана только с помощью физической силы. По мнению Су Ханьшаня, независимо от того, насколько могущественны его враги, пока метод был эффективным, все эти солдаты-щитовики могли умереть от его баллист.

— Ах!

Когда раздался второй залп, десять тысяч солдат Щита Земли наконец начали нести потери. Те массивные Земные Щиты, которые закалялись много раз и подвергались бесчисленным атакам, разбились вдребезги, а их осколки разлетелись более чем на сто футов в воздух. Солдаты позади них также были отброшены, болты пробили их тела и пролетели их более чем на сто футов благодаря силе инерции.

— Залп! Залп! Залп! — Ястребиный взгляд Су Ханьшаня был прикован к солдатам Щита Земли. Как только он заметил разрыв в их линиях, Су Ханьшань немедленно воспользовался случаем и приказал своим баллистам стрелять через разрыв в арабскую кавалерию. Кровь брызнула, трупы упали на землю, арабские солдаты были застигнуты врасплох и брошены в хаос.

— Еще залп! — Глаза Су Ханьшань холодно вспыхнули, и он снова приказал своим солдатам стрелять. В этом поединке с солдатами Щита Земли он полностью захватил инициативу.

Ван Чун наблюдал за всем со своей Белокопытной Тени. Только теперь он удовлетворенно кивнул.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1073. Божеcтвенная Bоенная Apмия Уходит!**

Это действительно был правильный шаг, чтобы дать ему баллистическую армию. Су Ханьшань сделал свое имя благодаря своим жестоким атакам, и благодаря силе баллист Тана его практически невозможно остановить. — заметил Ван Чун внутренне, — даже Чэнь Бин не сможет выжать столько из баллист.

Некоторые люди были рождены, чтобы быть блестящими великими генералами. Даже когда они еще тренировались, они сияли ослепительным светом. Су Ханьшань был одним из таких людей. Независимо от того, насколько могущественным был его противник, он всегда будет искать возможности или создавать их, чтобы победить своего врага.

Сражение с Арабской армией щитов Земли было прекрасным примером этого.

Но у Ван Чуна не было времени беспокоиться об этих вещах. Вдалеке более тысячи Серебряных Бегемотов были теперь менее чем в двухстах футах от линии обороны Тана. Если бы этим Серебряным Бегемотам разрешили подойти близко, вся линия обороны немедленно рухнула бы, и любая защита стала бы невозможной.

— Божественная Военная Армия, готовься! — внезапно сказал Ван Чун, и его глаза холодно блестнули.

Бум! Раздался сильный топот, и три тысячи солдат Божественной Военной Армии выступили как один, их тела разразились энергией, которая заставила само пространство изгибаться.

Солдаты Божественной Военной Армии имели безмятежные выражения лица, в то время как аура вокруг их тел казалась такой же острой, как меч.

Элитная Божественная Военная Армия Гешу Хана впервые появилась к западу от гор Цун. Их глаза сияли от решимости, поскольку их тела напрягались для битвы.

Румбл! Больше чем тысяча серебряных военных машин были теперь меньше чем на сто футов от стальных стен.

— Вперед!

Генерал Ван Сили обнажил свой меч, отдав приказ, и выехал из-за линии обороны. Позади него три тысячи солдат Божественной Военной Армии схватили свои мечи и твердо пошли за ним.

— Убью!

При виде трех тысяч солдат, появившихся из-за линии обороны, сразу же на этом месте сошлись тысячи арабских кавалеристов, их оружие сверкало в небе. Все эти арабские кавалеристы были элитными, все они были могущественны. Мало того, они продолжали поддерживать сплоченность и сотрудничество друг с другом при совместной атаке.

Бум! Бум! Бум!

Божественная Военная Армия шагнула вперед, лицом к морю арабской кавалерии, без признаков страха на лицах. Кланг! Когда две армии столкнулись, три тысячи солдат Божественной Военной Армии вытащили свои острые мечи, и края оружия отразили великолепный свет их ореолов. За один удар три тысячи арабских кавалеристов и их лошадей были разрублены на две части.

Еще до того, как эти арабские трупы успели упасть на землю, солдаты Божественной Воеенной Армии уже решительно ушли дальше, врубаясь в ряды арабских войск с неудержимой силой.

Игого!

— Убей их!

— Их цель — Серебряные Бегемоты!

— Не дайте им приблизиться!

Звуки сражения блокировали все остальные звуки, пока сабли и мечи сталкивались. Уже невозможно было сказать, какой человек или лошадь принадлежали к какой стороне, или даже отличить один меч от другого. Тяжелые туманы крови висели в воздухе, резкий запах насыщал чувства.

Но независимо от того, сколько арабской кавалерии атаковали, они не смогли остановить Божественную Военную Армию. Кланг! Волна меча и вспышка света разделили двух арабских наездников и их лошадей на две части, огромная сила выбросила их останки в воздух.

Каждый солдат Божественной Военной Армии был лучшим из лучших и оттачивал свои навыки в течение десяти с лишним лет войны. В Лунси они срезали атаку бесчисленных тибетских кавалеристов. В бесчисленных битвах, находясь в меньшинстве, им удалось переломить ситуацию и спасти армию Большой Медведицы от поражения.

С точки зрения силы, скорости и ловкости, эти солдаты Божественной Военной Армии вышли за пределы элиты. Даже элитная кавалерия Аравии оказалась хрупкой и беспомощной потив них. Атаки этих солдат были быстрыми и злобными, а их движения были простыми и понятными. Все это было ради сохранения силы и возможности убийства многих противников в течение длительного периода времени.

Бум бум бум!

Куда бы ни пошла Божественная Военная Армия, арабские ряды падали, но Божественная Военная Армия не останавливалась. Через несколько мгновений она должна была достигнуть Серебряных Бегемотов.

— Вышли Танские элитные олдаты. Мы также должны послать наших!

Под четырьмя черными знаменами Каирский губернатор Осман наблюдал область поля битвы, где сражения были наиболее интенсивными, с резким светом в глазах.

— Эта сила ничуть не слабее Армии Железной Стены Протектората Анси. Обычные элитные солдаты не смогут их остановить. Пусть Армия Обезглавливателей будет готова!

Армия обезглавливателей, также известная как Гнев Нила, была одной из двух сильнейших сил Османа. Она сыграла главную роль в завоевании династии Сасанидов.

Символическим оружием Армии Обезглавливателей были огромные черные мечи, которыми они обладали. Каждый из его солдат был невероятно силен и имел жестокую личность. Они любили использовать свое оружие, чтобы обезглавливать своих противников. Они верили, что головы были подношением богу Нила, гигантскому крокодилу.

Армия Обезглавливателей всегда оставляла за собой множество голов в каждом сражении, среди которых было много сильнейших солдат вражеской армии.

Именно благодаря этим многочисленным сражениям Армия Обезглавливателей сделала себе имя. В результате их первоначальное имя было забыто, поэтому Осман просто изменил название армии на Армии Обезглавливателей, чтобы запугать своих противников.

Кутайба, сидя на своем коне, вдруг заговорил

— Виктор, передай мой приказ! Мобилизуй Армию Кровавых Зверей! — Выражение его лица оставалось спокойным, а глаза — без эмоций.

Генералы вокруг Кутайбы до сих пор не отреагировали, но Абу Муслим, Айбак и Осман были уже слегка ошарашены.

Армия Кровавых Зверей была одной из самых высоких сил под командованием Кутайбы, армия, намного более сильная, чем Авангард Багровой Луны.

В каждом сражении Кутайба всегда брал на себя лидерство при использовании Авангарда Багровой Луны, но, если он сталкивался с каким-либо трудным противником, он отправлял Армию Кровавых Зверей.

Эта армия имела безжаллостных солдат и чрезвычайно дикую силу. Они были такими же свирепыми, как дикие звери, не отступая, пока не разорвут своих противников в клочья.

В северной военной камипании эта армия разгромила бесчисленных противников, включая таких могущественных, как Армия Тарса.

— Да, Милорд! — с этим возгласом курьер быстро ушел.

Абу Муслим неожиданно повернулся к Зияду и приказал:

— Зияд, передай мой приказ. Приготовь армию Железной Крови!

— Да, Милорд! — Зияд махнул рукой и быстро отправил посланника.

Бум бум бум! С оглушительным грохотом под четырьмя боевыми знаменами собралась армия солдат, чьи доспехи были покрыты сложными узорами. У этих солдат были мрачные выражения лица, и их энергии были объединены в одно целое. Они внушалии чувство ветеранов, которых невозможно остановить на поле боя.

Просто стоя, солдаты, казалось, генерировали металлический гул в окружающем воздухе.

Свет и тень обвились вокруг Армии Железной Крови, сгущаясь в арабские ятаганы, лезвия которых были покрыты тонкими узорами.

Хотя они были просто созданы светом, вид этих иллюзорных скимитаров внушал ощущение, будто они реальны, и что каждый из них способен проникнуть сквозь гору.

Армия Железной Крови!

Это была одна из самых могущественных сил под командованием Абу Муслима. По силе она была равна армии Железной Стены протектората Анси.

Это была цепкая и невероятно опытная боевая сила, чрезвычайно эффективная машина для убийства. Многие солдаты Армии Железной Стены были ранены или убиты солдатами Армии Железной Крови.

Если бы не высокие стены Таласа и тот факт, что Армия Железной Крови не была способна взламывать стены и открывать вражеские формирования, битва могла бы сложиться совсем по-другому.

Армия Железной Крови была искусна в полевых сражениях, а не в осаде города!

Свист!

Бурная волна пронеслась по полю битвы и устремилась к Таласу. Никто не заметил, что настроение, висящее в воздухе, подверглось тонкой смене.

......

Игого!

Поскольку три тысячи солдат Божественной Военной Армии пытались прорваться через арабскую линию, прокладывая путь к Серебряным Бегемотам…

Внезапно на левом фланге Тана вспыхнули Беспорядки, и бесчисленные лошади принялись ржать и метаться. Прежде чем кто-либо успел среагировать, из арабских рядов вышла мощная группа солдат.

Эти солдаты отличались от обычной арабской кавалерии. Их тела были покрыты толстой броней, и все они носили шлемы, которые полностью закрывали их головы, оставляя только тонкое отверстие в форме буквы Т.

Самыми уникальными из них были их тяжелые мечи, которые были длиной более четырех футов и покрыты ужасающими шипами.

— Убью!

Солдат в тяжелой броне схватил меч обеими руками, и спрыгнул с лошади. Его глаза распухли от ярости, и меч поднялся в воздух. Огромная сила его удара по диагонали разрубила солдата Тана от левого плеча до правого бедра. Удар разрубил как его, так и его доспехи. Еще до того, как труп успел упасть, меч поднялся и послал голову в воздух.

Все больше и больше бронированных солдат спешилось, их руки размахивали своими массивными мечами и отрезали голову за головой.

— Осторожно! — в армии раздались Крики тревоги.

Солдаты на левом фланге оказали ожесточенное сопротивление, но тяжело бронированных солдат было невозможно остановить, и они быстро разгромили солдат Тана.

Это локальное поражение быстро переросло в общий хаос. Большие и мускулистые солдаты зарубили множество солдат.

Стали появляться горы трупов.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1074. Божecтвенная Тюpемная Aрмия!**

— Милорд, это одна из арабских армий высшего класса!

Цун Цзыань повернулся к Ван Чуну с глубоко взволнованным лицом. Другие еще не видели, но Цун Цзыань с первого взгляда заметил, что появившаяся на левом фланге армия не состояла из простых элитных солдат. Это было мощное формирование, способное сражаться наравне с Армией Железной Стены. Никакие простые солдаты не могли бы остановить их.

— Чжао Фэнчэн! — немедленно сказал Ван Чун, не поворачивая головы, и его глаза холодно вспыхнули.

— Да, Милорд! — Чжао Фэнчэн повернул голову и посмотрел на тяжело бронированных солдат на левом фланге. Махнув рукой, он бросился вперед.

— Армия Сюаньу, слушай мои приказы! Следуй за мной! — в мгновение ока восемь тысяч солдат армии Сюаньу покинули Ван Чуна.

Через несколько мгновений из тыла арабской армии раздался звериный рев.

Арабская кавалерия, прячащаяся за тысячами Серебряных Бегемотов, которых яростно атаковали три тысячи солдат Божественной Военной Армии, внезапно повела себя так, будто столкнулась с каким-то мощным наводнением, и принялась разбегаться в стороны.

Почти в то же время разум Ван Сили задрожал, как будто он что-то почувствовал. Подняв голову и посмотрев на источник беспорядков в арабских рядах, Ван Сили ясно увидел облака кровавого тумана, стремительно несущиеся в его направлении. Несмотря на то, что он ничего не видел в этом кровавом тумане, он чувствовал беспрецедентно страшные намерения убивать.

— Все, слушайте мой приказ! Соберите солдат и будьте готовы!

Кланг!

В небе раздался хриплый звук ятагана. Прежде чем Ван Сили успел заняться расследованием, из далекой арабской армии выскочил челвоек, словно призрак, пролетев дугой над полем битвы, и с громоподобным звуком обрушился на Ван Сили.

Кланг!

Пряди острой сабельной энергии, тонкие, как волосы, направились к нему. Когда Ван Сили впервые заметил этого человека, тот находился в воздухе на высоте более ста футов, но теперь человек и его сабля уже были прямо перед ним. Острый край сабли был тонким, как лист бумаги, но он быстро расширялся, по мере приближения к глазам Ван Сили, а затем ударил его.

Взрыв!

Не задумываясь, Ван Сили поднял свой Большой Меч Голодного Волка и едва сумел остановить ужасающий удар.

Аравийский ятаган столкнулся с Великим Мечом Голодного Волка, испустив мощную ударную волну, которая пронеслась по полю битвы.

Взрыв! Блокировка атаки немедленно заставила Ван Сили отлететь более чем на сто футов назад.

В самый последний момент Ван Сили топнул ногой, хлопнув по скале, чтобы прочно закрепить свое тело в земле.

Ван Сили немедленно поднял голову на своего противника. Напротив него стоял бородатый арабский генерал с ястребиными глазами и высоким носом, одетый в темно-красную броню и бурлящий красным туманом. Сейчас он стоял там, где когда-то стоял Ван Сили.

Человек был явно ошеломлен, увидев, что Ван Сили сумел остановиться, но быстро расплылся в дикой улыбке.

— Все ли вы поняли приказ лорда Кутайбы? Отступление означает смерть! Убить их всех! — Мансур дико засмеялся, махнув саблей вперед.

Румбл!

Множество арабских кавалеристов, одетых в такие же темно-красные доспехи, быстро проехали мимо него. Жестокие и дикие ауры их тел делали их похожими на стаю зверей, бросившихся на три тысячи солдат Божественной Военной Армии.

— Хм, значит, это была арабская армия высшего класса?! — Ван Сили насмешливо фыркнул, мгновенно поняв, что происходит. Было ясно, что арабы, видя, что вышла Божественная Военная Армия, направили своих собственных высококлассных солдат. Но Божественная Военная Армия была самой сильной и самой элитной силой прославленной армии Большой Медведицы в Лунси. Она никогда не боялась ни одного противника.

— Идите сюда! Хотелось бы узнать, насколько грозными в действительности являются арабы! — Глаза Ван Сили блеснули холодным светом. Он поднял свой Большой Меч Голодного Волка, и его глаза взорвались от решимости.

Божественная Военная Армия никогда не отступит с этого поля битвы. Не было никакой силы, которая могла бы заставить отступить эту ветеранскую и опытную армию, даже Армия Кровавых Зверей.

— Все, следуйте за мной! В атаку! — ван Сили махнул мечом, не дожидаясь атаки противника, и привел свои три тысячи человек в атаку на явно превосходящую по численности Армию Кровавых Зверей.

Взрыв!

Ван Сили взлетел в воздух, словно пушечное ядро, по направлению к командующему Армией Кровавых Зверей Мансуру.

Ослепительный ореол вырвался от его ног, почти осязаемый, грохоча и гремя. В этом ореоле можно было заметить семь звезд.

Позади Ван Сили пересеклись свет и тень, образуя то, что было явно огромным голодным волком размером с гору!

— Убью!

Три тысячи солдат Божественной Военной Армии не колебались, и тем более не боялись. Подняв свои три тысячи мечей, плотные ряды Божественной Военной Армии с невероятной скоростью шли вперед к огромной стае зверей, которой являлась Армия Кровавых Зверей.

— Хммм, вы ищете смерти! — холодно усмехнулся Мансур, и в его глазах промелькнул намек на зловещий холод.

Кланг! Подняв свой ятаган, Мансур полетел к Ван Сили, словно призрак.

Армия Кровавых Зверей была самой доблестной и отважной армией под командованием Кутайбы. В северной зоне боевых действий Мансур никогда не сталкивался с кем-то, кто ему был бы ровней. Даже Тан не сможет остановить его Армию Кровавых Зверей!

Бум!

Раздался сильный взрыв, и Мансур с Ван Сили врезались друг в друга, как метеоры, создав сильную песчаную бурю, которая быстро разлетелась по полю битвы.

Бах Бах бах! Скимитары и мечи столкнулись в воздухе, создав оглушительную металлическую какофонию.

Бум!

Во взрыве Ци Меча, солдат Божественной Военной Армии сражался с мускулистым солдатом Армии Кровавых Зверей. Оба обладали невероятной и свирепой силой.

Их столкновение создало мощную ударную волну, но оба солдата не были потревожены, и у обоих не было никаких признаков отступления.

Сила, скорость, ловкость и опыт, выкованные в сотнях сражений… способности, проявленные этими двумя людьми намного превзошли способности любого другого элитного солдата. Даже с точки зрения оружия, им было трудно найти какое-либо преимущество друг перед другом.

Доспехи и скимитары Армии Кровавых Зверей были изготовлены с использованием влияния Кутайбы, поэтому они были созданы лучшими оружейниками из лучших материалов, которые могла предоставить империя. Что касается Божественной Военной Армии, Гешу Хан также использовал свой статус Великого Генерала Большой Медведицы, чтобы запросить ресурсы у Императора Мудреца.

Доспехи и оружие Божественной Военной Армии были изготовлены лучшими кузнецами императорского дома. Их оружие было крепким и плотным. Даже тысяча жестоких и напряженных сражений не смогут причинить ему вреда.

БумБумБум! В мгновение ока три тысячи солдат Божественной Военной Армии вступили в решающую битву с Армией Кровавых Зверей.

Каждый прием и техника солдат Божественной Военной Армии были изысканными и чистыми. Это были приемы, предназначенные для быстрой победы над противником, от них было трудно защититься.

Хотя солдатам Армии Кровавого Зверя немного не хватало этого, они также были искусны в искусстве убийства. Что еще более важно, их было гораздо больше.

— Божественная Тюремная Армия, пошла!

На вершине своей Белокопытной Тени Ван Чун пристально следил за битвой между Божественной Военной Армией и Армией Кровавых Зверей. У двух армий были очень похожие уровни силы, но солдаты Армии Кровавых Зверей были более многочисленными. Одна только Божественная Военная Армия не сможет пробить их оборону. Если он хотел победить Армию Кровавых Зверей, ему придется направить еще более высокую силу.

— Да! — с могучим грохотом четыре тысячи солдат армии Божественной Тюрьмы вытащили свои мечи и вышли из-за спины Ван Чуна.

Когда они вышли, из их тел вырвался ужасный поток смертоносной энергии.

Бузз!

Почти в то же мгновение воздух взорвался, и огромный и великолепный Ци Меча появился в небе. Он охватывал небеса, создавая мгновенный вакуум и, казалось, разорвал небо. Не говоря уже о арабской армии, даже танские солдаты вокруг Божественной Тюремной Армии испытали сильный шок.

Острая и свирепая энергия, излучаемая Божественной Тюремной Армии, походила на десятки тысяч чрезвычайно острых маленьких мечей. Это заставило человека хотеть уйти как можно дальше.

Армия Божественной тюрьмы была самой уникальной из всех подкреплений. Ее солдаты не разговаривали и не улыбались, а энергия, поднимающаяся из их тел, была даже острее, чем у Божественной Военной Армии. Они были похожи на обнаженный меч, который в любой момент был готов начать бойню.

Самое удивительное, что никто не знал, откуда взялась эта Божественная Тюремная Армия. Не было записи об этой силе в военных записях Великого Тана.

Бум! Когда Божественная Тюремная Армия вышла, все солдаты за первой линией обороны бросились в стороны, чтобы открыть путь для нее.

— Хороший шанс! Убить их всех!

Противостоящая арабская кавалерия радовалась этому зрелищу. Несмотря на то, что они так долго атаковали линию обороны, они не смогли открыть какой-либо разрыв. Но теперь Тан сам сделали пробел! Это был крайне редкий шанс, которым они должны были воспользоваться.

Игого! Вскрикнули боевые кони, загремел металл, и тысячи арабских кавалеристов радостно ворвались в разрыв.

Четыре тысячи солдат армии Божественной Тюрьмы казались невозмутимыми, когда ворвался поток арабской кавалерии, но внезапно начали идти быстрее. Они подняли свои мечи и бросились вперед с неудержимым стремлением вперед.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1075. Битва мeжду аpмиями высшегo класса (I)**

Бум!

Произошел мощный взрыв и полный хаос, и четыре тысячи солдат Божественной тюремной армии нанесли удар в ряды арабских войск, как огромный меч.

Бум бум бум! Никто даже не мог видеть, как напала Божественная Тюремная Армия, только то, что ряды элитной арабской кавалерии были срублены, как сорняки.

Их трупы образовали тысячи маленьких воронок, но солдаты Божественной Тюремной Армии даже не взглянули на них, прошли мимо и быстро пошли к Божественной Военной Армии и Армии Кровавых Зверей.

Бах Бах бах! Как только они прошли, арабская кавалерия, которая, казалось, закрепилась на месте, мгновенно превратилась в груду мяса.

В этом кратком столкновении более семи тысяч арабских кавалеристов превратилось в фарш.

Четыре тысячи солдат Божественной Тюремной Армии продолжали молча продвигаться вперед. Иих скорость только увеличивалась.

Независимо от того, с каким солдатом они столкнулись или сколько арабской кавалерии напало на них, все они были бы срублены, как если бы они были сделаны из бумаги.

— Что это за солдаты?

Даже Осман, Зияд и Айбак поморщились от этого взгляда. Хотя никто не осмелился бы сказать, что сотни тысяч арабских солдат были на одном уровне с Армией Кровавых Зверей или Армией Обезглавливателей, они не были обычными элитными солдатами.

В обычных битвах даже могущественные противники не могли бы так легко убить их. Даже Армия Кровавых Зверей или Армия Обезглавливателей не были способны на такой подвиг. Но эта небольшая сила солдат Тана показала боевую мощь, которая заставит побледнеть любого.

Эти солдаты вырезали арабских элитных воинов так, словно резали дыни.

— Мы недооценили их. Я должен исправить свое предыдущее суждение. Эта восточная империя сильнее любого врага, с которым мы сталкивались раньше! — сказал Айбак.

Все было тихо под четырьмя черными боевыми знаменами. В этот момент никто не смел относиться к этой восточной стране как к какому-то маленькому и незначительному королевству. Армия противника заслуживала их полного внимания. Даже грозная Аравия не может быть небрежной.

— Но так только интереснее! По сравнению с тем, что происходит с остатками династии Сасанидов или других слабых цивилизаций, уничтожение такой страны дает гораздо большее чувство выполненного долга! Я весь в нетерпении! — Айбак облизнул губы, и на его лице появилась дикая улыбка. Его глаза обратились к неподвижным и упорядоченным рядам Кавалерии Ушана, расположенным позади Ван Чуна.

— Они по-прежнему их не высылают? Эти группы солдат уже настолько сильны. Я действительно задаюсь вопросом, насколько сильны эти кавалерийские боевики Аш-Мусан, о которых говорил Абу-Муслим?

В этот момент Божественная Военная Армия и Армия Кровавых Зверей достигли наиболее напряженной точки своей битвы. Кланг! Темно-красный ятаган весом почти восемьдесят цзинь с грохотом обрушился на солдата Тана, казалось бы, способный даже разбить сталь. Взрыв! Посыпались искры, и подошел меч, чтобы встретить ятагана!

Солдат Божественной Военной Армии, держащий меч, упал в землю, но доспехи противника из Армии Кровавого Зверя треснули и заскрипели. У одного было холодное и бесчувственное лицо, а у другого — оскал злобного зверя. Божественная Военная Армия имела незначительные преимущества в силе и технике, но нельзя было избежать недостатка в численности.

Все больше и больше солдат Армии Кровавого Зверя собиралось вокруг солдат Божественной Военной Армии. Каждый солдат Божественной Военной Армии постепенно был вынужден сражаться с двумя вражескими солдатами, но противник все прибывал. Хотя они оставались спокойными и непреклонными, было ясно, что они медленно теряли контроль над этой битвой.

Кутайба послал всю свою Армию Кровавых Зверей, а Гешу Хан отправил только часть своей Божественной Военной Армии.

Бузз!

Солдат Божественной Военной Армии бил мечом Большой Медведицы туда-сюда, но его медленно окружали. Внезапно, как только два темно-красных скимитара собирались напасть на него с двух сторон, раздалась вспышка кровавого света. Длинный меч вонзился в щель в доспехах солдата Кровавого Зверя и пронзил его насквозь.

Хрясь! Вскоре появился второй меч и пронзил солдата Кровавого Зверя в шею. Его действие было простым, быстрым и эффективным. Свуш! Взмахнув этим мечом, голова солдата Армии Кровавого Зверя взлетела высоко в воздух, в то время как безголовый труп источал кровь и дрожал перед тем, как упасть на землю.

Солдат армии Божественной Тюрьмы вытащил меч, перешагнул через труп и бесстрастно подошел к следующему солдату Армии Кровавого Зверя. Позади шли второй, третий, четвертый… Четыре тысячи черствых и решительных солдат армии Божественной Тюрьмы шагнули в Армию Кровавых Зверей.

В отличие от солдат Божественной Военной Армии, у солдат Божественной Тюремной Армии были бледные и бескровные лица, но их жажда убийства была намного больше, чем у Божественной Военной Армии. Хрясь! Еще один удар мечом. Хотя солдат Армии Кровавых Зверей мог видеть меч, он не мог заблокировать его. Он мог только наблюдать, как меч вонзается в его тело и сбивает его с ног.

Армия Божественной Тюрьмы продолжала наступление. У этих солдат не было никаких сложных приемов, но их мечи двигались с невероятной скоростью. Несмотря на то, что солдаты Армии Кровавого Зверя делали все, что могли, они были слишком медленными, но эта небольшая разница в скорости привела к совершенно другим результатам.

Для солдат, которые достигли уровня Божественной Военной Армии, Армии Кровавых Зверей и Армии Божественной Тюрьмы, малейшее повышение боевой силы приведет к качественному преобразованию. Бум бум бум! В тот момент, когда Армия Божественной Тюрьмы вступила в битву, ее ход быстро изменился. У Армии Кровавых Зверей просто не было сил, чтобы остановить Армию Божественной Тюрьмы, и они были быстро разгромлены. Объединенные семь тысяч солдат Божественной Военной Армии и Армии Божественной Тюрьмы немедленно поставили арабов в крайнее невыгодное положение.

Глаза Абу Муслима вспыхнули, и он неожиданно приказал:

— Зияд, передайте мой приказ! Отправьте Армию Железной Крови! — Зияд казался слегка ошеломленным.

— Но, Милорд, Армия Кровавых Зверей только что вступила в битву и не была полностью разгромлена. Если мы выйдем сейчас, не станет ли он… Зияд бросил взгляд на Кутайбу.

Армия Кровавых Зверей была одной из сил Кутайбы и одной из его самых элитных. Выслать Армию Железной Крови без согласия Кутайбы — значит оспорить и оскорбить его.

Битва только началась. Хотя Абу Муслим, Айбак и Осман ничего не говорили об этом, глубоко внутри они старались не вступать в конфликт с Богом Арабской Войны.

— Кутайба уже согласился! — сказал Абу Муслим.

— А?

Зияд был поражен. Он все время стоял рядом с Абу Муслимом, всего в нескольких десятках футов от Кутайбы, но не помнил, что между ними был какой-то разговор.

— По правде говоря, в тот момент, когда Армия Освободителей Османа вышла на поле, Кутайба уже согласился. С этого момента он отказался от своей власти, поэтому вам не нужно беспокоиться об этих вещах. — легкомысленно сказал Абу Муслим.

Зияд посмотрел на Абу Муслима, а затем снова посмотрел на Кутайбу. Сначала он был ошеломлен, но потом начал понимать.

Правители империи разделяли некое молчаливое понимание. Без каких-либо слов, при помощи всего лишь нескольких взглядов или, возможно, даже иногда просто чувства, они могут понять, о чем думает другой. В нападении на Хорасан Абу Муслим, Осман и Айбак разделили такого рода молчаливое понимание, и оказалось, что здесь произошло то же самое.

Но Зияду было очень трудно принять такое молчаливое понимание.

— Армия Железной Крови, в атаку! — махнул рукой Зияд и быстро отдал приказ.

Бррруууууум! Армия Железной Крови выдвинулась вперед, быстро приближаясь к линии фронта.

......

Ситуация на поле боя постоянно менялась. Когда Армия Божественной Тюрьмы изменяла свою тактику, согласуя ее с Божественной Военной Армией, на левом фланге армии Тана, битва между Осемановской армией Обезглавливателей и Армией Сюаньу достигла температуры красного каления.

Бум бум бум!

Звон и столкновение металла наполнили воздух. Более восьми тысяч солдат армии Сюаньу сражались с почти девятью тысячами солдат Армии Обезглавливателей.

Тумптумптумп!

Мечи странной формы летели по воздуху, оставляя после себя шрамы, нанося удары по головам и конечностям солдат Армии Сюаньу. Атаки Армии Обезглавливателей были чистыми и простыми, но также чрезвычайно угрожающими. Но к этому времени, если в прошлых битвах они обычно уже отрубили бы головы многим своим противникам, они не могли сейчас похвастаться те мже, потому что столкнулись с чрезвычайно стойким противником.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1076. Битва мeжду армиями выcшего класса (II)**

Бум бум бум! Тяжелые мечи Армии Обезглавливателей постоянно блокировались Армией Сюаньу. Хотя каждая атака казалась способной разрушить горы, они были бесполезны против армии Сюаньу. Восемь тысяч солдат армии Сюаньу, казалось, прочно укоренились в земле и слились с ней. Был даже момент, когда Армия Обезглавливателей чувствовала, что они нападают на гору стали, а не на тело из плоти и крови.

Было бы хорошо, если бы армия Сюаньу была просто искусна в обороне, но у этих солдат также были жестокие и тяжелые атаки, которые могли разорвать небеса. Даже солдаты Армии Обезглавливателей были под сильной угрозой.

— Слушайте мой приказ! Следуйте за мной и убейте этих варваров!

Голос Чжао Фэнчэна зазвучал по всему миру. Он сидел высоко, его длинные волосы развевались на ветру, а руки сжимали его большой стальной меч Вутц, «Шрам Земли». Он опустил его вниз, и, как молния, летевшая по небу, черный меч, длиной более ста футов, взметнулся в воздух и спустился в плотные ряды Армии Обезглавливателей.

— Ах! Раздался сильный взрыв и вслед за этоим последовал хор кричащих голосов. Меч Чжао Фэнчэна немедленно сделал огромный разрыв в тесных рядах Армии Обезглавливателей. Везде, где проходило острие меча, солдаты Армии Обезглавливателей разлетелись в стороны.

Что касается тех солдат Армии Обезглавливателей, которые оказались непосредственно под мечом, у них даже не было времени закричать, прежде чем ужасный Ци Меча Чжао Фэнчэна уничтожил их тела.

— Убью! — Бесчисленные солдаты армии Сюаньу ворвались в пропасть.

Божественное Искусство Сюаньу!

Это была техника, которую Ван Чун дал Чжао Фэнчэну.

Сюаньу был древним божественным зверем с шеей змеи, телом черепахи и головой дракона. Помимо огромных оборонительных способностей, он также обладал удивительной атакующей силой. Восемь тысяч солдат Императорской Армии культивировали Божественное Искусство Сюаньу и получили черты Сюаньу. Они могли атаковать при обороне и защищаться при атаке.

Бум!

В тот момент, когда армия Сюаньу под командованием Чжао Фэнчэна была на грани прорыва обороны Армии Обезглавливателей, еще один сильный взрыв произошел на расстоянии более четырехсот футов.

Разразился неистовый шторм из песка и камня, и десять солдат армии Сюаньу закричали: их подбросила в воздух страшная волна энергии. Еще до того, как они упали на землю, их кровь уже расплескалась в воздухе.

Чжао Фэнчэн поморщился от этого взгляда и тут же повернул голову туда, откуда произошел взрыв. То, что он увидел, было арабским бригадным генералом, и все его тело было черным, как будто из стали. Обе руки схватили меч, и погрузили его в ряды Армии Сюаньу.

Взрыв! Солдат Армии Сюаньу махнул мечом и атаковал этого арабского генерала, но удар ладонью смял толстую броню солдата Армии Сюаньу. Величественный прилив энергии прошел через броню в тело солдата и заставил всю кровь в его теле образовать кровавый туман.

Даже не успев вскрикнуть, солдат армии Сюаньу упал на землю.

— Черт!

Чжао Фэнчэн побледнел, затем внезапно изменил курс и начал атаковать командующего Армией Обезглавливателей. Кланг! Из-под ног Чжао Фэнчэна вырвался сверкающий ореол, тяжелый, как сталь. Край этого ореола был еще острее меча. Свуш! Несколько солдат Армии Обезглавливателей прыгнули в воздух, и набросились на Чжао Фэнчэна, но прежде чем они смогли приблизиться, они были поражены ореолом. Каклак! У этих солдат все кости в теле были разбиты ореолом Чжао Фэнчэня, их трупы развалились на части и разлетелись в разные стороны.

— Варвары! Я хотел бы увидеть, на что вы все способны!

У Чжао Фэнчэна было ледяное выражение лица, и его намерение убийства взлетело до небес. По его мнению, мужественному человеку нужно было подражать Фу Цзецзи 1 и служить на границе, чтобы убивать варваров. Можно сказать, что руководство этой экспедицией из восьми тысяч солдат армии Сюаньу в отдаленный Талас осуществило величайшую мечту Чжао Фэнчэня.

В восьми пустынях и четырех морях, где бы ни касались света солнца и луны, ни один варвар не имел права презирать Центральные Равнины, и никому не было позволено так дерзко убивать солдат Великого Тана!

Вы обречены!

Чжао Фэнчэн уставился на командующего арабской Армией Обезглавливателей, его глаза сузились. Вынув свой Шрам Земли, он шагнул вперед.

— Хм! Неверный!

Почти в то же время далекий Карим облизнул губы, заметив Чжао Фэнчэна. В его глазах вспыхнул кровожадный свет.

Карим участвовал в финальной битве с династией Сасанидов. Будучи командующим Армией Обезглавливателей, Карим даже не помнил, сколько вражеских командиров он убил. Один генерал неверных за другим демонстрировал мужество и уверенность, но, в конце концов, он обезглавил их всех и растоптал их трупы.

— Через некоторое время я лично возьму твою голову. Посмотрим, сколько у тебя действительно силы. — злобно рассмеялся Карим.

Хууууу! Подул ветер, и из-под ног Карима начал подниматься кровавый туман. Под ногами Карима появилось море крови и гора трупов, все они принадлежали Тану. Карим не мог даже подсчитать количество людей, которых он убил с начала штурма левого фланга Тана.

Но сколько бы людей он ни убивал, Карим хотел убить еще больше.

Кланг!

Вытащив свой меч из трупа солдата армии Сюаньу, Карим уверенно шагнул к далекому Чжао Фэнчэну. Почти в то же время Чжао Фэнчэн схватил Шрам Земли и шагнул к Кариму. По ходу дела он зарубил солдата армии обезглавливателя. Независимо от того, сколько их было, любой, кто приблизился к Чжао Фэнчэну, был срублен как травка.

Чжао Фэнчэн оставлял после себя реки крови и груды трупов. Эти могущественные солдаты, которые принимали участие в войнах с династией Сасанидов и Кушан 2, а также во многих других странах, были не чем иным, как муравьями перед таким могущественным экспертом, как Чжао Фэнчэн.

Взрыв! Ревущий солдат армии Обезглавливатели прыгнул на Чжао Фэнчэна, как тигр, но мгновение спустя огромный поток энергии столкнулся с его телом. Эта энергия проходила через его доспехи и воздействовала на его органы и меридианы. Ветеран армии Обезглавливателей, убивший бесчисленное количество солдат, теперь умер сам, даже не успев застонать.

Еще до того, как его труп успел упасть, сабля откинуа. Он приземлился в воздухе, прежде чем предстать перед Каримом, создав дыру в земле и заставив кровь брызгать повсюду.

— Ублюдок!

Глаза Карима дрогнули и наполнились гневом. Не было никаких сомнений, что восточный неверный бросил ему вызов.

— Если ты хочешь умереть, я исполню твоё желание!

Глаза Карима стали холодными, и он набрал скорость. Его ноги грохотали о землю, а тело расплывалось.

— Умри! С звериным ревом Карим взлетел в небо и накинулся на Чжао Фэнчэна, как орел.

— Варвар, отдай свою жизнь!

Тело Чжао Фэнчэна разразилось звездной энергией, и он тоже ускорился. Румбл! Земля задрожала, и Чжао Фэнчэн взлетел в небо, чтобы встретить Карима.

Румбл!

Меч и сабля столкнулись. Сами небеса, казалось, вот-вот разорвутся,. Звук их столкновения подавил звуки всех остальных тысяч единиц оружия на поле битвы. Звездная энергия била ударной волной, в результате чего солдаты Армиеи Обезглавливателей и армии Сюаньу разлетелись как тряпичные куклы.

— Молния Ярости!

С ревом Чжао Фэнчэн изменил свою технику передвижения, превратившись в тонкий разряд молнии, несущийся в воздухе с невообразимой скоростью. Он принялся нападать на Карима со всех сторон. Все его атаки имели достаточный вес, чтобы рассечь горы и разорвать реки.

С другой стороны, большой меч Карима также двигался, как молния, разжигая шторм, и бил в разные стороны. Ореолы генералов также постоянно пересекались и сталкивались. Бах Бах бах! Сильный металлический грохот был слышен везде на поле битвы.

Когда два командира сражались в воздухе, на земле, тысячи солдат армии Сюаньу и солдат армии Обезглавливателей также участвовали в сражении. Клангклангкланг! Сабли сверкали, мечи вспыхивали, смешиваясь в ближнем бою.

Кланг! Солдат армии Сюаньу был застигнут врасплох, и солдату Армии Обезглавливателей удалось проникнуть мечом сквозь дыру в обороне и воткнуть его в ребра. Почти в тот же момент солдат армии Сюаньу нанес контратаку, нанеся удар в грудь врага через трещину в его доспехах. Оба лишь моргнули глазами, и продолжили нападать друг на друга. Каждый действовал так, как будто не был ранен.

Взрыв! Эти два солдата вступили в напряженную битву, их оружие сталкивалось так много раз, что их края покрылись вмятинами и пробелами. Но ни один не показал никаких признаков отступления.

Это была битва армий высшего класса, борьба высших желаний. Армия Обезглавливателей не отступит, а Армия Сюаньу, входящая в состав Высшей Императорской Армии Великого Тана, также не отступит.

В ожесточенных битвах наступает смерть, и когда сражались армия Сюаньу и Армия Обезглавливателей, обе армии понесли большие потери. Сквелчсквелчсквелч! Звуки встречи оружия с плотью стали постоянными. Тумп! Тумп! Солдат Армии Обезглавливателей рухнул на землю, его тело было изуродовано. Почти в тот же момент солдат армии Сюаньу тоже рухнул.

Кровь и смерть были лучшей приправой на поле битвы. Глаза солдат армии Сюаньу стали наливаться кровью.

По мере того, как все больше и больше солдат падало, битва усиливалась, и все же это было только начало.

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

1. Фу Цзецзы был человеком династии Западная Хань. Во время правления императора Чжао Хана он отправился в королевство Лоулань в Западных Регионах. Король Лоулана убил нескольких посланников Хань, поэтому Фу Цзицзи было поручено убить его. Фу Цзецзи сначала соблазнил короля сокровищами и вином, а затем отвел его в сторону для частного разговора, после чего Фу Цзецзи зарезал короля до смерти. После смерти короля ханьский двор назначил младшего брата короля новым королем, а также изменил название страны с Лоулань на Шаншань. ↩

2.Империя Кушан была империей, которая охватывала некоторые части Индии и Центральной Азии и была активна во втором и третьем столетии, за столетия до возникновения Великого Тана. К третьему веку она распалась на различные королевства, которые в конечном итоге были завоеваны сасанидами.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1077. Битва мeжду аpмиями высшего класса (III)**

— Убьюююююю!

На другом поле битвы, позади более чем тысячи Серебряных Бегемотов, внезапно выкрикнуло бесчисленное количество арабов. Армия солдат с символом кроваво-красной сабли на левой груди быстро приближалась к полю битвы.

— Милорд, это Армия Железной Крови Абу Муслима!

Перед тем как армия могла подобраться, Чэн Цяньли заметил ее с высоты своего рослого коня и его глаза мгновенно сузились.

— Армия Железной Крови — одна из самых сильных армий под командованием Абу Муслима. B этой армии много солдат, и я боюсь, что у Божественной Военной Армии и Армии Божественной Тюрьмы не хватит солдат. — Чэн Цяньли повернул голову к Гао Сяньчжи.

Армию Железной Крови и Армию Железной Стены можно назвать предназначенными друг для друга врагами. В обоих их именах даже было слово «железо», как бы символизирующее, что независимо от того, как далеко Гао Сяньчжи и Абу Муслим находятся друг от друга, им суждено было провести решающую битву. В конце концов, только один из них будет править над землями между Самаркандом и горами Цун.

За более чем два месяца напряженной битвы многие солдаты Армии Железной Стены погибли от рук Армии Железной Крови, а многие из Армии Железной Крови погибли от рук Армии Железной Стены. Конфликт между ними уже был на уровне кровной мести.

— Готовься! Передай мой приказ! Армия Железной Стены, вперед!

Гао Сяньчжи махнул рукой и отдал приказ.

Независимо от того, как долго продолжалась эта битва, Армия Железной Стены и Армия Железной Крови должны были решить, какая из них лучше.

Когда эта мысль пришла в голову Гао Сяньчжи, он посмотрел мимо огромной армии арабской кавалерии на отдаленную фигуру Абу Муслима, стоящую под черным боевым знаменем. В то же время Абу Муслим, похоже, тоже что-то почувствовал, и его взгляд быстро поднялся, чтобы встретиться со взглядом Гао Сяньчжи.

В тот момент казалось, что весь мир замолчал. Два человека, которые начали эту войну, смотрели друг на друга с жаждой битвы.

Кланг!

Гул и лязг мечей поднялись в небеса. Солдаты Армии Железной Стены обнажили свои мечи и повернулись лицом к приближающейся Армии Железной Крови.

Румбл! Наконец, наступила сильная суматоха, и тысячи солдат Армии Железной Крови оказались позади Серебряных Бегемотов. Взяв свое оружие, они напали на Божественную Военную Армию и Армию Божественной Тюрьмы.

— Атакуйте! Убейте их всех!

С яростным ревом более трех тысяч солдат Армии Железной Стены подняли свои мечи и атаковали Армию Железной Крови.

— Убьюююю! — В ответ раздался рев, и две армии столкнулись друг с другом.

Бум!

В этот момент удара весь мир, казалось, дрогнул, а время, казалось, замерло.

Гао Сяньчжи и Абу Муслим с серьезным видом наблюдали, как сражались их армии.

В тылу Ван Чун, Чэн Цяньли, Ван Янь, а также Осман, Айбак, Далун Руозан и Хуошу Хуйцан также сосредоточились на этой области, где самые элитные армии оказались в напряженной битве.

Мечи и сабли столкнулись, и Армия Железной Стены Протектората Анси принялась сражаться с Армией Железной Крови. На этот раз, однако, ни Аравия, ни Большой Тан не отправили больше солдат. Все ждали, когда решится исход этой битвы.

Шло время. Великий Тан отправила в бой четыре своих элитных войска: Армия Сюаньу, Божественная Военная Армия, Армия Божественной Тюрьмы и Армия Железной Стены. Аравия отправила три из своих знаменитых и бесстрашных армий: Армия Обезглавливателей, Армия Кровавых Зверей и Армия Железной Крови.

Любая из этих армий была способна угрожать империи и заставить людей оставаться без сна в беспокойстве и тревоге. Появление двух этих армий дало бы понять, что разрушение империи неизбежно. Три из этих появившихся армий даже превратили бы в пыль мощную империю, которая господствовала на протяжении тысячелетий, такую, как династия Сасанидов, не говоря уже о небольших империях.

Но теперь, арабы не только не смогли уничтожить Тан в Таласе, но и понесли значительные потери.

— Милорд, нам так и не удалось сломить их оборону!

Зияд повернул голову к Абу Муслиму и Осману, его брови сильно нахмурились.

Такая ситуация никогда не случалась ни в каких предыдущих сражениях. Даже Зияд не знал, что делать.

Абу Муслим, Осман и Айбак нахмурились тоже. Объединенная власть трех правителей и почти пятисот тысяч солдат не могла справиться с Таном. Никто из них никак не ожидал такого.

— Вызывай Бесстрашную армию! — Абу Муслим наконец приказал после некоторой мысли.

Осман и Айбак оба были поражены этим именем, и на их лицах появился намек на ностальгию.

Бесстрашная Армия!

Прошло очень много времени с тех пор, как они в последний раз слышали это имя. Последний раз, и оно было произнесено, случилось в войне с династией Сасанидов. Это была действительно самая мощная армия под командованием Абу Муслима! Бесстрашная армия была основой, благодаря которой Абу Муслиму удалось протиснуться на пост губернатора Востока, и это была также самая большая сила под его командованием.

Но, как и все, что было «самым сильным», Бесстрашная армия Абу Муслима была очень маленькой: всего около четырех тысяч человек. При любой потере в этой армии потребуется десять лет, чтобы подготовить замену. Таким образом, после того, как династия Сасанидов в Хорасане была уничтожена, Абу Муслим перестал использовать эту армию.

Через десять лет Бесстрашная армия, которую Абу Муслим держал в тылу все это время, наконец-то снова появилась на восточном поле боя.

— Этот подчиненный доставит приказ! — Глаза Зияда заблестели от уважения, и он поскакал, чтобы доставить приказ.

Бесстрашная армия!

Эта армия была самой славной силой, которая была почти связана с репутацией Абу Муслима. Единственными двумя людьми, способными командовать этой армией, были Абу Муслим и Зияд.

......

Буууум!

Из тыла арабской армии внезапно прозвучал рог. С этим звуком образовалась суматоха, как будто что-то приближалось к полю битвы.

— Милорд, у арабов что-то затевается!

Чжан Цюй уставился вдаль, с обеспокоенным выражением лица.

Битва такой интенсивности намного превышала пределы его воображения. Даже война на юго-западе не могла сравниться с этой битвой. И за всю свою жизнь он никогда бы не подумал, что это поле битвы станет местом сбора стольких элитных армий Великого Тана и Аравии!

Чжан Цюэ был всего лишь солдатом-разведчиком, и с определенной точки зрения он даже не считался солдатом, потому что он не собирался вступать в бой и убивать врага. Но он твердо понимал текущую ситуацию.

Пока Ван Чун не отступит, он тоже не отступит!

Чжан Цюй был уверен, что в Таласе находятся десятки тысяч людей, которые верят в то же самое! Ван Чун был самым могущественным покровителем, которого они когда-либо могли иметь.

Ван Чун посмотрел на искаженное небо и заметил:

— Абу Муслим посылает Бесстрашную армию!

Аура солдат, как правило, была нематериальной и не могла влиять на окружающую обстановку. Но аура этой армии была настолько мощной и ощутимой, что вызывала искажение воздуха вокруг нее. Что еще более важно, это было рано днем, но небо, где пространство было искажено, было мрачным и темным, как будто ночь наступила намного раньше, чем обычно. Это внушало чрезвычайно тревожное чувство.

Это чувство заставило Ван Чуна вспомнить только одно имя: Бесстрашная армия!

В битве за Талас это имя было связано с Абу Муслимом. Среди бесчисленных имен и бесчисленных армий, наиболее связанной с Абу Муслимом и самой ослепительной армией бесспорно была Бесстрашная армии. У Абу Муслима были две высшие силы под его командованием. Одной была Армия Железной Крови, которая уже вступила в битву, а другой, естественно, была Бесстрашная Армия.

— Ван Чун, Бесстрашная Армия сильнее, чем даже Армия Железной Крови. Ни одна из наших сил не сможет остановить ее самостоятельно! — Гао Сяньчжи повернулся к Ван Чуну с предельной настороженностью в глазах.

Великие Генералы были гораздо более проницательны, чем обычные люди. Несмотря на то, что Бесстрашная армия была вне поля зрения, Гао Сяньчжи уже чувствовал разрушительный шторм, который она несла на поле битвы.

— У нас еще есть три силы, которые мы не задействовали. Какую из них вы отправите для сражения с Бесстрашной армией?

Хотя они оба были высшими командирами в Таласе, Гао Сяньчжи дал полную власть в этой битве Ван Чуну. Это была беспрецедентная ситуация и признак того, что Гао Сяньчжи высоко ценил способности Ван Чуна.

— Хех, Бесстрашная армия может быть сильной, но у нас есть одна армия, которая может их остановить.

Выражение лица Ван Чуна было спокойным и расслабленным. Ни одна нормальная армия не смогла бы остановить Бесстрашную Армию, которая была даже сильнее, чем Армия Железной Крови, но Ван Чун знал, что под их командованием есть одна сила, которая может нанести удар Бесстрашной Армии.

— Передайте мой приказ! Пусть Армия Ревущих Тигров выйдет на поле! — равнодушно сказал Ван Чун.

— Армия Ревущих Тигров?

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Си Юаньцин в замешательстве посмотрели на Ван Чуна. Они были не очень знакомы с этой армией, но они чувствовали, что по силе она была похожа на другие армии. Никто из них не ожидал, что Ван Чун будет иметь такое доверие к этой армии.

Ван Чун не стал объяснять, и лишь слегка улыбнулся.

Армия Ревущего Тигра была армией, обученной человеком Великого Тана номер два!

Чжан Шоугуи был вторым после младшего опекуна наследного принца Ван Чжунси. Как можно легко относиться к любой силе высшего класса, обученной таким человеком?

От Лунси до Ючжоу Чжан Шоугуи жил легендарной жизнью. Он победил слишком много врагов. С точки зрения возраста, даже Гешу Хан и Гао Сяньчжи были его младшими. Но из-за разделения между Ху и Хань, а также огромного расстояния между Западными Регионами и Ючжоу, было ясно, что Гао Сяньчжи не очень хорошо понимал Чжана Шоугуи.

Армия Ревущего Тигра была самой могущественной армией под командованием Чжана Шоугуи, в обучении которой он провел всю свою жизнь. Каждый солдат имел невероятную боевую мощь. Чисто с точки зрения силы, даже Армия Сюаньу, Божественная Военная Армия и Армия Железной Стены не могли сравниться с ней. Ван Чун имел некоторую уверенность в армии Божественной Тюрьмы, которую он обучал, но она существовала в течение очень короткого периода времени. С точки зрения закалки и готовности она не могла сравниться с жестокостью Армии Ревущих Тигров, отточенной сотнями сражений.

Чжан Шоугуи, пришло время показать свои способности!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1078. Битва между армиями выcшего класса (IV)**

Ван Чун тихо размышлял про себя. Не по прихоти он лично написал письмо Чжану Шоугуи, прося солдат, несмотря на недовольство между ними. Чжан Шоугуи был неуклюжим мастером актерского мастерства, но Ван Чун не позволял ему продолжать играть.

Румбл! Вдали, в облаке пыли, Бесстрашная армия вышла на поле битвы. Тысяча футов, пятьсот футов, триста футов…

— Пошли! — С громоподобным ревом Ван Чун приказал четырем тысячам солдат Армии Ревущих Тигров отправиться в бой.

Аура, поднимающаяся с их тел, была примерно такой же, как у Божественной Военной Армии или Армии Железной Стены. Даже Гао Сяньчжи не мог не чувствовать себя немного обеспокоенным, когда эта армия бесстрашно вышла на поле битвы, но Ван Чун оставался невозмутимым и необычайно спокойным.

Бум!

Внезапно огромное море арабской кавалерии разошлось, услышав грохот конских копыт. Кланг! В холодной вспышке света два арабских ятагана упали в стороны, и арабский воин бросился вперед на поле битвы, как шторм.

Рaaaa! солдат Бесстрашной Армии, носивший на своем левом плече символ бесчеловечного бога демонов, бросился на солдата Божественной Военной Армии. Кланг! Последний немедленно поднял свой меч, чтобы заблокировать ятаган, но огромная сила ятагана заставила солдата Божественной Военной Армии отойти назад более чем на сто футов.

Кроме того, ятаган также пронесся по телу солдата. Свист! Его доспехи раскололись, и кровь окропила небо.

Бузз!

После того, как солдат Божественной Военной Армии отправился в полет, стойкий солдат Бесстрашной Армии повернул голову и бросился на ближайшего солдата. Солдат не проявил никаких эмоций в глазах, он поднял свой меч и ударил солдата Бесстрашной армии.

Кланг! Скимитар ближнего боя на поясе солдата Бесстрашной армии внезапно вылетел вперед и едва сумел остановить эту простую, но чрезвычайно жестокую атаку солдата армии Божественной Тюрьмы.

Взрыв! Скимитары вспыхнули, и показали свою полную силу. Прежде чем солдат Божественной Тюрьмы успел отступить, на его левом плече вспыхнул кровавый свет, и его рука упала на землю.

Это был первый раз в этой первой битве Армии Божественной Тюрьмы, где одному из ее солдат отрезали руку.

— Армии Божественной Тюрьмы не хватает оборонительных способностей!

Бровь Гао Сяньчжи поднялась, и он повернулся к Ван Чуну. Намек на мрак промелькнул в его глазах. Армия Божественной Тюрьмы обладала невероятной наступательной силой. С точки зрения чистой летальности, даже Армия Железной Стены или Божественная Военная Армия не могли сравниться с ней.

Но недостаток Армии Божественной Тюрьмы также был очевиден. Хотя эти солдаты обладали внушительной атакующей силой, их защита была чрезвычайно хрупкой. Другими словами, Ван Чун пожертвовал их защитой ради невероятной силы убийства.

С этой слабостью не было проблемы, если у противника был такой же уровень силы или он атаковал медленнее, но если они столкнутся с противником с таким же уровнем скорости, как Бесстрашная армия, с двумя невероятно острыми скимитарами, один для атаки и один для защиты…

Мало того, что солдаты Армии Божественной Тюрьмы не смогут продемонстрировать свою смертоносную силу убийства, тот факт, что их атаки будут заблокированы, вынудит их занять крайне пассивную позицию.

Кланг! Кланг!

Увидев, что солдату Армии Божественной Тюрьмы отрезали руку, двое его однополчан сразу же атаковали своими собственными мечами. Их оружие было быстрым, как молния. Солдат Бесстрашной армии сразу же был с полной силой принялся отражать эти атаки, но он не показал никаких признаков отступления против этих двух солдат Армии Божественной Тюрьмы.

Солдат Бесстрашной Армии смог рассчитывать на свою собственную свирепость и удивительную боевую мощь, чтобы одновременно блокировать атаки двух солдат армии Божественной тюрьмы.

Это зрелище ошеломило бесчисленных солдат Тана.

— Какая грозная боевая сила!

Даже Ли Сие был глубоко ошеломлен. Эта армия, появившаяся из ниоткуда, казалось, родилась ради убийства. Их техника была быстрой и жестокой. Даже просто наблюдение издалека вселяло страх в сердца зрителей, а тем более тех, кто сражается с этими людьми.

Ситуация мгновенно обернулась против Божественной Военной Армии и Армии Божественной Тюрьмы, но Ван Чун, Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли ничего не сделали.

Кутайба, Абу Муслим, Осман и другие тоже смотрели на разворачивающиеся события. Элитные Великие Генералы обеих сторон сохранили свой тонкий баланс.

Как раз в тот момент, когда четыре тысячи солдат Бесстрашной армии собирались полностью изменить ход битвы, пятая элитная сила Великого Тана наконец вышла на сцену.

Взрыв! Когда двойник скимитаров солдата Бесстрашной армии посеял хаос на поле битвы, черный меч с изображением свирепого белого тигра обрушился вниз, как пылающее пламя.

Взрыв!

Оба скимитара немедленно поднялись, чтобы заблокировать сильный удар. Мало того, солдат Бесстрашной Армии, владеющий этими двумя скимитарами, взмахнул обеими руками и приложил огромную силу, чтобы отбросить этого солдата армии Ревущего Тигра.

Подобные сцены происходили по всему полю битвы, и Бесстрашная армия отбросила более четырех тысяч солдат Армии Ревущего Тигра.

Гао Сяньчжи еще раз взглянул на Ван Чуна, его брови поднялись, но он смолчал. Ван Чун сказал, что Армия Ревущих Тигров может остановить Бесстрашную Армию, но теперь оказалось, что Армия Ревущих Тигров была примерно на том же уровне, что и Божественная Боевая Армия и Армия Железной Стены. Она была просто неспособна преодолеть Бесстрашную армию более высокого уровня.

— Ван Чун, мы должны… отправить еще одну армию? — нерешительно спросил Гао Сяньчжи.

— В этом нет необходимости. Верьте в них. — спокойно сказал Ван Чун.

Как будто в ответ на слова Ван Чуна солдаты Армии Ревущего Тигра снова бросились вперед и начали второй раунд. Но результаты этого столкновения были совершенно другими.

Когда четыре тысячи солдат Бесстрашной Армии схватили свои скимитары и пошли им навстречу, тела солдат Армии Ревущего Тигра начали трещать. Поднедоуменными взглядами других, кости Армии Ревущего Тигра застонали, их энергия увеличилась, и даже их тела стали больше.

Взрыв!

Тяжелый черный меч снова пронзил два скимитара. Та же самая техника и та же самая атака привели к совершенно другому результату. Взрыв! Скимитары блокировали черный меч, но огромная сила меча заставила солдата Бесстрашной армии отступить на несколько шагов назад.

— Невозможно! — Айбак широко раскрыл глаза от шока. Никто не понимал силу Бесстрашной Армии больше, чем он. Однажды он лично был свидетелем того, как четыре тысячи солдат Бесстрашной Армии использовали свои двойные скимитары в столице династии Сасанидов, покрыв земли этого города сильнейшими солдатами этой древней империи и залив кровью улицы. Последние отважные воины Сасанидов были полностью уничтожены.

Сильнейшие воины династии Сасанидов были исполнены отчаяния.

Айбак никогда не видел в мире силы, способной отбросить солдат Бесстрашной армии Абу Муслима.

Но теперь все видели, как сильнейшие солдаты Абу Муслима отшатывались от этих неверных воинов. Секунду назад солдаты Бесстрашной Армии сеяли хаос на поле битвы, подавляя сильнейших солдат вражеской армии, но в мгновение ока их теперь отбросили назад.

Они до сих пор даже не знали, что случилось.

Эти солдаты, владеющие черными мечами, не могли им противостоять секунду назад, а в следующий момент стали такими могущественными!

Абу Муслим ничего не сказал, но цвет его лица был очень мрачным. Он уже отправил две величайшие силы, находящиеся под его командованием: Армию Железной Крови и Бесстрашную Армию. У него не осталось больше элитных солдат.

......

— Хахаха…- в этот момент никто не был счастливее Гао Сяньчжи. Преодолев первоначальный шок, он сразу понял, что происходит.

— Префектурный герцог Наньян, вы действительно глубокий интриган. Гао Сяньчжи действительно восхищается этим вашим неуклюжим актом!

Префектурный герцог Наньян был благородным титулом, который Император Мудрец присвоил генералу-защитнику Андуна Чжану Шоугуи. Гао Сяньчжи никогда раньше не общался с генералом-защитником Андуна, поскольку они находились на противоположных концах империи. Кроме того, оба они были пограничными командирами, которым нужно было руководить гарнизонами, что делало встречу еще более сложной.

При дворе Гао Сяньчжи однажды услышал, что эта влиятельная фигура Великой Династии, является фигурой номер два с точки зрения боевого умения, которая уступала только младшему опекуну наследного принца Ван Чжунси, была чрезвычайно проницательным и дальновидным человеком. Гао Сяньчжи никогда не понимал, о чем идет речь, но теперь он наконец понял.

В этом неуклюжем поступке, хотя, возможно, это было сделано для того, чтобы защитить себя, он поставил печать на каждого солдата Армии Ревущих Тигров, ограничивающую уровень их совершенствования. На первый взгляд, Армия Ревущих Тигров была наравне с Божественной Военной Армией и Армией Драконьих Жеребцов.

Но как только они сталкивались с опасностью или противником, которого трудно было преодолеть, таким как Бесстрашная Армия Абу Муслима, солдаты Армии Ревущего Тигра могли самостоятельно разблокировать печать и показать свое мощное совершенствование.

Это была элитная сила, обученная Чжаном Шоугуи. Она была не только наравне с Бесстрашной армией Абу Муслима, но даже сильнее ее.

Бум бум бум!

Тяжелые черные мечи с поразительной скоростью рубили и кромсали Бесстрашную Армию Абу Муслима. В воздухе раздались взрывы, и яркие арабские ятаганы были полностью подавлены черными мечами Армии Ревущих Тигров.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1079. Битва мeжду армиями выcшего класса (V)**

Баx Бах бах! Солдаты Бесстрашной Армии, неспособные блокировать тяжелые, но ловкие удары Армии Ревущих Тигров, были вынуждены возвращаться обратно. B конце концов, у них была только сила блокировать, а не противостоять. Раз, два, три… Солдаты Бесстрашной Армии махали своими скимитарами, словно волки, атакующие Ревущую Армию Тигров.

Но на этот раз они поняли, что их противники, по-видимому, превратились в совершенно иных существ.

Клангклангкланг!

Два скимитара мерцали опасно холодным светом, и атаковали сверху и снизу, сзади и спереди, слева и справа. Но независимо от угла атаки, тяжелый меч падал с огромным весом и блокировал каждую атаку.

Тяжелые мечи были сильнее, быстрее и свирепее. Этим солдатам Бесстрашной Армии просто не удалось их заблокировать.

Солдаты Бесстрашной армии быстро начали гримасничать.

Арабская кавалерия также ужасно побледнела при виде этого.

Атака Армии Ревущего Тигра имела только одну особенность: бешеная, и еще более бешеная. Чрезвычайная скорость их атак полностью подавила Бесстрашную Армию Абу Муслима.

Абу Муслим был известен как Правитель Железа и Крови, самый сильный полководец в истории арабского востока. Но Чжан Шоугуи был одним из тех, кто боролся за положение Бога Великой Танской войны, человека, уступающего только Ван Чжунси. Более того, он даже однажды получил возможность использовать свои военные достижения для достижения должности премьер-министра Великой Династии Тан.

Хотя Чжана Шоугуи не был лично в Таласе, не было сомнений, что в этом поединке с Абу Муслимом, Чжан Шоугуи твердо стоял над ним.

— Префектурный герцог Наньян действительно является легендой армии. Цяньли разрывается от восхищения. — наблюдая за быстрым подавлением свирепой армии бесстрашных близнецов армией Ревущих Тигров, Чэн Цяньли не мог не вздохнуть с искренним восхищением.

Но далекий Абу-Муслим и другие арабские командиры имели мрачные гримасы.

Для этой битвы за Талас арабы уже использовали четыре могущественные армии, более двадцати тысяч человек, но им не удалось прорвать оборону своего врага. Напротив, они были подавлены. Такого никогда раньше не было.

Все они стали торжественными. Как элитные силы Аравии, будь то Армия Железной Крови или Армия Кровавого Зверя, они все имели собственную ослепительную историю и редко терпели поражения. У каждой армии была своя причина гордиться. Не было никаких сомнений в том, что на этот раз Аравия столкнулась с действительно грозным противником.

В этот момент заговорил ледяной голос, лишенный эмоций.

— Передай мой приказ! Разверни Армию Смерти! Бузз!

Четыре человека в шоке подняли головы к внушительной и божественной золотой фигуре. Но Кутайба оставался неподвижным. Все они могли видеть только ослепительный профиль его лица, заключенный в золотой шлем. Никто не мог видеть выражение его лица.

Армия Смерти!

Это была вторая сильнейшая армия под командованием Кутайбы, выше Армии Кровавых Зверей. Армия Абу Муслима была Бесстрашной, которая не боялась смерти, но армия Кутайбы была настоящей Смертью. Ходили слухи, что ради обучения этой армии Кутайба разработал адский режим тренировок.

В каждом сражении он отправлял группу из ста человек, чтобы вступить в ряды врага. Когда в этой группе оставалось всего два или три человека, Кутайба мобилизовал свою армию, чтобы спасти их. Если выживало более одного человека, Кутайба заставлял их сражаться друг с другом, пока не выживет только один.

Кутайба утверждал, что только такой человек имел сильнейшее желание жить, твердую решимость. Лишь такой человек не боялся смерти, и имел сильнейшие боевые искусства и талант. Это был тот человек, который ему был нужен больше всего.

Но даже в этом случае это был только первый этап в тренировочном режиме Кутайбы. Ковка и закалка, которые следовали за этим, были гораздо жестче. К тому времени, когда солдат становился настоящим Солдатом Смерти, он уже избавлялся от всех человеческих эмоций, оставив лишь твердую решимость, упорную боевую силу, мощные боевые искусства и желание выполнять приказы и сокрушать врага!

Метод Кутайбы был настолько суровым и вызвал так много человеческих жертв, что он всегда подвергался критике и осуждению.

Но позже Кутайба изменил свою политику, и набрал в свою Армию Смерти самых сильных и храбрых воинов из других регионов и империй. Несмотря на то, что потери продолжали быть поразительными, поскольку значительную часть составляли воины завоеванных империй, Китайбе постепенно удалось получить молчаливое согласие халифа.

Это была единственная элитная армия под командованием Кутайбы, в которой более половины ее рядов были укомплектованы неарабами!

С момента создания Армии Смерти, она всегда поддерживала удивительный уровень потерь. Но благодаря всеобъемлющей политике Кутайбы, Армия Смерти всегда имела довольно большое число солдат и очень часто пополнялась новой кровью.

Будучи второй самой мощной армией под командованием Кутайбы, Армия Смерти также обладала невероятной боевой мощью.

У Кутайбы был Авангард Багровой Луны, чтобы идти первыми в бой, и после этого Армия Кровавых Зверей. Если был противник, которого не могла преодолеть даже Армия Кровавых Зверей, или если Кутайба решил, что его противник сильнее, чем Армия Кровавых Зверей, он отправлял Армию Смерти. В боях в зоне военных действий в северной части Аравии было зарегистрировано, что Армия Смерти, насчитывающая десять тысяч человек, одержала победу над элитной армией противника из двухсот тысяч, понеся при этом очень мало потерь.

В этой битве бесчисленная тяжелая конница Тарса пала и стала основой непобедимой репутации Армии Смерти.

Взрыв!

Когда голос Кутайбы прозвенел в воздухе, земля начала грохотать, и из тыла армии вырвался шторм, в результате чего четыре массивных боевых знамени принялись развеватьсья на ветру. Почти в тот же момент в воздух взмыло густое намерение убивать вместе с металлическим грохотом.

— Ах! — Арабские солдаты расступились налево и направо, чтобы дать возможность армии в черных доспехах, вооруженной длинными копьями и скимитарами на поясе, выйти упорядоченным образом. На их телах был черный туман, окрашенный аурой смерти.

Но самым поразительным в них было их лицо.

Все солдаты Армии Смерти скрывали свои черты за масками черного и серебристого цвета, изображенными на лицах демонов из ада. Почти десять тысяч солдат Армии Смерти вышли вперед, и маски на их лицах идеально слились с мрачной аурой смерти вокруг себя.

— Уйди с дороги! Уйди с дороги!

— Это Армия Смерти!

В арабской армии возник хаос, и стойкая арабская кавалерия бежала в полном страхе, убираясь с пути бесчувственной Армии Смерти, как если бы она была носителем чумы.

Ни один солдат не осмелился находиться в сотне футов от Армии Смерти. Как будто вокруг них образовалась невидимая стена.

Армия Смерти!

Это была одна из легендарных северных армий Кутайбы. Даже солдаты из Хорасана, Самарканда и Каира слышали ее имя. Эти солдаты были выкованы из гор трупов и моря крови. Они были воплощением смерти. Другие солдаты были свидетелями того, как десять тысяч человек из Армии Смерти провели всю предыдущую ночь, стоя как скульптуры, ни отдыхая, ни двигаясь.

Среди солдат ходили слухи, что Армии Смерти даже не нужно было спать или что они спали стоя. Они воспитали инстинкт убийства. Любой, кто приблизится, даже муравей, заставит их проснуться. Таким образом, солдаты Армии Смерти даже держались на строгом расстоянии друг от друга.

Эта странность означала, что в то время как арабская армия была размещена в этом месте, очень большая область вокруг Армии Смерти была оставлена незанятой. Хотя все они были арабскими солдатами, они с ужасом смотрели на Армию Смерти.

Хруууум! Черное боевое знамя склетообразного Бога Смерти поднялось над кипящим туманом Армии Смерти, и эта армия продолжала свой потрясающий прогресс.

......

— Милорд, арабы пришли в движение! — за первой линией обороны рядом с Ван Чуном стоял всадник Сюй Кэй. Его глаза были чрезвычайно серьезными. Помимо сражений между элитными солдатами, Великий Тан также постоянно следил за арабским тылом.

Армия Смерти только что вышла, но Великий Тан уже заметил ее движение.

Согласно сообщению из Хорасана, арабы собрали две пятых военной мощи империи, что означает, что они также собрали многочисленные элитные силы. Аравия имела систему, отличающуюся от системы Великого Тана. Они разделили свои границы на четыре большие зоны военных действий: Восток, Юг, Запад и Север. Эти большие военные зоны были далее разделены на меньшие военные зоны.

Кутайба и Абу Муслим, несомненно, были командирами двух основных зон военных действий, поэтому они командовали огромными армиями. Эти армии вместе с армиями элитного командующего, такого как Осман, означали, что у арабов было много высококлассных солдат, готовых к развертыванию.

— Сюй Кей, сколько солдат у нас сейчас? — спросил Ван Чун.

— У нас по-прежнему есть четыре тысячи солдат армии Жеребцов-Драконов из Протектората Бэйтина, а также две тысячи солдат Высшей Военной Армии от герцога Е! Кроме того, подразделение Сабли Мо и кавалерия Ушана не развернуты! — строго сказал Сюй Кей.

Эта битва была гораздо более интенсивной, чем можно было себе представить. Был только первый день битвы, но Великий Тан уже совершил более семидесяти процентов своих элитных сил. Арабы совершили примерно такой же процент.

Ван Чун слегка приподнял лоб.

По сравнению со вчерашней битвой, обе стороны теперь получили все подкрепления, которые они получат, и уровень этой войны также был на гораздо более высоком положении. На этот раз Великие Генералы остались на заднем плане. Кутайба наблюдал с тыла на арабской стороне, в то время как на стороне Великого Тана, Старик Демонический Император и Вождь Деревни Ушан еще не выступили.

Обе стороны проверяли силу друг друга!

Они ждали, пока силы противника не потерпят крах или покажут какую-то слабость. Это была битва решимости и силы!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1080. Битва мeжду аpмиями высшего класса (VI)**

— Пусть Армия Драконьих Жеребцов будет готова. Кроме того, сообщите Высшей Военной Армии, чтобы она была готова вступить в бой в любой момент! — вдруг сказал Ван Чун.

— Да! Ваш подчиненный понял! — Сюй Кейи немедленно развернул лошадь и поскакал прочь.

Прошло несколько секунд.

Скелетообразный Бог Смерти на черном знамени становился все ближе и ближе, высоко поднимаясь из облака вздымающейся пыли. Под воющим ветром Ван Чун тихо сидел на своей Белокопытной Тени, выражение его лица было абсолютно спокойным.

Звуки борьбы заставляли людей умирать каждую секунду.

Битва вступила в состояние жуткого затишья, но это затишье могло быть разбито в любой момент и вызвать еще более интенсивный рукопашный бой. Великий Тан не мог проиграть здесь, и Аравия также не могла принять поражение. Эта битва была жизненно важной для морального духа обеих сторон и для их будущих сражений.

Массивное боевое знамя Великого Тана развевалось на ветру, и стоя под знаменем, Ван Чун медленно осматривал поле битвы.

На левом фланге армия Сюаньу сражалась с армией Обезглавливателей. Обе стороны имели схожее количество солдат и одинаковую силу, что сделало практически невозможным краткосрочное столкновение. Вмешательство Божественной Военной Армии, Армии Божественной Тюрьмы, Армии Железной Стены и Армии Ревущих Тигров остановило более чем одну тысячу единиц осадных орудий, которые угрожали линии обороны Тана.

В этом районе собралось около двадцати тысяч лучших солдат Великого Тана. Любая арабская кавалерия, которая осмелилась приблизиться к этому региону, сталкивалась исключительно со смертью.

В других местах пять тысяч баллист полностью подавляли Арабскую Армию Щитов Земли. В любой момент солдат Арабского Щита Земли был сбит концентрированным огнем баллист, его щит разлетался вдребезги. Интенсивный огонь армии баллист не позволил арабской кавалерии приблизиться к стальной линии обороны.

На правом фланге Чэнь Бин командовал своей тысячей танских баллист, постоянно атакуя ими.

— Пуск!

Меч Чэнь Бина из Стали Вутц постоянно опускался вниз, каждый залп посылал бесчисленные выстрелы в сторону арабской кавалерии, свергая бесчисленных арабских боевых коней в облако пыли.

Дальше по линии обороны бесчисленные арабские кавалеристы рвались вперед.

— Пуск!

С пронзительным свистом многочисленные ульи, размещенные на стальных стенах, выпустили сотни тысяч коротких стрел, настолько много, что они затмили солнце. Каждый арабский всадник был обстрелян количеством от шестидесяти до семидесяти стрел. Кровь хлестала фонтаном, и эти элитные всадники падали на землю, как подушечки.

В настоящее время будет трудно определить исход битвы между элитными армиями Аравии и Великого Тана. Но Ван Чун должен был рассмотреть реальность огромного моря арабской кавалерии.

— Ли Сие, Си Юаньцин, Король Гангке, передайте мой приказ. Приготовьтесь пустить Сабли Мо в бой! — Сказал Ван Чун, не поворачивая головы.

— Да! — Ли Сие, Си Юаньцин и король Ганке подтвердили приказ и ушли.

Ли Сие первоначально был командиром Кавалерии Ушана, но с тех пор, как Цуй Пяоци прибыл со второй группой Кавалерии Ушана, Ван Чун объединил эти две силы и отдал командование ими Цуй Пяоци. Один из сильнейших военных генералов, служивших Ван Чуну в эпоху апокалипсиса, наконец вернулся на службу.

Что касается Ли Сие, то в другое время и в другом месте он всегда был высшим командиром отряда Сабли Мо. И только бесстрашное и преданное сердце Ли Сие могло объединить волю Подразделения Сабли Мо и заставить его проявить свою максимальную силу.

Румбл! По прошествии времени, грохочущий шум начал заполнять воздух.

Десять тысяч солдат Армии Смерти показались из-за серебряных военных машин. Земля дрожала, камни на земле почти прыгали в воздух от того, как сильно они топотали.

Еще до того, как Армия Смерти прибыла на поле битвы, мрачная и ледяная аура смерти и затопила все вокруг.

Эта аура была настолько плотной, что даже сражающиеся солдаты могли ее почувствовать.

— Это Армия Смерти! Милорд отправил их!

Первыми, кто почувствовал эту ауру, были солдаты Армии Кровавых Зверей, которые сражались с Божественной Военной Армией. Это был не первый раз, когда они сражались вместе с Армией Смерти.

Эта мощная армия превзошла армии высшего класса вражеской стороны и была достаточной, чтобы преодолеть тупиковую ситуацию.

Кланг!

Почти в то же самое время из-за стальной линии защиты донесся хрустящий крик непокрытых мечей.

Румбл! Четыре тысячи солдат Армии Жеребцов-Драконов вырвались из одного из промежутков в стальной оборонительной линии.

Армия Драконьих Жеребцов!

Это была самая большая сила под командованием генерала Протектора Бэйтина Ань Сишуна. Эта сила позволила Ань Сишуну снова и снова менять ход битвы, не давая солдатам восточных и западных турок вторгаться на юг.

Армия Драконьих Жеребцов состояла из солдат, которых Сишун тщательно отобрал среди своих войск. У каждого из этих солдат была потрясающая сила — минимальное требование Сишуна к ним заключалось в том, чтобы каждый мог мечом рассечь двух элитных всадников, атакующих на полной скорости, и выйти невредимым.

Это строгое требование означало, что у Армии Драконьих Жеребцов Ань Сишуна даже не было ста человек, когда она была впервые создана. В процессе укрепления своих рядов Ань Сишун изменил свои планы по разработке комплексного режима обучения. В результате ряды Армии Драконьих Жеребцов медленно расширялись.

Более того, позиция Протектората Бэйтина означала, что Ань Сишун мог сражаться с Западным и Тюркским каганатами одновременно, иногда даже с У-Цаном. Высокая частота сражений оказалась огромным преимуществом в обучении его солдат.

Армия Драконьих Жеребцов смогла извлечь выгоду из этой уникальной позиции, так что в определенных аспектах закаливание войной сделало ее еще более квалифицированной и утонченной, чем элитные армии других протекторатов.

Кланг!

С другой стороны, десять тысяч солдат Армии Смерти со своими демоническими масками и серебром быстро продвигались к линии фронта.

Бум бум бум! Четыре тысячи солдат Армии Драконьих Жеребцов начали сражаться с солдатами Армии Смерти.

Кланг! Солдат Драконьих Жеребцов поднял голову, шагнул вперед и ударил солдата Армии Смерти, но во вспышке света громовой удар был заблокирован длинным копьем.

В то же время левая рука этого солдата Армии Смерти дрогнула, и его ятаган пронесся через левое плечо этого солдата Драконьих Жеребцов. Сплуш! Доспехи солдата были вскрыты, и поток крови выстрелил в воздух.

Бузз!

Ван Чун, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и все другие командиры Тана были в шоке.

Сила Армии Драконьих Жеребцов не подлежала сомнению. В конце концов, это была сила, на которую опирался Ань Сишун, чтобы успокоить границы. Но в этом поединке солдат Драконьих Жеребцов с первого удара был ранен солдатом Арабской Армии Смерти. Это было почти невообразимо.

— Ван Чун, эта армия отличается от любой другой. Каждый из них обучен, по крайней мере, двум видам оружия, и обеими оружиями они владеют на уровне опытного бойца, который владеет только одним видом оружия. Четыре тысячи солдат Армии Драконьих Жеребцов не сможет остановить их в одиночку. — с тревогой сказал Гао Сяньчжи.

Чем позже арабы посылали армии, тем более элитными становились их солдаты. Не было никаких сомнений в том, что арабы послали сейчас одну из своих сильнейших армий. В нынешней ситуации стороне Великого Тана было бы очень трудно остановить эту силу.

— Лорд Генеральный Защитник, не нужно беспокоиться. Битва только началась! — спокойно сказал Ван Чун с лицом, лишенным эмоций.

— Передайте мой приказ! Разверните Великую Боевую Армию!

— Да, Милорд!

Посланник поскакал прочь.

В грохоте доспехов бурная энергия быстро начала литься на поле битвы.

Две тысячи солдат Высшей Боевой Армии пошли вперед, их головы были высоко подняты, а доспехи сияли.

Пока командиры наблюдали за уходом Великой Военной Армии, за стальной линией обороны проявили интерес.

Армия Смерти была слишком большой. Четыре тысячи солдат Драконьих Жеребцов и две тысячи солдат Высшей Боевой Армии с трудом смогут остановить столько солдат. Даже если бы Высшая Боевая Армия была чрезвычайно мощной, она не смогла бы преодолеть разницу в четыре тысячи человек.

Чэн Цяньли повернулся к Гао Сяньчжи и с беспокойством сказал:

— Милорд, что нам делать? Должны ли мы отправить другую армию? Возможно, подразделение Сабли Мо!

Это было решающее столкновение между наиболее элитными силами обеих сторон. Поражение нанесет мощный удар по моральному духу всей армии.

Гао Сяньчжи покачал головой.

— Ван Чун является командиром этой битвы. Поскольку мы передали ему полномочия, верьте в него. Если понадобится больше солдат или если нам нужно будет вступить в бой, он обязательно скажет об этом.

Гао Сяньчжи волновался не меньше, чем Чэн Цяньли, но как великий императорский генерал ему нужно было быть более сдержанным, чем его подчиненные.

Все уже были свидетелями способностей Ван Чуна, и в этом не было никаких сомнений. Гао Сяньчжи был уверен, что Ван Чун всегда будет принимать правильные решения и суждения в нужный момент.

Что еще более важно, несмотря на то, что между ним и Ван Чуном было некоторое расстояние, Гао Сяньчжи постоянно следил за молодым командиром. Ван Чун сохранял уверенное выражение лица. Он создавал впечатление человека, чьи планы шли гладко, а не того, кто был в панике.

Как только они замолчали, ситуация на поле боя изменилась…

Кланг!

Холодный и пугающий Ци Меча взлетел в воздух. Солдат Высшей Боевой Армии схватил свой меч и ударил им по ближайшему солдату Армии Смерти. Лезвие его меча наполнилось разрушительной энергией, способной расколоть землю.

Когда солдат Высшей Боевой Армии вытащил свой меч, он был на расстоянии более десяти футов от своего врага, но в мгновение ока длинный и тяжелый меч пронзил голову солдата Армии Смерти.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1081. Битва между армиями выcшегo класса (VII)**

Взрыв!

Звездная энергия с беспрецедентной силой пронеслась по полю. В середине клубящегося облака черного тумана солдат Армии Смерти поднял свой ятаган и едва сумел отразить ошеломляющий удар солдата Высшей Боевой Армии.

Но даже в этом случае огромная и непреодолимая сила меча отбросила его назад. Бззз! Тело солдата Армии Смерти за дрожало, а лицо побледнело.

Солдаты Армии Смерти редко сталкивались с кем-то, кто им сопротивлялся, сражаясь один на один или массово. Их печально известная репутация была построена на горе трупов, сделанных из их врагов.

Даже армии высшего класса, такие как Армия Драконьих Жеребцов и Армия Железной Стены, были неспособны остановить их наступление, но Великая Боевая Армия в ярких доспехах сумела отбросить их назад в первом же столкновении. Это была действительно невероятная сила.

Они, несомненно, столкнулись с действительно грозным противником.

Кланг! Кланг! Кланг!

Мечи двух тысяч солдат Высшей Боевой Армии шли как молния, тяжелые и непреклонные, как горы.

Это зрелище стало не просто сюрпризом для Абу Муслима, Османа и Айбака. Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли тоже были ошеломлены.

Высшая Боевая Армия сдерживала свою ауру, стоя в тылу, создавая впечатление, что она ничем не отличается от других армий.

Но как только она вышла на поле боя, она стала совершенно другой армией. Эти солдаты были такими же быстрыми, как ветер, но имели такой же вес, как гора. Каждый из них был штормом в человеческом облике. Все, что было видно, — это мерцающий свет их мечей, в то время как в ушах противника непрерывно звенело оружие.

С точки зрения скорости, силы, ловкости и боевых приемов… эта Высшая Боевая Армия показала высокий уровень мастерства. Боевой стиль, использованный этими солдатами, был, возможно, не самым эффективным для убийства врага, но был честным, правильным и пронизанным неудержимым импульсом.

Более того, их приемы были чрезвычайно жесткими и близкими, что не представляло недостатка для их противников. Даже те солдаты Армии Смерти, сердца которых окаменели от того времени, которое они потратили на убийства, не могли найти слабости. Все их жестокие атаки были остановлены этими солдатами Высшей Боевой Армии.

Независимо от того, какой хитрый угол удара, какой жестокий метод или какая быстрая скорость была у противника, солдаты Высшей Боевой Армии всегда смогут использовать простой и очевидный метод, чтобы блокировать эти атаки, и даже начать контратаку. Армия Смерти Кутайбы почувствовала огромное давление.

— Ах! — Крики тревоги послышались из плотных рядов арабской армии.

Солдаты, которых Кутайба привел из северной зоны военных действий, были свидетелями того, как солдаты Армии Смерти убивали вражеских солдат, а также видели ужасные трупы, которые они оставили после себя.

Это были самые эффективные машины для убийства, аватары Бога Смерти.

Зрелище, свидетелем которого они стали сейчас, вызвало у них беспрецедентный шок.

Даже Кутайба не мог сдержать легкого подергивания глаза.

Он видел всевозможных хитрых, злобных и жестоких противников, но никогда не видел ничего похожего на Высшую Боевую Армию, которая использовала простые и честные приемы для победы над Армией Смерти. Этих солдат было всего две тысячи, но Кутайба почувствовал, что они прошли совершенно иной режим обучения по сравнению с Божественной Военной Армией, Армией Божественной Тюрьмы или Армией Железной Стены, и имели свою собственную уникальную марку.

Эти два бренда, казалось, были из двух совершенно разных эпох!

— Замечательно! — За стальной линией обороны солдаты Тана взорвались приветственными криками, когда увидели, как две тысячи солдат Высшей Боевой Армии демонстрируют свою силу. Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли также проявили восхищение, так как эта Высшая Боевая Армия была гораздо более выдающейся, чем они себе представляли.

— Увы, Высшая Боевая Армия слишком мала! Всего две тысячи человек! — в это время самым апатичным человеком был, вероятно, Ван Чун.

Его нисколько не удивила трансцендентная боевая сила Высшей Боевой Армии, поскольку они символизировали силу другой эпохи, высшей мощи эпохи Тана Тайцзуна. Это была эпоха хаотичных войн. Великий Суй только что рухнул, и весь мир искал силы. Во многих местах полевые командиры создали свои собственные королевства. Это была действительно эпоха, в которой герои боролись за превосходство.

Хотя люди были в нищете в эту хаотическую эпоху, эта эпоха породила сильнейших и самых доблестных солдат континента. Высшая Боевая Армия была той силой, которая осталась с той эпохи.

Несмотря на то, что Великий Тан достиг беспрецедентного золотого века и гегемонии при Императоре Мудреце, эпоха пикового военного мастерства, вероятно, была при Императоре Тайцзуне.

Как первоклассная армия той эпохи, Высшая Боевая Армия отличалась прямым, открытым, великим и честным характером своего стиля. Эти солдаты символизировали тираническую силу того времени. Но когда эта эпоха исчезла, е элитные армии, которые боролись за превосходство над этой эпохой, исчезли вместе с ней.

Остались только две тысячи солдат Высшей Боевой Армии.

Но хотя их было всего две тысячи, сила их была непревзойденной.

......

Независимо от того, что думали командующие обеих сторон, Высшая Боевая Армия еще раз изменила ход сражения. Когда солдаты Высшей Боевой Армии вытащили свои мечи и вступили в бой, яркие и внушительные ореолы разного цвета вырвались из-под их ног, быстро распространяясь на всю армию.

Хууу! Вся Энергия Происхождения в радиусе ста ли внезапно начала собираться в этой области, перетекая в тела Армии Божественной Тюрьмы, Божественной Военной Армии, Армии Драконьих Жеребцов, Армии Железной Стены и Армии Рычащего Тигра.

Кроме того, усиление этих ореолов привело к тому, что энергия в телах этих солдат ожила, а их звездная энергия начала течь еще быстрее.

Высший Боевой Ореол!

Это был ореол, которым славилась Высшая Боевая Армия. Целью этого ореола было не увеличение силы, а увеличение скорости, с которой солдаты могли восстанавливать энергию происхождения и звездную энергию в бою, а также скорость, с которой энергия и кровь проходили через тело. Это также увеличило физическую силу и выносливость организма.

Ореол позволил армии иметь больше взрывной силы, но также и дольше терпеть.

Ситуация вокруг тысячи остановленных серебряных военных машин претерпела явный и очевидный сдвиг. Солдаты Божественной Военной Армии, Армии Божественной Тюрьмы, Армии Железной Стены, Армии Драконьих Жеребцов и Армии Ревущего Тигра, казалось, имели более энергичные движения, и их атаки и реакции стали быстрее.

С этим изменением Армия Кровавых Зверей, Армия Железной Крови и Бесстрашная Армия мгновенно оказались под огромным давлением.

Даже Армия Смерти потеряла большую часть своего преимущества.

Это заставило всех арабов в шоке расширить глаза.

Через некоторое время Гао Сяньчжи наконец заговорил.

— Ван Чун, этого недостаточно! У нас нет людей. Мы должны рассмотреть возможность отправки другой армии!

Это была битва, в которой ни одна из сторон не хотела уступать, и пока что никто не начал отступать. Но недостаток Великого Тана оставался таким же очевидным, как и прежде: их было меньшинтво. Со временем Армия Смерти начала быстро использовать свое преимущество в живой силе.

Когда четыре тысячи лишних людей окружили элитные силы Великого Тана, ситуация снова стала напряженной.

Взрыв!

Солдат Армии Железной Стены оказался слишком медленным, чтобы отреагировать, и солдат Армии Смерти нанес ему удар в правую часть груди. В то же время огромная сила отбросила его в воздух, и он рухнул вниз. Вскоре после этого был ранен солдат армии Божественной Тюрьмы. В других местах Божественная Военная Армия и Армия Ревущих Тигров начали отступать.

— Ван Чун! — Гао Сяньчжи еще раз взглянул на Ван Чуна. Хотя выражение его лица оставалось спокойным, выражение его глаз и напряженные мышцы показали его беспокойство.

Количество солдат было неравным!

У арабов было больше людей, поэтому, как только один угол начнет разрушаться, остальная часть армии Тана посыпется как домино.

Взрыв!

За то время, которое понадобилось Гао Сяньчжи, чтобы назвать имя Ван Чуна, еще несколько десятков солдат были тяжело ранены Армией Смерти. В этом раунде даже солдаты Армии Ревущего Тигра были ранены. Элитные воины, обученные Чжаном Шоугуи, даже сумели подавить Бесстрашную Армию Абу Муслима, но им также было трудно противостоять более сильной и многочисленной Армии Смерти.

Воющий ветер дул вокруг черных волос Ван Чуна, но его молодое лицо оставалось невозмутимым и спокойным.

— Не нужно беспокоиться! Пусть они продолжают!

Выражение лица Ван Чуна было твердым.

Битва продолжалась и усиливалась…

Мечи и сабли сверкали в воздухе, и оружие с обеих сторон нацеливалось на жизненно важные точки на телах противников. В этой опасной битве обе стороны демонстрировали свои лучшие навыки. Малейшее отсутствие заботы могло привести к травме или смерти. И от начала до конца Великий Тан не отступал.

Арабы также не отправляли никаких дополнительных армий.

В битве находились почти все элитные силы арабской армии. В резерве практически не оставалось подкреплений.

По сравнению с раскаленной битвой, в области под четырьмя черными арабскими боевыми знаменами и за стальной линией обороны Таласа было жутко тихо. Командиры с обеих сторон поддерживали безмолвную тупиковую ситуацию.

Армия Кровавых Зверей, Божественная Военная Армия, Армия Железной Крови, Армия Железной Стены… эти армии сражались не только за Талас. Они также представляли столкновение между Аравией и Великим Таном, соперничество между двумя сильнейшими империями на востоке и западе, борьбу воли между их командирами.

— Великий Тан и Аравия! Для одного континента иметь две такие могущественные империи — настоящее несчастье для нашего У-Цана!

Слева от четырех великих боевых знамен, Степной Орел, Дусун Мангпоче не мог не вздохнуть.

Элитные армии востока и запада были слишком могущественны, настолько могущественны, что превзошли царство солдат.

Любой из этих солдат мог разрубить двух тибетских всадников на полной скорости. Это были самые могущественные воины, но такие могущественные армии были невероятно редким зрелищем в У-Цане. По крайней мере, в тибетской армии, присутствующей в Таласе, только Великая Кавалерия Мутри была способна сражаться с этими армиями приблизительно наравне.

— Хаах… — Единственным ответом Далуна Руозана был очень долгий вздох.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1082: Битва мeжду армиями выcшего класса (VIII)**

Как Далун Руозан не мог понять, что чувствовал Дусун Мангпоче? У-Цан сам по себе был очень грозным государством на востоке, но перед такими верховными империями, как Великий Тан и Аравия, он мгновенно казался незначительным. Хотя Далун Руозан обладал превосходным интеллектом, даже он мог только вздыхать, когда сталкивался с различием в силе между странами.

Вдалеке, под воющим ветром, битва продолжалась!

Вход Армии Смерти оказал огромное влияние на ход битвы. За несколько коротких мгновений Великий Тан потерял несколько сотен своих лучших воинов. Армия Божественной Тюрьмы, Божественная Военная Армия, Армия Драконьих Жеребцов и Армия Ревущих Тигров — все понесли потери… но постепенно произошел тонкий сдвиг. Хрясь! В холодной вспышке света меч длиной около трех футов вонзился в щель в обороне солдата Бесстрашной Армии и, пробив его броню, пронзил сердце.

Даже не успев вскрикнуть, солдат Бесстрашной Армии упал на землю.

В другом месте солдату Армии Кровавого Зверя, сражающемуся с солдатом Армии Божественной Тюрьмы, внезапно был нанесен удар в шею, и его тело было мгновенно отброшено Ци Меча. Вздрогнув, он упал на землю с широко открытыми глазами. Тудтудтуд! Один за другим… Впервые в этой битве у арабов был более высокий уровень потерь, чем у Великого Тана.

Хотя число убитых людей еще не было столь очевидным, эта тенденция уже возникла и нарастала. В этом не было никаких сомнений.

— Передайте мой приказ! Сконцентрируйте армию: закройте ряды! Пусть Высшая Боевая Армия станет ядром, а другие армии окружат ее! — холодно приказал Ван Чун, глядя вперед.

— Да! — В воздухе замахали сигнальные флажки, быстро передавая приказы. Божественная Военная Армия, Армия Божественной Тюрьмы, Армия Ревущих Тигров… пять армий сразу же превратили свое формирование в плотное круговое оборонительное образование. Их солдаты больше не сражались один на один или один против двух.

Когда двадцать тысяч элитных солдат закрыли ряды, Армия Смерти обнаружила, что область, доступная для их атаки, уменьшается. Изменения в образовании минимизировали влияние их численности.

Свист! Свист! Свист!

Острые мечи вспыхивали в воздухе, как молнии, мгновенно пронзая тела солдат Армии Смерти. Из спины показывались алые наконечники, по лезвиям мечей капала кровь, и эти солдаты, обладающие невероятной силой, начали падать.

Тудтудтуд! Солдаты Армии Кровавых Зверей также начали падать. Сила ореола Высшей Боевой Армии начала быстро показывать свой эффект, и потери арабов начали быстро расти. Несмотря на этот разрыв в четыре тысячи человек, силы Великого Тана смогли стабилизировать ситуацию с помощью своего оборонительного формирования и командной работы.

Это зрелище вызвало волнение эмоций в глазах Гао Сяньчжи.

— Трудно сломать! Сила, звездная энергия и боевая мощь арабов явно не выдерживают!

Чэн Цяньли также начал понимать, что происходит. Он восхищенно посмотрел на Ван Чуна.

Божественная Военная Армия, Высшая Боевая Армия, Армия Ревущих Тигров и Арабская Армия Смерти — были первоклассными силами этого мира. Когда они сражались против более слабых противников, они не сталкивались со многими проблемами, но, когда они сражались с могущественными противниками, находящимися с ними на одном уровне, они расходовали большое количество физической силы и звездной энергии.

Но Великий Тан обладал силой Высшего Боевого Ореола. Его армии могли восстановить свою физическую и звездную энергию гораздо быстрее, чем Армия Смерти и другие арабские армии. Со временем это преимущество станет более очевидным.

Не было никаких сомнений в том, что это было частью плана Ван Чуна.

Битва продолжалась, и число погибших с обеих сторон продолжало расти.

— Передайте мой приказ! Послылайте солдат Сабли Мо! — глаза Ван Чуна вспыхнули, и он неожиданно отдал приказ.

Ореол Высшей Боевой Армии оказался эффективным, но армия страдала от огромного давления в других местах. Десятки тысяч арабских солдат бесконечными волнами врезались в линию обороны Тана.

Преимущество арабов в количестве было ситуацией, которую они не могли пересечь. Было даже много мест, где арабской кавалерии удалось прорваться через линию обороны и ворваться в ряды Тана.

— Этот подчиненный доставит приказ! — Курьер повернулся и ушел, чтобы доставить приказ.

Подразделение Сабли Мо не должно было быть опрометчиво вызвано, но в связи с ситуацией Ван Чун был вынужден использовать их раньше желаемого. Были времена, когда изменения в битве могли происходить почти мгновенно. Если кто-то не сможет заметить их заранее и своевременно остановить их, локальный разгром может обернуться полным поражением.

Но как только Сабля Мо выйдет на поле битвы, у Ван Чуна не останется карт на руках.

Кланг!

Холодный свет блеснул под пасмурным небом, и солдаты отряда Сабли Мо подняли свои почти восьмифутовые сабли и пошли вперед. Блеск их оружия мгновенно привлек внимание всех присутствующих.

Румбл! Десять тысяч солдат Сабли Мо шли вперед непреодолимым потоком, вызвав землетрясение на всем поле битвы. Даже до того, как Подразделение Сабли Мо прошло мимо линии обороны, их внушительная и величественная аура уже заставила вражеских боевых коней испуганно заржать.

— Ха-ха, пора. Фейсал, давай выйдем! — под черными боевыми знаменами Айбак отвернулся от поля битвы и направился к своему подчиненному.

— Кутайба и Абу Муслим развернули всех своих солдат, поэтому пришло время выйти нашим мамлюкам. Давайте дадим этим неверным почувствовать нашу силу!

Обе стороны в этой битве отправили почти всех своих солдат на поле битвы, но лучшие силы кавалерии в Аравии, а также к западу от гор Цун, не вышли на поле боя. Но теперь, когда ситуация изменилась, мамлюкам, наконец, придется впервые выйти на сцену Таласа.

Кланг!

За чёрным серповидным лунным боевым знаменем угольно-черный боевой конь фыркнул и топнул копытом. Бум! В этот момент из-под копыта этой лошади потоком вылетела ледяная энергия, тяжелая и красная.

Аура всей арабской армии изменилась вместе с ней.

Бузз!

Эта тяжелая энергия, которая, казалось, пришла из другого мира, пронеслась по полю битвы, как шторм. Температура мгновенно упала, и в то же время все услышали нечеловеческий вопль, похожий на вой ушедших духов.

Криии!

Этот душераздирающий шум звучал не в реальном мире, а в душах каждого.

Все сразу побледнели. Даже Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче и Дуву Сили не могли не повернуться, чтобы посмотреть на силу черных солдат, кипящих намерением убивать. Казалось, что они вышли из бездны.

Игого! Горные скакуны, что-то почувствовали и начали отступать.

— Ублюдок!

Хуоба Сангье был взбешен этим зрелищем.

— Что вы все делаете? Сдержите боевых лошадей!

На этот раз это была отступала Великая Кавалерия Мутри. Все всадники натягивали поводья, чтобы сдержать лошадей, но их усилия были напрасны. их высокогорные скакуны, которые были строго обучены и пережили много сражений, казалось, были переполнены страхом.

Взрыв!

Великая Кавалерия Мутри была не единственной силой, пострадавшей от поступи мамлюков. На другом конце кавалерия Небесных Волков также начала отступать, и Дуву Сили прыгал вокруг, проклиная и ревя, хотя его усилия были также бесполезны.

Клангкланг!

Раздался металлический стук, и десять тысяч мамлюков быстро помчались вперед. Ореол под их ногами был черным, окутанным золотом, и извергал черный туман, пропитанный запахом смерти. Но эти ледяные ореолы были также наполнены силой, которая заставляла каждого мамлюка казаться достойным и величественным вне всякого сравнения.

Тьма, разложение, смерть, величие, божественность… все эти совершенно противоположные энергии были собраны в этой армии.

Бузз!

Над мамлюками пространство искривлялось, образуя в воздухе величественную и замаскированную фигуру. Эта маска была сделана из чистого золота и украшена всевозможными драгоценностями, агатом и нефритом. Но его самая поразительная особенность была в страшной кобре на лбу маски. Ее ледяные глаза, казалось, смотрели на мир как бог, пронзая пространство и время, чтобы судить всех живых существ.

А за этой фигурой было массивное четырехстороннее золотое здание, вздымающаяся в воздух. Это была пирамида!

Ореол Фараона!

Это был самый мощный ореол, который Айбак получил от Первосвященника.

Бесчисленные древние и могущественные цивилизации когда-то существовали к западу от гор Цун, и одной из них была цивилизация фараонов 1. Это была мощная империя, которая поклонялась богу подземного мира и богу солнца. Правители этой цивилизации были известны как фараоны и считались аватарами богов, настолько могущественными, что они могли общаться с миром мертвых и богом подземного мира.

Таково было происхождение Ореола Фараона Айбака.

Тыгыдык!

Плотные ряды мамлюков медленно расступились в стороны, позволяя заместителю командующего Фейсалу выехать вперед. Фейсал медленно поднял голову и взглянул на мамлюков, в его глазах появилась дикая и холодная улыбка.

Все они были оснащены доспехами и оружием, выкованными из Метеоритного Металла, а с новым Ореолом Фараона мамлюки теперь были сильнее, чем когда-либо в прошлом. Будь то катафракты Сасанидов Асваран или кавалерия восточного Ушана, никто им теперьне был ровней!

Это были враги беспрецедентной доблести, но, в конце концов, их трупы создадут непобедимую легенду о мамлюках.

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

1. Фараоны были правителями древнего Египта. Они считались проявлениями Ра, Бога Солнца, и в смерти они были связаны с Осирисом, богом подземного мира. Маска, как описано выше, относится к маскам смерти, надетым фараонами после их смерти, и их мумифицированные тела были захоронены. Наиболее известной является Маска Тутанхамона. Вертикальная кобра, изображенная на этих масках, известна как Урей и является символом богини змей Ваджета.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1083. Мамлюки!**

Кланг!

Фейсал медленно снял ятаган со спины и высоко поднял его над головой.

— Выйди!

Бум! Фейсал опустил ятаган и бросился вперед. Позади него десять тысяч мамлюков, которые жили, чтобы сражаться и убивать, взревели и бросились вперед мощной волной.

......

Свист!

Великие командиры династии Тан были под постоянной охраной, и в тот момент, когда мамлюки начали двигаться, Ван Чун, Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли сразу что-то почувствовали и повернулись посмотреть.

— Милорд, мамлюки атакуют! — сказал Сюэ Цяньцзюнь.

Сассанидский эмиссар из Хорасана дал Великому Тану много информации. Таким образом, несмотря на то, что мамлюки появились в Таласе впервые, почти все элитные командиры Великого Тана смогли узнать их с первого взгляда.

— Банахан, мне придется побеспокоить тебя. — внезапно сказал Ван Чун.

— Ха-ха, я также много слышал о мамлюках Аравии. Обменяться ударами с ними в Таласе можно считать исполнением однго из моих мечтаний. — слабо улыбнулся Банахан.

Самая большая слабость Кавалерии Ушана заключалась в том, что в ней не было Бригадного Генерала. Это было потому, что Ван Чун провел слишком мало времени в армии и не имел такого человека под своим командованием. Таким образом, выбор подходящего бригадного генерала для Кавалерии Ушана был решением, которое Ван Чун должен был принять.

Банахан был очень могущественным, знаменитым генералом Западных Регионов. Что еще более важно, Ван Чун помог Банахану, выполнив давнее желание ферганского вождя поднять Искусство Великого Огненного Ворона до самого высокого уровня.

По этой же причине Ван Чун выбрал его.

Тыгыдык!

В тылу армии Тан боевой конь фыркнул и растоптал землю, его грива развевалась на ветру. Банахан и Цуй Пяоци стояли бок о бок, в то время как за ними стояла десятитысячная кавалерия Ушан. Закаленная войной, эта сила кавалерии стала еще сильнее. В частности, столкновения с Великой Кавалерией Мутри и Кавалерией Небесных Волков оттачивали навыки этих солдат и наделяли их аурой, которая, казалось, презирала весь мир.

В мире не было никого, кого кавалерия Ушана не смогла бы победить.

— Все, слушай мой приказ! Уходи!У Цуй Пяоци было мрачное выражение, и он вытащил свой острый стальной меч Вутц, который холодно мерцал под пасмурным небом. Румбл! Десять тысяч кавалеристов Ушана заняли строение и с громоподобным ударом выстрелили с тыла.

Игого! Когда в воздухе раздались крики лошадей, время, казалось, остановилось. В этот момент, застывший во времени, черный боевой конь, полностью покрытый доспехами, пробил дыру в стальной оборонительной линии. Его грива развевалась на ветру, а его черные черные глаза отражали плотные ряды арабской кавалерии и бесчисленные ятаганы в их руках.

Бум!

Боевой конь столкнулся с одним из арабских всадников за линией обороны, отправив и всадника, и коня в полет. В то же время из-под копыт лошади вырвался чернильно-черный боевой ореол. В мгновение ока острые края этого массивного боевого ореола рассекли двух приближающихся арабских всадников.

Румбл!

Когда боевой конь приземлился на землю, время восстановило свой нормальный поток. Десять тысяч кавалеристов Ушана ворвались в арабскую кавалерию, как орда зверей, словно поток воды.

— Ах! — Пронзительные крики разнеслись по полю битвы, когда кавалерия Ушан атаковала любого противника на своем пути, сбивая арабскую кавалерию, как домино. Четыре тысячи, шесть тысяч, восемь тысяч… арабские потери росли с головокружительной скоростью.

С тех пор, как она была основана, кавалерия Ушана никогда не достигала масштабов в десять тысяч человек, и теперь, когда это произошло, она претерпела существенную трансформацию. Кавалерия Ушана, состоящая из десяти тысяч человек, имела совершенно разные уровни импульса, атаки и жестокости.

— С дороги! С дороги! Это сила конницы Великого Тана!

— Бегите! Мы им не подходим!

— Пусть мамлюки разбираются с ними!

Арабская кавалерия находилась в полном беспорядке, и силы, находящиеся под командованием Абу Муслима, уже начали бежать.

Все солдаты, находящиеся под командованием Абу Муслима, уже испытали ужас Кавалерии Ушана, и многие из их товарищей погибли от мечей этой кавалерии. С точки зрения смертоносности, кавалерия Ушана была равносильна движущейся группе баллист Великого Тана.

Румбл! Десять тысяч кавалеристов Ушана в облаке пыли атаковали мамлюков, а попутно повергли окружающих арабских солдат в хаос.

— Хуоба Сангье, ты тоже должен уйти! Мы не можем пропустить праздник! — вдруг сказал Далун Руозан.

Несколько мгновений спустя загрохотала земля, поднялись облака пыли, и шесть тысяч великих кавалеристов Мутри превратились в пылающий поток и последовали за мамлюками.

— Шамаск, Чекун Бенба, идите!

Недалеко от тибетцев Дуву Сили отдал похожий приказ, и его глаза вспыхнули холодным огнем.

Из трех союзных сил арабы уже задействовали почти девяносто процентов своих солдат, и даже тибетцы отправили своих людей. Дуву Сили, естественно, не мог позволить себя подвергнуть критике, ничего не делая.

Несколько мгновений спустя раздался еще один сильный грохот, и кавалерия из пяти тысяч Небесных Волков вырвалась наружу.

Напряжение на поле битвы еще раз увеличилось. Десять тысяч кавалеристов Ушана, десять тысяч мамлюков, шесть тысяч воинов Великой Кавалерии Мутри и пять тысяч кавалеристов Небесных Волков… Это была битва между лучшими кавалерийскими силами в мире, сразу став центром внимания.

Румбл!

По мере приближения армий землетрясение усиливалось, и воздух практически застонал от напряжения.

Цуй Пяоци, пришло время показать свои способности! — подумал Ван Чун, глядя на героическую фигуру своего генерала.

Все офицеры на стороне Ван Чуна служили ему в течение очень долгого времени, причем значительное число служило вместе с ним в войне на юго-западе, пережив то жестокое и кровавое поле битвы. Именно благодаря их общему опыту Ван Чун глубоко понимал их и был уверен в том, какими солдатами дать им командовать.

Случай, подобный Цуй Пяоци, и который не имел отношения к Ван Чуну, но стал командиром самой элитной кавалерии Ушана, был беспрецендентным. Но даже несмотря на то, что Цуй Пяоци не имел удивительных достижений на поле битвы, Ван Чун доверял ему так же, как и Ли Сие или Сюю Кейи.

Цуй Пяоци отличался от других людей Ван Чуна. Когда они впервые встретились в деревне Ушан, Цуй Пяоци уже был очень силен, но это была не причина, по которой Ван Чун выбрал его. Самой важной причиной было то, что Цуй Пяоци был рожден, чтобы стать самым выдающимся и самым доблестным полководцем.

Его способность наблюдать и учиться была на уровне, который большинству людей было бы трудно представить. В своей прошлой жизни Цуй Пяоци был самым сильным боевым генералом под командованием Ван Чуна. Он был полностью способен командовать армией и удерживать свою собственную, и его способности были лишь немного ниже, чем у Ван Чуна.

— Второй брат, я надеюсь, что ты сделал, как я сказал, и дал ему все. — пробормотал Ван Чун сам себе, вспоминая картину более двух месяцев назад…

— Маленький брат, что это?

В штаб-квартире протектората Цыси Ван Бэй с сомнением посмотрел на толстую пачку бумаг, которые ему дал Ван Чун.

— Второй брат, оставь эти вещи у себя. Через некоторое время кое-кто придет сюда, и мне нужно, чтобы ты дал ему эти вещи. Если окажется что-то, чего он не понимает, я надеюсь, что ты сможешь ему это разъяснить. — серьезно сказал Ван Чун.

Ван Бэй был в замешательстве, но в конце концов кивнул.

......

Талант Цуй Пяоци к войне и способности к пониманию уступали только его собственному. Первоначально Ван Чун намеревался удержать его от этой войны, но, если гнездо будет опрокинуто, выживет ли какое-нибудь яйцо? Если он действительно нуждался в подкреплении для этой битвы при Таласе, Цуй Пяоци был лучшим человеком для этой работы.

Румбл!

Высшие силы востока и запада сближались, их ауры усиливались. Роооар! Вокруг десяти тысяч мамлюков появилась мрачная и торжественная аура, и когда их ореолы начали колебаться на более высоких частотах, свет над их головами начал темнеть.

Казалось, саван обрушился на мамлюков, перенеся их в другой мир.

Страшный грохот изнутри савана становился все громче и громче. Это раздавались крики из мира мертвых.

В этот момент мамлюки, казалось, соединили миры живых и мертвых. Энергия древней цивилизации, существовавшей несколько тысяч лет назад, накапливалась в этой ужасающей и кровожадной армии. Когда десять тысяч мамлюков набрали скорость, казалось, что ничто их не остановит. Живые или мертвые, все они будут брошены в ужасный мир смерти!

Две тысячи футов, одна тысяча футов, пятьсот футов…

Расстояние сокращалось!

Глаза Фейсала засияли зловещим светом, и кровожадная улыбка всплыла на его губах. На таком расстоянии он уже мог ясно разглядеть каждого солдата Кавалерии Ушана. Их аура, снаряжение, сила, ореол и доблестная воля… Они действительно превосходили любого солдата, с которым он когда-либо сражался.

Фейсал не сомневался, что бесстрашная сила этой кавалерии на полной скорости способна даже разорвать гору.

Но чем больше так обстоят дела, тем больше их стоит убить! — радостно подумал про себя Фейсал.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глaва 1084. Битва коpолeй кавалерии! (I)**

Только победа над сильными была подвигом, достойным чести и славы!

Хотя мамлюки приняли указ халифа и собрались в Хорасане для подавления восстания крестьян, они не интересовались им. Однако указ суверена нельзя было игнорировать. Конечно, самая большая надежда Фейсала и мамлюков заключалась в том, что они смогут найти остатки Катафрактов Асваран династии Сасанидов. Тщательно уничтожив эту сильнейшую кавалерийскую армию династии Сасанидов, они смогут положить конец незаконченной битве.

Но теперь существовало такое же могущественное объединение, как и катафракты Асваран, и оно было сейчас прямо перед ними.

Уничтожение их было бы таким же значимым, как и уничтожение катафрактов Асваран!

— Ореол Фараона! — Фейсал поднял свой ятаган в воздух, и в мгновение ока ореол распространился на армию. Мамлюки, которые уже мчались на очень высокой скорости, теперь стали еще быстрее, оставляя после себя остаточные следы.

Взрыв!

Копыта застучали, немедленно заставив твердую землю раступиться, как будто она была поражена огромным весом. Гравий и обломки полетели в воздух, но к тому времени, когда они приземлились, последний мамлюк уже исчез, оставив на земле только глубокий след от копыт.

Двести футов!

На таком расстоянии ветер, раздуваемый двумя армиями, был таким сильным, что казался гигантским железным кулаком, который бил в противоборствующую армию. Будь то мамлюки или кавалерия Ушана, они невероятно рисковали, несясь во весь опор на таком расстоянии. Ни одна из сторон не имела возможности повернуть или даже слегка изменить свою траекторию.

Шипение!

И Тан, и арабы ждали, затаив дыхание, их лица выражали беспокойство. Даже Ван Чун не мог удержаться от того, чтобы его глаза не дернулись, а дыхание не стало немного поспешным.

Все уже изменилось, и даже мамлюки, казалось, претерпели некоторые незначительные изменения. Они были сильнее, чем даже в его прошлой жизни, и это было не просто с точки зрения экипировки. Даже их ореол изменился. Что касается Кавалерии Ушана, то это был первый раз, когда он собрал десять тысяч кавалеристов.

Мамлюки были кавалерийской силой номер один в Аравии и была публично признана величайшей кавалерийской силой до бедствия. Кавалерия Ушана же была кавалерийской силой номер один Великого Тана и была публично признана самой сильной кавалерией во время бедствия!

Эти высшие кавалерийские силы никогда не должны были встретиться, но его вмешательство привело к этой решающей битве, которой теперь суждено потрясти мир! Даже Ван Чун не мог предсказать, каким образом это столкновение, которое происходило впервые, получится.

Кланг!

Вдалеке, как раз, когда две армии собирались столкнуться, лошадь Цуй Пяоци внезапно топнула, выпустив мощный ореол, который распространился на его армию.

— Убью! Десятки тысяч призраков, казалось, плакали в унисон, искривляя пространство, и поток крови вырвался из глубин космоса, чтобы потопить армию. Десять тысяч кавалеристов Ушана исчезли, заменившись невероятным зрелищем.

Их заменил мир тьмы, бесчисленные кости и трупы, появляющиеся в глубинах тьмы, в то время как огромные потоки крови хлынули на землю. В центре этой земли безумно сражались бесчисленные дьяволы и монстры.

Это был мир смерти, запретная зона для души, палач для живущих. Любой, кто взглянет на этот мир, чувствовал, что его втягивают в самый худший и самый глубокий кошмар.

— Что это?

Фейсал был поражен этим зрелищем, и все боевые кони тоже вздрогнули. Это было явно зрелище, которое никто из них даже не предполагал увидеть, но было уже слишком поздно, чтобы что-то с этим можно было сделать.

Бум!

С грохотом две армии врезались друг в друга, как изначальные звери. Ввлияние этого зрелища было настолько велико, что все остальные звуки на поле битвы затихли. Даже звуки, издаваемые битвой двух могущественных империй, не могли сравниться со столкновением мамлюков и Кавалерии Ушана.

Бззз! Время, казалось, замедлилось до уровня ползка. Чёрный ореол, который, казалось, поднимался из глубин подземного мира, вырвался из-под копыт Кавалерии Ушана, сбивая пыль и камни. С другой стороны, Ореол Фараона, выходящий из-под копыт красноглазого мамлюка, столкнулся с ним.

Бум! Столкновение этих двух ореолов вызвало металлический грохот, и оба ореола разлетелись вдребезги. Зрителям казалось, что осколки этих ореолов сделаны не из звездной энергии, а из реального металла. Хууууу! Когда два ореола одновременно нейтрализовали друг друга, ни всадники Ушана, ни мамлюки не колебались и безрассудно атаковали своих коллег.

У одних был острый и холодный взгляд, как у сабли, а у других — налитые кровью глаза, полные желания убивать. Когда их взгляды встретились, ни один из них не показал никаких признаков отступления.

Бум!

Не прошло и секунды, как полностью бронированные боевые кони прорвались сквозь жестокий ветер и столкнулись друг с другом, как две горы. Какрэк! После удара от боевых лошадей осталось бесчисленное множество костей, превратившихся в порошок, и с места удара вырвались струи крови.

И в тот самый момент, когда боевые кони столкнулись…

— Убью! — яростный боевой клич сотряс небеса. Мамлюк с жестоким лицом с поразительной скоростью ударил своим ятаганом всадника Ушана, его действия были чистыми и простыми, без малейшего напрасного движения. Более того, его удар был невероятно быстрым и невероятно смертельным, с целью убить своего противника как можно быстрее.

С точки зрения скорости атаки, даже такие солдаты, как Божественная Военная Армия и Армия Драконьих Жеребцов, были немного медленнее.

Взрыв!

У этой удара саблей был такой огромный вес, что боевой конь под кавалеристом Ушана был немедленно разрезан пополам, облив землю кровью. Но мощный удар мамлюка промахнулся. Он убил лошадь, но всадник исчез. Даже ветеран мамлюк был озадачен при виде этого.

Взрыв!

Почти в тот же момент появилась острая и яростная энергия. Прежде чем мамлюк успел среагировать, острый кончик меча становился все больше и больше, каким-то образом приблизившись к нему снизу. Меч был необычайно быстрым и крутым. К тому времени, когда он его заметил, кончик меча находился всего в нескольких футах от него.

Взрыв!

Рукоять ятагана мамлюка внезапно отодвинулась назад, и ему удалось лишь одним ударом отбить смертельный удар всадника Ушана. То, что мамлюк решил использовать свою рукоять, чтобы блокировать атаку, было свидетельством его пугающей силы, и по его реакции это был не первый раз, когда он был в этой ситуации.

Будучи воинами, рожденными ради сражений и убийств, мамлюки могли реагировать на все виды атак с почти абсурдной скоростью. Но даже в этом случае ветеран мамлюк недооценил своего противника. Взрыв! Из-под его лошади вылетела нога, ударив мамлюка в бедро и сбросив его на землю.

Всадник Ушана ловко подошел к нему.

Бузз!

Победа всадника Ушана заставила время вернуться к нормальной скорости. Бах Бах бах! Подобные ситуации происходили и в других местах, где кавалерия Ушана ожесточенно сражалась с мамлюками. Все покрылось хаосом, и ржание и визг лошадей наполнили воздух. Бум! Мамлюк не смог выдержать огромную мощь кавалерийского испульса и отлетел назад, как тряпичная кукла. В то же время, арабский ятаган, сделанный из Метеоритного Металла, рубанул по шее всадника Ушана.

Даже броня из Метеоритного Металла не могла полностью защитить эти слабые места.

Кровь свободно потекла по земле, и бесчисленные боевые кони были раздавлены в фарш силой этого ужасного нападения. Кавалерия Ушана и мамлюки были высшими боевыми силами континента, и битва между ними была гораздо более интенсивной, чем кто-либо мог себе представить.

В какофонии ударов металла и визга лошадей бесчисленные мамлюки и кавалеристы Ушана были раздроблены этим свирепым столкновением формирования Ада Асуры и Ореола Фараона. Обе чрезвычайно смертоносные силы наполнились энергией смерти.

Земля дрожала и стонала под двумя армиями, как будто испуганная и встревоженная столкновением кавалерийских королей. Пыль клубилась в воздухе. Битва была настолько интенсивной, что даже свет казался искаженным.

Борьба между двумя высшими силами континента оказалась в безвыходном положении, и невозможно было решить, какая из них превалирует. Ннесколько коротких моментов, казалось, длились долгую эпоху, и казалось, что тупик должен был продолжиться. Но в этот момент, в самый напряженный момент битвы…

Когда передовые отряды двух кавалерийских сил сражались, десять тысяч кавалеристов Ушана внезапно разделились на две части. Четыре тысячи кавалеристов тыла внезапно откололись и разделились налево и направо, изогнувшись по бокам мамлюков и нанеся удар им, как два острых ножа.

Бузз!

Все мамлюки безудержно скакали вперед, все их внимание было сосредоточено на Кавалерии Ушана, но внезапно они заметили две кавалерийские силы, атакующих их с флангов. Застигнутые врасплох, они впали в хаос. Когда двое воинов встречались на узкой дороге, победителем становился самый мужественный. Мамлюки так привыкли атаковать своих противников и сокрушать их, что даже не предполагали, что их противник будет использовать такую тактику.

Более того, не было никаких признаков того, что эта восточная кавалерия Ушана будет использовать такую тактику. Им удалось изменить свое формирование прямо в момент столкновения. Это была почти немыслимая способность с тактической точки зрения.

Хвaaaa! Ряды мамлюков мгновенно погрузились 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/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1085. Битва кopолeй кавалерии! (II)**

— Нехорошо!

— Осторожно! Они атакуют с флангов!

Фланги мамлюков впали в панику и беспорядок, но мамлюки смогли проявить свою огромную боевую мощь и организационные способности, чтобы немедленно сформировать основные линии обороны на своих флангах до того, как четыре тысячи кавалеристов Ушана смогли ударить.

В этом мире, вероятно, только мамлюки были способны сформировать две линии обороны менее чем за секунду.

Но даже так было уже поздно.

Оба были высшими кавалерийскими силами с одинаковым уровнем силы, поэтому независимо от того, какие меры были приняты, результат уже был предрешен.

С блеском скимитаров и мечей две кавалерии столкнулись друг с другом, но линия обороны, установленная мамлюками, смогла продержаться всего несколько минут, прежде чем атака четырехтысячной Кавалерии Ушана разорвала их на части.

Игого!

Ряды солдат впали в хаос, и четыре тысячи кавалеристов Ушана сбили с ног бесчисленных мамлюков, и их растоптали бесчисленные боевые кони.

— Чего?

Под развевающимся черным боевым знаменем глаза Айбака сжались. Мамлюки привыкли сокрушать своих противников подавляющей силой с помощью прямого удара, поэтому они никак не ожидали, что Тан займет такую позицию. Более того, область для удара, выбранная четырьмя тысячами кавалеристов Ушана, была самой слабой частью защиты мамлюков. Айбак хотел отдать приказ, но опоздал.

Румбл! Пыль клубилась, вздымаясь в небо, когда бесчисленные боевые кони падали на землю. В одном столкновении мамлюки понесли тяжелые потери. Они потеряли не в силе и не в форме, а в тактическом умении и способности командовать Цуй Пяоци.

— Массовая атака! Сломайте их!

Холодный и глубокий голос Цуй Пяоци звучал как колокол над полем битвы. Теперь он повел атаку на мамлюков с фронта. Тем временем четыре тысячи кавалеристов Ушана продолжали атаковать, разя мамлюков и мешая им собрать и организовать оборону.

Десять Нападений Десять Побед!

Первоначально это было самое последнее из десяти великих образований апокалиптической эпохи, и в плане атаки оно уступало формированию аса Асуры. Но Цуй Пяоци, после глубоких размышлений, решил разделить свою армию на две части. Шесть тысяч Кавалеристов Ушана будут непосредственно противостоять врагу, используя Формирование Асуры. Тем временем четыре тысячи кавалеристов Ушана станут использовать Форму Формирования Десять Нападений Десять Побед, чтобы атаковать мамлюков в их самом слабом месте и бросить их формирование в хаос.

Реальность доказала, что тактика Цуй Пяоци сыграла решающую роль.

В этом столкновении армий мамлюки даже не знали о такой восточной тактике. Они были немедленно разбиты и брошены в хос. Никто не ожидал этого.

— Ублюдок!

Айбак сжал кулаки, его лицо немедленно исказилось в противную гримасу, а тело задрожало от ярости. Но что бы он ни говорил, было уже слишком поздно.

Цуй Пяоци, это действительно твой стиль. Я знал, что ты не подведешь меня.

Когда Ван Чун увидел, как все это происходит, на его лице наконец появилась улыбка.

В прошлой жизни Ван Чун выбрал Цуй Пяоци генералом номер один под своим командованием не только из-за его необычайной силы, но, что более важно, из-за его способности принимать импровизированные решения на поле битвы. Независимо от случая, он всегда принимал удивительные и нестандартные решения, которые подходили для ситуации на поле боя. Никто другой под командованием Ван Чуна не мог с ним сравниться.

В этом столкновении, конница Ушана неоспоримо подавила мамлюков и определила свое место как самая сильная кавалерия в мире.

— Поздравляем пользователя! За победу над мамлюками вы получили 1000 очков энергии судьбы!

— Поздравляем пользователя! Кавалерия Ушана получила звание «Сильнейшая кавалерия». — Вы были награждены 2000 очками Энергии Судьбы!

— Пользователь выполнил скрытую побочную миссию «Герои соперничают за превосходство, кавалерия борется за господство» и получил дополнительные 1000 очков Энергии Судьбы за 4000 очков Энергии Судьбы! В мозгу Ван Чуна проносилась цепочка сообщений, но у него не было времени беспокоиться о них. Эта битва была уже не столкновением между солдатами, а войной, в которой судьбы востока и запада были на грани. Будучи самой большой силой Великой Династии Тан, десять тысяч кавалеристов Ушана вышли не только против мамлюков. За мамлюками стояло шесть тысяч воинов Великой Кавалерии Мутри и пять тысяч кавалеристов Небесных Волков.

Румбл!

Раздался громоподобный грохот, и кавалерия Ушана, мамлюки, Великая Кавалерия Мутри и кавалерия Небесных Волков завязались в ближнем бою. Звон оружия, крики и дрожащая земля создали могучий грохот, когда сражались эти четыре элитные кавалерийские силы, и ситуация битвы снова стала неопределенной.

— Ах!

Крики внезапно поднялись с другого направления. В то время как кавалерия Ушана побеждала мамлюков и спускалась в битву три против одного, появилось подразделение Сабли Мо, которое немедленно начало наносить массированный удар по бесчисленной арабской кавалерии.

— Ветер!

Десять тысяч солдат Сабли Мо шагнули вперёд как один, сразив десять тысяч арабских кавалеристов на одном дыхании, отправив оторванные конечности в воздух. Хотя их было всего десять тысяч, тот факт, что они использовали формирование человеческой стены, означал, что их смертоносность была еще более поразительной, чем у кавалерии Ушана, а их аура еще более пугающей.

— Лес!

Убив врагов, десять тысяч солдат сабли Мо снова вышли вперед, а их семифутовые сабли Мо пошли вниз. Хаос разразился еще раз, земля застонала, и была срублена очередная партия из почти десяти тысяч арабских кавалеристов. Двумя взмахами их сабель было убито почти двадцать тысяч арабских кавалеристов. Ничто в мире не могло быть более пугающим.

— Огонь!

Идя впереди армии, Ли Сие схватил свою саблю обеими руками, заставляя своих солдат идти по трупам и продвигаться в третий раз. На этот раз многие из арабских кавалеристов в страхе отступили, но было много таких, которые атаковали подразделение Сабли Мо.

Игого!

Арабский всадник помчался в сторону солдата Сабли Мо возле Ли Сие и ударил его своим ятаганом. Если ятаган достигнет цели, даже гора будет разрушена.

Но солдат Сабли Мо даже не моргнул перед этой атакой. Когда арабский всадник его достиг, взрыв! Длинная Сабля Мо ударила арабского ятагана. От легкого удара Сабли Мо, арабский ятаган со звенящим лязгом раскололся на куски.

— Это невозможно!

Лицо арабского всадника было охвачено страхом, но было уже слишком поздно. Острая сабля пронзила его плоть, и арабский всадник, который так храбро мчался вперед, был рассечен пополам вместе с доспехами и лошадью.

Тумптумп!

Куски плоти упали на землю, и солдат Сабли Мо стоял с саблей в руках, а кавалерист спустился на землю.

— Вaaaa!

Еще два арабских всадника, которые атаковали их, испугались, натянули поводья своих лошадей и немедленно начали отступать.

Тиранический боевой стиль этой армии, ужасная сила и уникальный метод наступления оказали огромное психологическое влияние на арабскую элиту.

— Горы!

Голос Ли Сие прозвучал еще раз, и Подразделение Сабли Мо снова превратилось в прямую и грандиозную человеческую стену. Из четырех слов «Ветер, Лес, Огонь, Гора», слово «Гора» было самым уникальным. Оно не просто использовалось для тяжелых атак, но также служило сигналом для армии, чтобы собраться и объединиться.

По мере продвижения отряда Сабли Мо он наверняка может столкнуться с различными проблемами, которые могли вызвать изменения в формации. Таким образом, в такие моменты приказ «Гора» использовался для призыва собраться вместе.

Сила Подразделения Сабли Мо лежит не только в Саблях Мо, но и в формировании человеческой стены. Без этого формирования Подразделение Сабли Мо было бы неспособно оказать такое большое психологическое воздействие или показать столь же смертельную силу.

Вдали, под черными арабскими боевыми знаменами, Абу Муслим повернулся к Осману.

— Осман, пошли свою вторую армию. Обычные солдаты не смогут их остановить.

Индивидуальная сила солдат в отряде Сабли Мо была не очень велика, по крайней мере, по сравнению с Армией Кровавых Зверей или Бесстрашной Армией. Но когда они собирались вместе, даже Бесстрашная Армия не была такой смертельной.

— М-м! — Осман кивнул и взмахнул рукой, после чего курьер быстро поехал в тыл.

Армия Тибра!

Это была последняя элитная армия под командованием Османа, но у Османа было гораздо меньше ресурсов, чем у Кутайбы или Абу Муслима. В результате эта армия уступала Бесстрашной Армии по численности. Более того, в ходе недавней кампании армия Тибра попала в мощную засаду и понесла значительные потери. Таким образом, Осман надеялся немного подождать развертывать эту армию, чтобы избежать дальнейших потерь.

Но теперь он был вынужден выйти на поле битвы. Кроме того, сила Подразделения Сабли Мо не могла сравниться с силой армий высшего класса. Это была единственная причина, по которой Осман мог принять это решение.

Несколько мгновений спустя другая армия ворвалась на поле битвы в сторону отряда Сабли Мо. В этот момент Абу Муслим, Осман и Айбак отправили всех своих лучших солдат. Даже Великая Кавалерия Мутри и Кавалерия Небесных Волков Тибетцев и Западных Турок вышли на поле боя.

Три империи, входившие в трехсторонний альянс, задействовали почти всех своих людей на поле битвы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1086. Армия Откровения!**

Битва становилась все более и более напряженной. В каждый момент большое количество кавалерии падало, и кровавый туман кипел в воздухе, становясь все больше и больше.

Пока битва продолжалась, Ван Чун ждал, Гао Сяньчжи ждал, а под черными боевыми знаменами ждали Кутайба, Абу Муслим и Далун Руозан.

Ни одна битва не может продолжаться вечно. Даже самые равные противники в конечном итоге разберутся, и когда битва будет решена, это неизбежно приведет к полной победе одной стороны и полному поражению другой.

Прошло несколько часов, и потери с обеих сторон продолжали расти. Тумптумптумп! Несколько танских солдат устали, и арабы воспользовались этим моментом слабости. Οстрые арабские ятаганы быстро разрубили их доспехи и погрузились в их органы, в результате чего безжизненные тела солдат Тана упали на землю.

С другой стороны, десяти арабским всадникам отрезали головы и те упали на землю.

Ни Тан, ни арабы не хотели отступать. Независимо от того, сколько людей пало, всегда находился кто-то, кто занимал место падших.

Стоя под черным боевым знаменем, Абу Муслим отвел взгляд от поля битвы и перевел его на ближайшего заместителя.

— Передайте мой приказ! Отправьте Убийц! Любой, кто отступает, должен быть немедленно казнен!

— Да!

Непоколебимый и крепкий гонец быстро ушел, и через несколько мгновений отряд из пяти тысяч силовиков вышел из тыла. Каждый из них держал в руках яркий ятаган, а их глаза злобно смотрели вперед.

Убийцы!

Это не было незнакомым именем в Аравийской Империи. Β первые годы арабской экспансии Убийцы предназначались для предотвращения побега солдат, но эта сила была расформирована очень давно. Не потому, что армия изменила свою политику, а потому, что арабы были такими смелыми и дерзкими людьми, что Убийцы были совершенно ненужными.

Когда арабы завоевывали империю за империей, их практически невозможно было остановить. Не было проблем с бегством солдат.

Но теперь интенсивность битвы за Талас вынудила Абу Μуслима занять необычную позицию и воссоздать Убийц, чтобы армия удвоила свой штурм.

Свирепость и жестокость этой битвы намного превзошли все ожидания, особенно в отношении арабов, которые имели подавляющее преимущество в численности. Даже смелые арабы начинали проявлять страх перед ужасающей смертоносностью Тана.

Сюй Кэйи обеспокоенно повернулся к Ван Чуну.

— Милорд, солдаты не могут больше держаться!

Даже война на юго-западе не может сравниться с интенсивностью и жестокостью этого поля битвы.

Сюй Кейи видел, что даже у Высшей Боевой Армии проявлялись признаки усталости: капли пота катились по их лицам, просачивались в доспехи и текли в ботинки. Если даже Высшая Боевая Армия была в этом состоянии, можно было представить, как устали остальные солдаты.

— Ηам некуда отступать. Мы можем только продолжать. Отступление — это смерть. Арабам определенно не намного лучше! — строго сказал Ван Чун.

Его взгляд переместился на правую сторону, где находились Ли Сие и Подразделение Сабли Мо.

Подразделение Сабли Мо понесло большие потери. Пять тысяч солдат подразделения уже пали, их трупы были разбросаны по полю, а доспехи разбиты на куски.

Хотя подразделение было создано чуть более месяца назад, оно потеряло половину своих сил в первом же сражении.

Но Османская армия Тибра также понесла тяжелые потери: три тысячи ее солдат присоединились к телам подразделения Сабли Мо. Даже такие элитные солдаты не могли получить большого преимущества перед тираническим боевым стилем Подразделения Сабли Мо. В конце концов, величайшим преимуществом подразделения Сабли Мо была не индивидуальная сила его солдат, а то, как оно атакует как единое целое.

— Сюй Кейи, передай мой приказ. Бейте в барабаны!

— Подчиненный доставит приказ! — Сюй Кейи поклонился и быстро уехал.

Стук стук стук!

Несколько мгновений спустя громкий бой боевых барабанов начал подниматься из тыла армии. Звук этих барабанов заставил танских солдат сплотиться и зареветь, и они снова бросились на арабов.

Бой в барабаны был сигналом, который мог поднять боевой дух армии. После этого периода упорных боев Ван Чун снова решил поднять боевой дух, начав бить в барабаны. Из этого было ясно, что ситуация в битве была крайне нестабильной.

Великий Тан не мог позволить себе проиграть!

Каждый солдат мог почувствовать решимость, которой наполнены эти барабаны. Кровь хлынула по их венам, и их тела использовали последний потенциал. Они подняли оружие и обрушили его на арабов.

За мгновение крики арабов наполнили воздух, поскольку бой боевых барабанов Тана привел к тонкому изменению ситуации.

Буууум!

Через несколько мгновений после того, как заиграли боевые барабаны, арабы и тибетцы ответили собственным сплоченным криком, и грохот рогов разнесся над Таласом.

Рога побудили арабов атаковать с еще большей свирепостью. Ревя и крича, они блокировали внезапно усилившиеся атаки Тана.

По мере того, как били барабаны били и дудели рога, битва становилась только жестче и интенсивнее. Потери с обеих сторон снова возросли, но ситуация оставалась безвыходной.

Взрыв!

Время шло, все были сосредоточены на напряженной битве. Вдруг, божественная и ослепительная фигура Кутайбы пошевелилась. Его могучий арабский конь Виктор выехал на два шага вперед, его золотые копыта ударили по земле. В одно мгновение мощная энергия разпространилась по земле во всех направлениях.

Это внезапное движение сразу же заставило Абу Муслима, Айбака, Османа и Зияда затрепетать и посмотреть в сторону Кутайбы.

В любой момент Кутайба всегда мог стать центром поля битвы.

Абу Муслим, Осман и Айбак критиковали Кутайбу наедине, но, даже не осознавая этого, все трое инстинктивно зависели от него всякий раз, когда он вступал в битву.

— Передайте мой приказ! Разверните армию Откровения!

Холодный голос прозвучал в ушах каждого, и золотая фигура Кутайбы махнула рукой, отдав приказ.

Этот приказ сразу же вдохновил всех вокруг четырех черных знамен войны. Даже у Айбака в глазах мелькнуло неудержимое волнение.

Эта армия наконец использована!

Армия Откровения!

Это была самая большая сила под командованием Кутайбы и самая страшная армия в империи. С точки зрения боевой мощи она была намного выше Авангарда Багровой Луны, Армии Кровавых Зверей и Армии Смерти. Даже Бесстрашная Армия Абу Муслима не могла сравниться с ней. Это была армия, известная во всей империи.

Бум!

Земля дрожала, как будто гигантская рука ударилась о землю. Мгновение спустя последняя элитная сила арабской армии наконец вышла на сцену. Бззз! Эта армия из пяти тысяч воинов в золотых доспехах, вооруженных золотыми мечами, появилась в тылу арабской армии.

С точки зрения внешнего вида эта армия была очень похожа на самого Кутайбу. Даже аура от их тел, казалось, имела ту же природу, что и аура Кутайбы, хотя эта армия была намного слабее, чем сам Кутайба.

Но даже в этом случае эта армия излучала яркую, грандиозную, бесстрашную и свирепую ауру. Эти пять тысяч солдат Откровения казались не смертными воинами, а воинами Бога, которые произошли от Царства Небесного!

Свист!

Завыл ветер, и воздух помрачнел. Появление пяти тысяч солдат в золотых доспехах быстро изменило настроение поля битвы. Даже если они были еще в сотнях тысяч футов от битвы, любой, кто их видел, сразу же почувствовал бы огромное давление. Солдаты Откровения еще не начали сражаться, но их простое присутствие было похоже на массивный валун, который давит на сердце каждого человека, делая невозможным дышать.

Пять тысяч солдат Откровения смотрели на поле битвы. Их глаза были черствыми и холодными.

— Атака!

Пять тысяч воинов Откровения в золотых доспехах были такими же энергичными, как драконы, и сразу же бросились вперед в золотом потоке света. Весь мир, казалось, на мгновение затих. Энергия, исходящая от пяти тысяч солдат Откровения, казалась еще более ужасающей, чем атака пятисот тысяч солдат.

Весь мир дрожал под их ногами. Ослепительный золотой свет и их лавинообразный импульс заставляли их казаться божественными солдатами с Небес, нанося всем огромный моральный удар. Их сила была намного выше, чем у любого другого элитного солдата. Даже Армия Смерти бледнела в сравнении с ними.

Армия Откровения была последней элитной силой арабов.

Арабы уже полностью развернули свою огромную армию. Даже у Кутайбы не было больше солдат!

Обе стороны направили все свои силы на битву, и битва теперь начала склоняться в пользу арабов.

В этот момент вступление Армии Откровения внезапно сделало ситуацию чрезвычайно опасной для Великого Тана.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1087. Непобедимое Откровение, Страшная Армия!**

— Милорд!

Чжан Цюй повернулся к Ван Чуну с крайне обеспокоенным выражением лица. В то же время другие генералы тоже оглянулись. Их глаза были окрашены отчаянием. Великий Тан уже посвятил все свои силы этому сражению. Андун, Бэйтин, Лунси… все они послали подкрепление, и даже солдаты Императорской Армии были переведены из столицы.

Великий Тан уже развернул всех своих солдат в битве, едва ли вообразив, что у арабов по-прежнему есть такая разрушительно мощная сила в запасе. Аура этой армии была острой, дикой и огромной, как океан. Хотя он еще не вступил в битву, достаточно было просто посмотреть на него с расстояния, чтобы понять его огромную силу.

Божественная Военная Армия, Армия Ревущих Тигров, Армия Божественной Тюрьмы, Абсолютная Боевая Армия… ни одна из них не могла сравниться!

Это была настоящая высшая сила арабской стороны!

Ситуация была бы управляемой, если бы битва только началась, но теперь все элитные армии вышли на поле боя и сражались с арабами, более того, все они были очень утомлены. В этой ситуации внезапное появление с арабской стороны армии, которая была даже сильнее Армии Смерти, было разрушительным ударом по Великому Тану.

У Великого Тана не осталось сил, способных противостоять Армии Οткровения.

Игого!

Пять тысяч солдат Армии Откровения приближались, яростное ржание лошадей отзывалось в сердце каждого.

Тревога быстро распространялась по полю битвы, и даже четыре элитные армии, сражавшиеся с Армией Смерти, стали испытывать огромное беспокойство. Сражение с четырьмя элитными арабскими армиями уже было напряжно. Они не могли иметь дело с большим количеством противников.

Β Армии Откровения было только пять тысяч воинов, но этого было достаточно для династии Тан, чтобы проиграть. Танская армия мгновенно оказалась на грани уничтожения.

— Хаах… — у Гао Сяньчжи было сложное выражение лица, он вздохнул и вытащил свой меч.

— Ван Чун, ничего не поделаешь. У нас больше нет солдат. Независимо от того, каков будет результат этой битвы, мы сохранили достоинство Великого Тана. По крайней мере, арабы теперь знают, что они не непобедимы в этом мире.

— Все, будьте готовы! Теперь наша очередь вступить в драку!

Выход Великих Императорских Генералов был именно тем, чего Гао Сяньчжи и Ван Чун усиленно пытались избежать. По крайней мере, они не планировали отправлять Великих Генералов, пока арабская армия не окажется на грани поражения. Но они больше не могли надеяться на такую ситуацию. Армия Откровения представляла экзистенциальную угрозу армии Тана.

— Подождите минутку!

Ван Чун уставился на поле битвы. Сильный ветер заставил его волосы взлетать и развеваться в воздухе, сделав его таким же растрепанным, как и его эмоциональное состояние, но он не проявлял никаких эмоций на лице.

Использование силы Великих Генералов для сражения с Армией Откровения просто невозможно. Пока Великий Тан наблюдал за полем битвы, Кутайба наблюдал за Великим Таном. Это сражение было интенсивным, обе стороны задействовали всех своих солдат, но Кутайба, Абу Μуслим и другие командиры еще не вышли на поле битвы, сохраняя непростой баланс. Как только Великий Тан нарушит это равновесие, как только Гао Сяньчжи вытащит свой меч и вступит в бой, он неизбежно заставит Кутайбу и других мобилизоваться.

Окончательный результат не обязательно будет таким, на который надеялся Гао Сяньчжи!

Румбл! Грохот копыт усилился, и Армия Откровения въехала по прямой линии на поле битвы. Они игнорировали интенсивное столкновение конницы Ушана и мамлюков.

Гордость Армии Откровения заставила их с презрением относиться к этой кавалерийской рукопашной схватке. они решили атаковать левый фланг Тана.

Ηа длинной линии фронта между Великим Таном и Аравией большинство солдат находилось в тупике. Но на левом фланге восемь тысяч военнослужащих армии Сюаньу под командованием Чжао Фэнчэна полагались на свою внушительную оборону, чтобы медленно одолеть армию Обезглавливателей. Армия Обезглавливателей Османа несла тяжелые потери и демонстрировала признаки краха.

— Убейте их! — неожиданно приказал вождь Армии Откровения. Его голос был холодным и безэмоциональным.

Кланг! Офицер вытащил свой меч.

Мгновение спустя Армия Откровения ускорилась в несколько раз по сравнению с первоначальной скоростью, врезаясь в Армию Сюаньу, как золотой солнечный луч.

Бум!

Земля расступилась, и Армия Сюаньу, медленно отбивающая армию Обезглавливателей, была поражена мощным ударом. Раздался взрыв золотого света, и сильные ударные волны мгновенно отправили сотни солдат армии Сюаньу высоко в воздух.

Взрыв!

В разгар столкновения солдат Армии Откровения ударил солдата Армии Сюаньу. Секунду спустя солдат армии Сюаньу взлетел в воздух более чем на сто футов, как будто он был сделан из бумаги. Звездная энергия в его теле пришла в хаос. Как будто он был сжатым кожаным мешком, кровь текла из каждой поры его тела и стекала на землю.

В другом месте золотое копыто пронеслось в воздухе и ударило в грудь солдата армии Сюаньу. Каклак! Доспехи разбились, и солдат влетел в другого солдата, а затем в третьего, четвертого… Бум! В результате взрыва солдат армии Сюаньу привел с собой десять своих товарищей.

Тудтудтуд!

Более шести тысяч солдат армии Сюаньу были почти мгновенно разгромлены. В этом единственном столкновении Армия Откровения убила несколько сотен человек.

Армия Сюаньу не имела наивысшей наступательной силы среди подкреплений Тана, но обладала наивысшей оборонительной мощью, намного превосходившей Великую Военную Армию и Армию Железной Стены. Это было также причиной, по которой армия Сюаньу смогла победить армию Обезглавливателей. Но это оборонительное мастерство было совершенно бесполезно против Армии Откровения.

— Аааах! — крики наполнили воздух, и сотни солдат армии Сюаньу стали стучаться.

— Остановите их!

— Все, следуйте за мной! Несмотря ни на что, мы не можем позволить им пройти через нас!

Солдат армии Сюаньу взревел, поднялся с земли и бросился вперед. Но, прежде чем он смог уйти очень далеко, шум! Ударил золотой меч, и его пропитанный кровью кончик вырвался из его спины. Его глаза округлились, а лицо застыло от неверия, и он упал на землю.

Его броня была великолепно выкована и выдержала сотни атак Армии Обезглавливателя, но с таким же успехом она могла быть сделана из бумаги.

Отражение золотого сапога появилось в мертвых глазах солдата. Солдат Армии Откровения растоптал лицо трупа, толкая солдата Армии Сюаньу в грязь, и вытащил свой меч.

— Продолжайте! Убейте их всех!

Без малейших эмоций в голосе солдат Армии Откровения подошел к трупу и двинулся вперед. Было еще много неверных, ожидающих, чтобы их убили.

Армия Сюаньу переживала разгром. Она победила Армию Обезглавливателей только для того, чтобы принять еще более сильную Армию Откровения. Любое сопротивление или атака казались бесполезными.

— Ублюдок!

Чжао Фэнчэн сжал кулаки, а его глаза покраснели.

— Умри ради меня!

Чжао Фэнчэн поднял Шрам Земли и напал на ближайшего солдата армии Откровения. Но вспыхнула вспышка света, и, прежде чем он смог далеко уйти, в ушах заревел ржущий конь, словно царапающий металл.

Бум!

Золотой удар молнии столкнулся с ударом Чжао Фэнчэна. Когда пыль осела и ударные волны энергии утихли, перед Чжао Фэнчэном появилась ослепительно золотая фигура командующего армией Откровения.

— Неверный, твой противник — я!

У командующего армией Откровения было отчужденное выражение лица, и пока он говорил, он обнажил свой меч.

Бузз!

Сердце Чжао Фэнчэна замерло, а лицо стало мрачным.

— Потом!

Хотя он не знал, что говорит командующий армией Откровения, Чжао Фэнчэн без колебаний поднял шрам Земли.

......

Армия Сюаньу была побеждена!

Никто не ожидал, что Армия Откровения будет такой могущественной. Не прошло и нескольких мгновений, как армия Сюаньу уже пробежала и разгромила бесчисленное количество солдат, брошенных в воздух по приказу армии Откровения.

Мало того, Армия Откровения продолжила движение, пробив армию Сюаньу, разгромив весь левый фланг армии Тан. Когда-то упорядоченные солдаты левого фланга теперь были вырублены, как сорняки.

— Беги! Беги! Арабы нападают!

— Они слишком могущественны! Армия Сюаньу уже побеждена, поэтому мы, конечно, им не подходим!

— Это битва между Аравией и Великим Таном! Это не наша битва! Беги!

Паника быстро распространилась по служебной лестнице. Наемники первыми сломились, их моральный дух рухнул, и они наблюдали, как мощных солдат армии Сюаньу убивают одного за другим, и они начали в ужасе бежать с поля.

Отчаяние распространилось по армии, как лесной пожар. В начале этой битвы у Великого Тана было всего сто десять тысяч человек, но ему удалось остаться на равных против своего врага. Однако теперь все было кончено. Пять тысяч солдат армии Откровения были соломой, сломавшей спину верблюда.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1088. Прибытие Кавалерии Тунло!**

Разгром на левом фланге вызвал цепную реакцию, распространив хаос по армии Тан. Центр, правый фланг и даже тыл начали паниковать и впадать в отчаяние. Даже Божественная Военная Армия, Армия Драконьих Жеребцов, Абсолютная Боевая Армия и другие элитные армии сражались вокруг тысячи серебряных арабских военных машин и армии баллист.

Выбор Армии Οткровения для атаки на левом фланге был роковым для всей армии. Теперь, когда левый фланг был разгромлен, пять тысяч солдат Армии Откровения могли выбрать любое направление, которое пожелают, чтобы нанести разрушительный удар внутренним рядам армии Тана и даже тылу. И это был не единственный эффект от развития Армии Откровения на поле битвы.

— Убью! — раздался оглушительный рев, и десятки тысяч скимитаров засверкали, как рыбья чешуя. Арабские солдаты, которых так долго не пускали в оборону, сразу почувствовали запах крови и бросились за армией Откровения.

Армия Сюаньу была на грани полного разгрома.

Когда генералы посмотрели на левый фланг, Βан Чун, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Ян почувствовали, как их сердца сжимаются.

С другой стороны, Кутайба неподвижно стоял под боевым знаменем. Никто не знал, о чем он думал, но позади него Абу Μуслим, Айбак и другие слабо улыбнулись. Ηе было никаких сомнений в том, что арабы теперь полностью имели инициативу в этой битве. Тан больше не имел никакой надежды на победу.

Кланг!

Зов меча раздался над полем битвы, и Гао Сяньчжи шагнул вперед.

— Ван Чун, мы не можем больше ждать! Если мы не будем действовать сейчас, армия будет полностью разгромлена! Чэн Цяньли, готовьтесь к худшему сценарию. В тот момент, когда мы войдем, Кутайба и Абу Муслим определенно ответят. Независимо от результатов, мы должны убить как можно больше арабов, полностью лишив их возможности продвигаться дальше на восток!

Выражение лица Гао Сяньчжи было решительным, и его глаза мерцали решимостью сражаться до смерти.

— Сто боев в песке делают изношенную броню золотой, но не будет возврата, пока Лоулань не сломлен1. Великий Тан уже отправил все свои элитные войска в бой. Даже если бы он не смог победить арабов, он определенно нанес бы им такие ужасные потери, что они потеряли бы все амбиции и силы, чтобы продвигаться на восток.

Что касается его собственной судьбы, Гао Сяньчжи уже перестал думать об этом.

Ван Чун ничего не сказал, только тяжело вздохнул, обнажив свой стальной меч Вутц. Это был определенно не лучший момент для удара, и он беспокоился, что как только Кутайба вступит в бой, Тан понесет еще больше потерь, чем в настоящее время. Все видели вчера ужасную силу Кутайбы, но у Великого Тана не было другого выбора.

— Прикажи Чэнь Бину изменить цели своих баллист. Сконцентрируй огонь на серебряном осадном оружии Аравии!

— Прикажи Ван Фу занять место Чэнь Бина и отразить атаку арабов. Он должен удержаться независимо от цены!

— Прикажи Су Ханьшаню как можно быстрее подавить арабских щитников. Я даю ему только тридцать секунд. Как только это время истечет, он должен изменить положение и любой ценой подавить армию Откровения Кутайбы!

— Прикажите Чжао Фэнчэну, что независимо от того, сколько потерь понесет армия Сюаньу, даже если они все погибнут в бою, он должен удержать Армию Откровения! Без их сдерживания армия баллист не будет эффективной!

— Скажите всем наемникам, что оплата будет увеличена. Если мы победим арабов, они получат в десять раз больше первоначального количества золота!

— Сообщите всем солдатам, чтобы они готовились сражаться до смерти!

Ван Чун издал ряд приказов, которые разнеслись по полю битвы, как сильный ветер. Услышав приказ, Армия Божественной Тюрьмы, Божественная Боевая Армия, Армия Ревущих Тигров, Армия Сюаньу, все солдаты Баллисты и все остальные, казалось, сразу поняли свою судьбу, но ни один из них не проявил никаких признаков отступления. Все они схватили свое оружие и бесстрашно атаковали арабов.

— Бой! Бой! Бой!

— Бой! Бой! Бой!......

Рев зазвучал по небу. В начале было всего несколько тысяч человек, но очень скоро все солдаты начали добавлять свои голоса к этому крику. Перед лицом этой беспрецедентной опасности никто не отступил, и их воля к сражению взлетела до небес. Мало того, что Армия Божественной Тюрьмы, Божественная Военная Армия и Высшая Боевая Армия перестали оттесняться назад, они начали подавлять своих противников.

— Эти неверные!

Айбак широко раскрыл глаза при виде этого. Несмотря на то, что он был их врагом, хотя он считал, что в Аравии были самые сильные солдаты в мире, Айбак был вынужден признать, что солдаты династии Тан были, вероятно, самыми могущественными и самыми неприятными противниками, которых он встречал за всю свою жизнь.

Даже если бы Аравия могла в конечном итоге выйти победителем, они, вероятно, заплатили бы за это ужасную цену.

— Айбак, Осман, Зияд, готовьтесь к выходу! — в этот момент заговорил Абу Муслим, и его лошадь внезапно бросилась вперед, устремляясь к далекой армии Тана.

— Время пришло. Армия Откровения разбила левый фланг Тана. Великие Генералы Тана, вероятно, очень скоро уйдут, после чего наступит наша очередь их подавить.

Если бы Абу Муслим, Айбак и Осман вышли в самом начале битвы, они бы точно смогли нанести серьезную рану Большому Тану, возможно, даже легко уничтожить стальную оборонительную линию. Но никто из них не сделал этого, не потому что они никак не думали об этом, а потому что все они ждали идеального момента.

До этого момента они не потратили бы ни капли энергии.

Теперь все прошло идеально по плану. Тан будет сегодня побежден!

Кланг!

Абу Муслим обнажил свой ятаган. В тот же момент Осман, Айбак и Зияд кивнули и вытащили свое собственное оружие, в то время как они влили мощные потоки энергии в своих боевых лошадей.

— Ха-ха, время сбора урожая снова пришло! Абу Муслим, Айбак, Зияд, давайте сделаем, как мы сделали с династией Сасанидов, и полностью уничтожим этих восточных неверных! — взревел от смеха Осман, и снял длинный топор со спины. Его глаза были жестокими и дикими.

— Хахаха, Абу Муслим, Осман, я давно не получал такого удовольствия. Как только мы убьем всех солдат династии Тан, мы вознаградим армию, а затем проведем праздник! — от души смеялся Айбак. Он уже мог представить, как счастлив будет халиф в Багдаде, когда услышит новость об этой победе.

Тем временем все на стороне Великой Династии Тан поморщились, увидев Абу Муслима и других арабских командиров, готовящихся вступить в бой.

Как только Осман, Айбак и Абу Муслим были готовы отправиться в путь, они внезапно услышали громкое урчание.

Тыгыдык!

Из-за высоких холмов восточной части поля битвы послышалась сильная дрожь.

Почти незаметный шум быстро превратился в громыхание. Было ясно, что это кавалерийская сила приближается к Таласу.

!!!Это внезапное событие ошеломило всех. Абу Муслим и другие только что собрались уходить, когда услышали топот копыт. Почти инстинктивно четыре Великих Генерала Аравии в замешательстве повернулись к Далуну Руозану и Дуву Сили.

Если подкрепление шло с восточной оконечности Таласа, это могли быть только тибетцы и западные турки.

Далун Руозан почувствовал их взгляд, но в этот момент у него было крайне плохое предчувствие. Хотя королевская столица и Святой Храм Великой Снежной Горы могли предположительно послать подкрепление, шансы на это были чрезвычайно малы.

— Это не наши люди! — Далун Руозан сказал по-арабски с крайне серьезным выражением лица.

Далун Руозан не нуждался в дальнейших объяснениях, так как все вскоре заметили могучего жеребца, завернутого в прочную бронзовую броню, что появился на холмах.

Вскоре над холмами показалось массивное знамя с золотым драконом, на них были видны пять золотых когтей.

— Знамя дракона!

Когти дракона на этом знамени заставили Дальуна Руозана содрогнуться. Он знал культуру Центральных Равнин, как тыльную сторону своей ладони. Дракон с четырьмя когтями и золотой дракон с пятью когтями представляли разные вещи. Золотой дракон с пятью когтями представлял верховного правителя Центральных Равнин, Императора Мудреца Великого Тана!

Любая армия, которая могла использовать штандарт императора, определенно не была обычной армией.

— Кавалерия Тунло!

Это имя сразу же выскочило на передний план ума Далуна Руозана, и он, наконец, узнал эту сильнейшую силу кавалерии Ху, служащую Императору Мудрецу. В то же время это было самое сильное подразделение, оставшееся с эпохи императора Тайцзуна!

— Убейте их!

На высоком холме бригадный генерал Чулуоху из армии Тунло сел на своего стойкого жеребца Тунло, и его глаза сразу же уставились на армию Откровения.

Прошло много лет с тех пор, как кавалерия Тунло была в бою. Как древняя и знаменитая армия поколения Тана Тайцзуна, кавалерия Тунло имела свою гордость. Эта битва сконцентрировала сильнейшие силы Аравии и Великого Тана и наблюдалась бесчисленными людьми.

Император Мудрец наблюдал из столицы, как и весь остальной мир. Тунло нуждались в такого рода битве, чтобы проявить себя перед Его Величеством и доказать Великому Тану свою силу и преданность. Арабы будут служить для этого лучшим фундаментом.

— Все, слушайте мой приказ! Убейте арабов! Пусть все знают силу кавалерии Тунло!

Глаза Чулуоха вспыхнули ярче звезд. Когда слова покинули его губы, из его тела вырвалась огромная воля к борьбе. Бум! Черные копыта, блестящее и гладкое, крепкое, как железо, стали цокать по холму.

Когда эти копыта приземлились, из-под ног Чулухоу вырвался огромный ореол, покрытый бесчисленными древними таинственными надписями, и разлетелся по полю битвы, как яростный водопад.

Эта строка взята из короткого стихотворения Ван Чанлин, известного своими стихами о Западных Регионах. Эта строка выражает решимость генерала, который, несмотря на то, что его армия была изодранной и желтой от долгого пребывания в пустыне, поклялся не возвращаться домой, пока он не захватит город Лоулан, знаменитый город на Шелковом Пути.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1089. Кавалерия Тунло и Армия Откровения!**

Бузз!

Οдин всадник Тунло за другим появлялись на холмах, каждый с одинаковым ореолом и в одинаковых бронзовых доспехах.

Произошло следующее изменение, и под кавалерией Тунло, в трех футах над землей, появился меньший золотой ореол.

Один большой и один маленький, один низкий и один высокий, оба ореола, появившись, вызвали взлет силы кавалерии Тунло. Их скорость, сила и ловкость выросли до удивительных уровней. Они быстро превзошли Божественную Βоенную Армию, Армию Божественной Тюрьмы и Высшую Боевую Армию, чтобы достичь уровня, бесконечно близкого к Армии Откровения!

Великий ореол Тунло!

Это была самая мощная способность, которой обладали Тунло. Это был ореол, уникальный для их людей. Он мог значительно увеличить каждый аспект силы Тунло. Тунло смогла стать самой сильной кавалерией в мире, по крайней мере, до прибытия Кавалерии Ушана, именно благодаря этому особому ореолу.

Более ста лет назад Кавалерия Тунло следовала за Императором Тайцзуном в его завоеваниях, оказывая большую услугу Ху и получая глубокое восхищение и доверие Тайцзуна. По этой причине сильнейшим Великим Генералам Великого Тана в ту эпоху было поручено исследовать боевой ореол Тунло. Посвятив много пота и крови усилиям, Великие Генералы преуспели в том, чтобы превратить оригинальный боевой ореол Тунло в еще более сильную версию, которая называлась Великим Ореолом Тунло.

Именно Великий Ореол позволил репутации и силе кавалерии Тунло подняться до еще больших высот, пока они не стали публично признаны как самая сильная сила кавалерии в Великом Тане. Μарка эпохи Тайцзуна была запечатлена на их телах, и, поскольку императорская семья одобряла их, их слава и честь не угасали, что позволило этой репутации сохраниться и в нынешнюю эпоху.

Румбл!

Раздался сильный грохот, и шесть тысяч кавалеристов Тунло затопили холмы. Земля сотрясалась и взлетала пыль, боевые кони ржали и гремели доспехи.

Даже отдаленная Армия Откровения была встревожена этим импульсом. Солдаты поворачивали головы в направлении кавалерии Тунло.

Шесть тысяч кавалеристов Тунло были молниеносны. Через несколько мгновений они пересекли десятки тысяч футов и оказались всего в пятидесяти тысячах футов от Армии Откровения.

— Все, слушайте мой приказ! Убейте их! — боевые кони армии Откровения неловко фыркнули, офицер вытащил меч и нацелил его на кавалерию Тунло.

Армия Откровения была сильной и уверенной в себе. Их гордость сделала их неспособными отказаться от любого вызова А сейчас не было никаких сомнений, что кавалерия Тунло бросила им вызов.

Румбл! Мгновение спустя пять тысяч солдат Армии Откровения поменяли направление. Их тела загорелись энергией, и они атаковали кавалерию Тунло.

В этот момент Ван Чун вздохнул с облегчением.

— Замечательно! Они наконец прибыли! — улыбнулся Ван Чун, как будто освободился от огромного бремени.

Бум!

Ηесколько мгновений спустя шесть тысяч кавалеристов Тунло столкнулись с пятью тысячами солдат армии Откровения.

В мгновение ока загрохотало оружие, доспехи, раздались крики лошадей и вибрация ореолов.

Свист! Мигающий золотой меч вонзился в плечо всадника Тунло. Почти в то же время всадник Тунло в бронзовых доспехах проник сквозь толстый энергетический барьер вокруг солдата армии Откровения и ударил его в грудь.

Внешние энергетические барьеры вокруг двух солдат также стали сражаться друг против друга. Силы солдата Армии Откровения было достаточно, чтобы одним ударом подбросить в воздух солдата Армии Сюаньу, но они не смогли продвинуться против столь же могущественной кавалерии Тунло. Когда два всадника пролетели мимо друг друга, стало ясно, что они равны, и ни один из них не смог одержать верх.

Игого!

Почти в то же время громоздкий боевой конь Тунло врезался в золотого боевого коня армии Откровения, словно столкнулись два валуна. В момент удара барьеры Звездной Энергии вокруг обеих боевых лошадей мгновенно разбились, после чего кости двух элитных боевых коней были раздроблены и сломаны огромной силой.

В этом единственном столкновении обе боевые лошади были убиты. Тем временем всадники, сидящие верхом, продолжали двигаться по инерции, летя вперед, пока не столкнулись с землей.

Клангклангкланг!

Звуки ударов непрерывно звенели в воздухе. Атаки Армии Откровения были жестокими и всепоглощающими, каждая из них была нацелена на смертельную точку, но атаки Кавалерии Тунло также были тщательно отточены и до крайности изысканны.

Кутайба с большим трудом обучил армию Откровения за десятилетия своей кампании. Из их числа в пять тысяч человек было видно, как много внимания уделяется их качеству и силе.

Хотя кавалерия Тунло не обладала таким же опытом, как Армия Откровения, унаследованные ими навыки были усовершенствованы в эпоху войны. С точки зрения жестокости, войны той эпохи превосходили войны, пройденные Кутайбой.

Тудтудтуд! В жестоком столкновении солдаты Кавалерии Тунло и Армии Откровения попадали на землю. Столь жестокая битва привела к головокружительным потерям с обеих сторон.

Но это было только начало. Когда шесть тысяч кавалеристов Тунло сражались с пятью тысячами солдат Армии Откровения, в небо устремился еще один хор ржащих лошадей.

Это ржание совершенно отличалось от ржания боевых лошадей Тунло. В мгновение ока появилась новая кавалерийская сила, атаковавшая сзади, как удар молнии. Эта сила была не так высока, как у кавалерии Тунло, но темно-золотые ореолы под их ногами были такими же тонкими, как бумажные ножи, и необычайно острыми. Они казались даже более пугающими, чем Великий Ореол Тунло.

— За Бога Войны!

— За старшего Су!

— За Великий Тан! Убей их!

Их вой разносился по земле. Их было всего четыре тысячи, и они испускали немного незрелое чувство, но чрезвычайно собранная и почти неостановимая Армия Откровения мгновенно погрузилась в хаос.

Шесть тысяч Кавалеристов Тунло уже заняли все их внимание и силы. Нападение четырех тысяч элитных солдат, находящихся в пиковом состоянии, стало невыносимым весом для Армии Откровения. Но Армии Откровения уже было слишком поздно что-либо предпринимать. В тот момент, когда они вступили в схватку с кавалерией Тунло, они заверили, что не смогут легко отступить.

Румбл! Произошло сильное потрясение, и солдаты, обученные Богом Великой Танской войны Су Чжэнчжэнем, атаковали Армию Откровения, нарушив хрупкий баланс между Армией Откровения и кавалерией Тунло.

Пять тысяч солдат армии Откровения мгновенно пришли в хаос. Это была самая мощная боевая сила на арабской стороне, но совместное нападение десяти тысяч солдат было просто слишком сильным. После нескольких обменов ударами Армия Откровения была разгромлена.

И это было еще не конец.

— Готовьсь! Огонь!

В ответ на холодный и отчужденный голос застонали и заскрипели шестерни, и было выпущено пять тысяч острых баллистических болтов. Среди сильного грохота полегло несколько рядов арабской кавалерии.

Пять тысяч баллист Су Ханьшаня наконец-то победили армию Щита Земли Кутайбы и прибыли, чтобы разобраться с остальными арабскими солдатами. Одним залпом они послали более десяти тысяч арабских кавалеристов в полет, заставляя их источать фонтаны крови.

— Слушайте мой приказ! Тысяча баллист в ряд! Выстраивайтесь в пять рядов и ждите, моего приказа!

Су Ханьшань был в ярости. Мощные десантные силы были собраны в десять тысяч солдат Армии Щита Земли. Если бы им удалось успешно приблизиться к стальной оборонительной линии под прикрытием Армии Щита Земли, они смогли бы оказать значительное давление на всю армию. По этой же причине пять тысяч баллист Су Ханьшаня постоянно их подавляли.

Но для этой цели армия баллист потратила большое количество баллистических болтов и также не смогла подавить любую другую часть поля битвы. С определенной точки зрения, это позволило армии Откровения полностью сокрушить левый фланг.

По замыслу Су Ханьшаня, пять тысяч баллист нужно было использовать для подавления элитной армии, такой как Армия Откровения.

Бум бум бум!

Мгновение спустя сосредоточенный огонь баллист прогремел над полем битвы. Впервые в этой битве пять тысяч баллист в пять аккуратных рядов покинули укрытие линии обороны, пробившись сквозь щели между стальными стенами.

Это был первый раз, когда армия баллисты оставила свои окопы, оказавшись совершенно без защиты. Их внезапный сдвиг сразу привлек внимание бесчисленной арабской кавалерии.

Танские баллисты в ходе битвы убили бесчисленное количество арабов. Если и была одна армия, которую арабы хотели уничтожить прежде всего, то, несомненно, это была именно армия баллисты, которая все время пряталась за линией обороны.

— Убью! В одно мгновение арабы бросились вперёд, как акулы, чувствующие кровь.

Бум! Бум! Бум!

От одного залпа тысячи арабских кавалеристов безжизненно падали на землю, их трупы летели назад в облаках пыли. Затем вторая группа, а затем третья… Под командованием Су Ханьшаня пять рядов баллист не просто стреляли вперед — они стреляли по кругу, стреляя во всех направлениях, кроме непосредственно позади себя.

— Убейте их!

— Уничтожьте их баллисты, и они больше не смогут нам угрожать!

Несмотря на то, что атаки армии баллист были чрезвычайно жестокими, они не могли полностью остановить бешеную арабскую атаку. Одна группа арабской кавалерии за другой вырывалась из тыла гигантскими волнами.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1090. Выходят Великие Генералы!**

— Пуск!

— Пуск!

— Пуск!

Волосы Су Ханьшаня развевались на ветру, в то время как его холодный и резкий голос звучал в ушах каждого: спокойный, уверенный в себе и совершенно бесчувственный. Хотя ближайшие арабские всадники были не менее чем в десяти футах от баллист, его голос оставался таким же спокойным и невозмутимым, как и прежде.

Румбл! Οдна волна арабской кавалерии за другой рухнула перед армией баллист. Шесть тысяч, восемь тысяч, десять тысяч, четырнадцать тысяч, восемнадцать тысяч, двадцать шесть тысяч… более сорока тысяч арабских кавалеристов оставили свои трупы, прежде чем, казалось бы, бесконечные крики и вопли, наконец, погасли.

Βдалеке бесчисленные взгляды уставились на армию баллист в море трупов и Су Ханьшаня в самом центре с выражением глубокого страха. Эта элитная арабская кавалерия сражалась на самых жестоких полях сражений, в которых они выковали свою решимость. Но перед лицом этой группы солдат, которые действительно казались сделанными из стали, все они чувствовали глубокий страх. Они не чувствовали никаких эмоций в этих солдатах, никакого страха, радости, паники, беспокойства… ни один из них не существовал.

Когда-то это были просто бандиты и разбойники Шелкового Пути. Кто бы мог подумать, что Су Ханьшань сможет превратить их в такую бесстрашную и решительную армию?

И это было еще далеко от завершения. Появление кавалерии Тунло и мощь, проявленная баллистической армией Су Ханьшаня, быстро вызвали цепную реакцию. Божественная Военная Армия, Армия Божественной Тюрьмы, Высшая Боевая Армия, Армия Драконьих Жеребцов… все элитные армии начали сплачиваться снова.

Когда одна сторона воспряла, другая сторона угасла. Μоральный дух Армии Кровавых Зверей, Армии Смерти, Бесстрашной Армии и Армии Железной Крови начал падать, беспокойство и ужас охватили их умы. Хотя, всего несколько минут назад они могли сохранять патовую ситуацию, их боевая мощь теперь упала, и они не смогли бороться против элитных армий Тана.

Ηезависимо от того, насколько сильна была армия, если она потеряет желание сражаться, она сразу же потерпит поражение.

Сквелчсквелчсквелч! Клинки кололи и рубили плоть, вызывая падение ряда за рядом среди арабских элитных армий.

Одна тысяча, две тысячи, три тысячи… В своих истощенных и деморализованных отрядах четыре арабские армии высшего класса быстро понесли тяжелые потери. Несмотря на то, что арабы были людьми, которые жили для битвы, даже им было бы трудно вынести смерть стольких первоклассных солдат.

В то же время тысяча баллист под командованием Чэнь Бина также демонстрировали свою мощь.

— Пуск! Пуск! Пуск!

Один залп за другим просвистели в воздухе. Хотя баллисты Чэнь Бина обладали не столько убойностью, как у Су Ханьшаня сколько силой, их все равно нельзя было недооценивать. Шесть тысяч, семь тысяч, восемь тысяч… десять тысяч. С того момента, как кавалерия Тунло вступила в бой, баллисты Чэнь Бина убили более десяти тысяч врагов.

— Потяни за волосы и двигай всем телом.

Разгром в трех районах был фатальным для арабских войск. Три стали четырьмя, потом пятью, потом шестью… Все больше и больше областей в их армии начали разрушаться под давлением противника.

За короткий период после появления кавалерии Тунло арабы потеряли шестьдесят тысяч человек!

Из-за массового разгрома — мамлюки, Великая Кавалерия Мутри и Кавалерия Небесных Волков застряли в непростом сражени с кавалерией Ушана. Ситуация слишком быстро перешла от «крупной победы» к «крупному поражению». Вся армия показала признаки полного краха.

— Это невозможно! — Губернатор Османа взревел, и его руки сжались в кулаки.

На лицах Абу Муслима и Зияда появились одинаково неприятные гримасы. Каждый из них верил, что Великий Тан приложил всю свою силу, чтобы у Тана больше не было подкреплений. Никто не ожидал, что прибудет второй отряд, и что эта волна подкрепления будет даже сильнее, чем первая.

— Отступление! Отступление!

— Дуньте в рога, прикажите армии отступить!......

У Абу Муслима было чрезвычайно мрачное лицо. Эта битва пошла совсем не так, как они предсказывали. Если они сейчас не отступят, их армия действительно полностью потерпит крах, и Тан, вероятно, прорвется сквозь нее.

— Айбак, Осман, ты должен остановить их, несмотря ни на что!

Внезапное изменение привело к совершенно другому результату этой битвы.

Сейчас Абу-Муслим планировал уйти. В то время как первоначальное намерение состояло в том, чтобы сокрушить Тан подавляющей силой, они теперь уходили, чтобы подавить Ван Чуна и других и не допустить полного уничтожения армии.

Буууум!

Рога звучали призывом к отступлению, звон раздавался в ушах арабов, тибетцев и турок. Арабы в тылу отступили первыми, в результате чего солдаты на линии фронта потеряли самообладание, отступая.

— Лорд Гао, лорд Чэн, сейчас самое время нанести удар! — слабо улыбнулся Ван Чун из-под знамени Великого Тана и вынул свой меч. Игого! Белокопытная Тень почувствовала волю своего хозяина и прыгнула вперед, преодолев более ста футов за один прыжок. Как мигающий свет, она перепрыгнула через стальные стены и приземлилась среди арабских войск.

Свист!

Ван Чун поднял меч, высвободив Искусство Уничтожение Богов и Демонов. В одно мгновение тысячи нитей Ци Меча, тонких, как пальцы, выстрелили во все стороны. СвушСвушСвуш! Ряды арабской кавалерии были убиты, прежде чем успели среагировать, в то время как Ван Чун продолжал идти вперед, даже не останавливаясь.

— Великое Искусство Инь Ян!

Когда Ван Чун выехал вперед, он поднял правую руку, сжатую в кулак, выпустив алую вспышку.

— Аааах! — закричал арабский всадник, находящийся на расстоянии более ста футов, и его внезапно схватила невидимая нить. Сдернутый с лошади, он взлетел.

Взрыв! Пока он еще был в воздухе, его энергия крови вырвалась из его тела и перетекла в Ван Чуна. Та же самая картина произошла вокруг Ван Чуна еще и еще раз, и один арабский всадник за другим истекал кровью из своего тела, которая стекала в Ван Чуна, как будто у него была собственная жизнь.

Тумптумптумп! При паническом ржании лошадей триста арабских кавалеристов погибли и упали на землю. Даже у их боевых лошадей кровь вырвалась из тел.

Но все это было только начало. Ван Чун поднял кулаки в воздух и ударил. Кровь и различные виды энергии, которые Ван Чун только что поглотил из арабской кавалерии, сконцентрировались в две массивные сферы кроваво-красной энергии. Они вырвались в воздух, как молния, догоняя и взрываясь посреди бегущей арабской конницы.

Румбл!

Мощная ударная волна энергии послала крошечные кусочки гравия и камня в воздух, как острые стрелы.

— Аааах! — раздался еще один крик, и сотни арабских кавалеристов отлетели в воздух, а их изуродованные конечности и части тела осыпались дождем.

Игого!

Белокопытная Тень продолжала лететь вперед, как молния, и наконец достигла тыла арабской конницы.

Фуууум! Объемная Звездная Энергия вырвалась из тела Ван Чуна и пронеслась над землей, отправив от четырех до пятисот элитных арабских кавалеристов, пролетевших более трехсот футов, в воздух. К тому времени, когда отступили их товарищи, они уже были мертвы.

— Бегите! Вышли их Великие Генералы!

Сотни тысяч арабских кавалеристов в полном беспорядке бежали на запад, как газели от стаи львов. Однако Ван Чун не продолжил преследование. Его взгляд быстро переместился на тысячу серебряных осадных орудий и Армию Кровавых Зверей, Бесстрашную Армию, Армию Железной Крови и Армию Смерти, расположенных позади них.

Игого!

Ван Чун пустил свою лошадь галопом.

— Отступление! Отступление! Отступление!

Армия Кровавых Зверей, Армия Бесстрашных, Армия Железной Крови и Армия Смерти также были в смятении. Они почти инстинктивно почувствовали опасность, и кавалерия Тунло, казалось, подавила армию Откровения, но было слишком поздно.

— Держи их!

Мораль всех элитных армий Великой Династии взлетела, и они немедленно бросились на своих врагов.

— Техника Бога Шести Конечных Величеств!

Пока обе стороны сражались друг с другом, в небе раздался величественный голос. Секунду спустя с небес свалился величественный и яростный луч Ци Меча.

Бум! В результате взрыва мусора и пыли Ци Меча пробил огромную яму шириной в сто футов и подбросил всех солдат Армии Смерти этой области в небо.

На поверхности они выглядели целыми и невредимыми, но их органы были в смятку.

С определенной точки зрения, солдаты Армии Смерти были даже сильнее, чем солдаты Высшей Боевой Армии, но они были всего лишь агнцами против Великого Генерала, такого как Гао Сяньчжи.

Бум!

Почти в то же время черный шар энергии приземлился в центре Армии Смерти. В воздухе раздались пронзительные крики, и черный шар взорвался, отбросив в небо сотни солдат Армии Смерти и облив землю их кровью.

Верховный Бог Запустения Чэн Цяньли также вышел на поле боя.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1091. Аравия отступает в поражении!**

— Οтступление! Все генералы, прикрывайте отступление! Солдаты, разбегайтесь и отступайте как можно быстрее! Не позволяйте себе сдерживаться!

Крикнув в панике на арабском языке, бригадный генерал Армии Кровавых Зверей замахнулся своим ятаганом и атаковал Βан Сили и Божественную Военную Армию.

Бум! В то время как Ван Сили готовился принять удар, алая Звездная Энергия скопилась перед Ван Сили и заблокировала атаку.

— Генерал Ван, этот человек… оставь его мне! — прозвучал молодой и уверенный голос. В мгновение ока перед Ван Сили появилась лошадь с четырьмя белоснежными копытами, настолько трансцендентная и божественная, что, казалось, наступала на облака. На спине этого божественного коня сидела молодая и стройная фигура.

Несмотря на то, что парень казался только семнадцати или восемнадцатилетним на поверхности, его темперамент и движения испускали ауру достойного и спокойного ветерана. Оказалось, что гора, а не человек, предстал перед всеми.

Ван Сили с облегчением вздохнул, глядя на спину Ван Чуна. К этому моменту битвы он уже истратил больше половины своей звездной энергии.

— Ха-ха, лорд Ван, раз так, я не буду вмешиваться. Я оставляю этого человека вам! — Ван Сили улыбнулся и отступил в сторону.

— Слухи намного хуже, чем видеть человека. — Это было первое впечатление Ван Сили о Ван Чуне. Армия Большой Μедведицы и Великий Генерал Большой Медведицы Гешу Хан несколько раз ссорились с Ван Чуном, и даже когда-то были планы создать проблемы для его Города Стали.

Даже после того, как его сделали маркизом, ни один из солдат Большой Медведицы не произвел на него очень хорошего впечатления.

Ηо, увидев его в лицо, Ван Сили вынужден был признать, что этот человек действительно обладал похвальной и заслуживающей доверия силой.

Мало того, что у Ван Сили больше не было никаких предубеждений относительно Ван Чуна, он был очень горд тем решением, которое он принял.

Участие в этой грандиозной битве, вероятно, станет самым гордым и волнующим событием в его жизни.

Ван Чун понятия не имел, о чем думал Ван Сили. Его внимание было полностью сосредоточено на бригадном генерале Армии Кровавых Зверей.

— Раз ты здесь, почему ты так спешишь уходить? — сказал на арабском языке Ван Чун бригадному генералу.

Командующий Армией Кровавых Зверей Мансур затрепетал при этих словах, как будто он был сильно напуган. Несмотря на то, что это был его первый раз на поле битвы в Таласе, он знал, что этот юноша был главнокомандующим армии Тана, самой важной личностью в этой битве.

— Пошли!

Ореол под Мансуром завибрировал, и он ударил своим ятаганом. Плотное черное облако тут же нахлынуло на Ван Чуна, и в глубине этого облака в воздухе образовался черно-красный световой меч, яростный и грандиозный.

Ударив своей саблей, все тело Мансура поднялось с земли, и он с удивительной скоростью пустился наутек.

— Хм, ты действительно можешь сбежать? В его ушах прозвенел ледяной голос. Еще до того, как он поднялся на сто футов, в воздухе появилась мощная сила притяжения, схватившая его и тянущая его назад.

Мало того, сильный ветер стал веять на тысячу футов вокруг него. Крики наполнили его уши, и Мансур мог видеть, что вся арабская кавалерия в этом диапазоне была оттянута назад невидимой силой.

— Раз ты здесь, расслабься и послушно прими смерть!

Ван Чун и его Белокопытная Тень стояли посреди пылающей пыли. Когда он довел свое искусство Великого Небесного Творения Иньян до предела, на его плечах появились изображения солнца и луны, золотые и красные. Их цвета стали более ослепительными, а внешний вид — более подлинным.

Сила иллюзорного солнца и луны заставила Мансура лететь назад еще быстрее.

— Солнечный топор!

У Мансура не было времени думать! Из его тела вырвался золотой свет. Все тело Мансура превратилось в массивный золотой топор, поразивший Ван Чуна.

Бог Солнца!

Это был один из древних богов, которым поклонялись арабы. Говорили, что его оружием был гигантский золотой топор. Высшая техника Мансура имела форму этого бога солнца и его оружия.

Мансур использовал эту технику, чтобы убить бесчисленных людей на поле битвы, распыляя иностранных генералов и их лошадей.

Но когда солнечный топор Мансура упал, он, казалось, ударил невидимую стену, которая блокировала его в воздухе. невидимый энергетический барьер, казалось, также обладал искажающей силой.

Румбл! Прежде чем Мансур успел среагировать, сила искажения расширилась до радиуса около ста футов, охватывая солнечный топор Мансура.

Секунду спустя, с сильным грохотом, солнечный топор Мансура раскололся, как зеркало.

— Не хорошо! — Мансур чувствовал глубокое беспокойство. Он хотел бежать, но было слишком поздно. В мгновение ока сквозь густое облако появилась фигура со знакомым лицом.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Голос звучал в его ушах. Прежде чем Мансур успел среагировать, Ван Чун уже ударил его ладонью по груди. Мгновение спустя кровь и боевая энергия Мансура ворвались в тело Ван Чуна.

— Нет!

Лицо Мансура было охвачено глубоким страхом, но он ничего не мог сделать. Его тело было заморожено, и он мог только смотреть широко открытыми глазами, как вся его энергия исчезает в теле Ван Чуна.

Потребовалось лишь мгновение, чтобы энергия Мансура была выпита. Его волосы и кожа сморщились, а его тело сдулось, как проколотая кожаная сумка. Напротив, и без того чудовищная энергия Ван Чуна разрослась до еще больших размеров.

Взрыв!

Ван Чун спустился на землю и, взмахнув рукой, швырнул высохшую шелуху Мансура в землю, положив конец жизни арабского бригадного генерала.

Даже имея всю энергиею Мансура, Ван Чун не достиг уровня Великого Генерала, но получил значительное повышение и мог ожидать прорыва в любой день.

Какое приятное чувство! Если это продолжится, я наконец смогу достичь уровня Великого Генерала и вернуться к совершенствованию своей прошлой жизни!

Ван Чун медленно убирал свою технику, и его разум гудел.

Когда Ван Чун был Святым Войны, у него было много мощных техник, но его нынешний уровень совершенствования не давал ему возможности использовать их. В тот момент, когда он прорвется на уровень Великого Генерала, освоение этих техник стало бы таким же легким, как вода, протекающая через канал, для челвоека, обладающего талантом и способностями Ван Чуна. В то время он поднялся бы на совершенно новый уровень силы.

Бузз!

Пока Ван Чун думал, он внезапно почувствовал сильную опасность. Хотя он не мог определить ее источник, его тело уже отреагировало. Его череп чувствовал, как будто он взорвется.

— Чун-эр, осторожно! — внезапно раздался голос Старика Демонического Императора.

Ван Чун почти мгновенно бросился в сторону. Почти в то же время там, где стоял Ван Чун, появилась фигура с ладонью, пытающейся его прихлопнуть.

Бум!

Завыл ветер, и заклубилась пыль. Бесчисленные люди наблюдали, как массивный луч золотого Ци Меча, длиной десять тысяч футов, пронзил небеса, как нисходящий столб, но его сразу же ударила массивная ладонь, как гора. Это столкновение мгновенно уничтожило и меч, и ладонь.

Кутайба!

Это имя вспыхнуло в голове Ван Чуна, и его глаза обратились к фигуре в золотых доспехах, богу, спустившемуся на землю, которым был Кутайба.

Хотя Кутайба ничего не сказал, только молча смотрел, но как только он появился, он стал бесспорным центром поля битвы. Кказалось, что он стал центром всего мира.

Все замолкли, звуки битвы стихли. Неподвижный Кутайба не смотрел ни на Ван Чуна, ни на кого-либо еще на поле битвы. Его глаза были устремлены на Старика Демонического Императора, стоящего напротив него.

В то же время, Старик Демонический Император, в хлопающей на воздухе мантии, так же смотрел на Кутайбу с безмятежным выражением лица, и глубокими глазами.

Два сильнейших эксперта на поле битвы были в тупике, их энергия была обширной и непреклонной.

Через некоторое время Кутайба обернулся и сказал одно слово.

— Отступаем!

Он сразу начал ехать обратно в тыл. Десятки тысяч арабских кавалеристов окружили его, как прилив, и стали отступать на запад.

Тыгыдык!

Гао Сяньчжи подъехал к Ван Чуну и спешился рядом с ним.

— Ван Чун, что нам теперь делать? Должны ли мы продолжать преследовать? — спросил Гао Сяньчжи.

В то же время, Чэн Цяньли рассеял свое преображение Верховного Бога Запустения и бросился к Ван Чуну с выражением предвкушения на лице.

Старик Демонический Император также повернулся к Ван Чуну, ожидая его решения.

Взглянув на бегущую арабскую армию, Ван Чун явно выглядел довольно взволнованным.

Если они будут преследовать, они смогут полностью победить арабов.

Но Ван Чун быстро взглянул на пасмурное небо и подавил свой импульс.

— Нет времени. Это сражение уже заняло слишком много времени. Кроме кавалерии Тунло, все остальные, вероятно, полностью истощены. Более того, наступает ночь, и Кутайба с Абу Муслимом находятся в своих пиковых состояниях. Если мы их станем преследовать, победа, на которую мы надеемся, не гарантирована! — сказал Ван Чун.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1092. Заседание после боя!**

Самым большим табу в военной стратегии было сражение ночью. Можно было устраивать местные засады или мелкие набеги, но условия ночью не были благоприятны для крупномасштабных сражений. Если внимательно изучить историю, можно обнаружить, что решающие сражения ночью были крайне редки. Причина была в том, что ночью зрение, восприятие и даже способность командира командовать своими солдатами были значительно снижены.

Были даже случаи, когда страх и беспорядок заставляли солдат нападать на членов своей собственной стороны или делать прямо противоположное тому, что им было приказано. Ночью они в конечном итоге будут врага сотни ли и в конечном итоге потеряются в центре вражеской территории.

— Это все, что мы можем сделать. Армия Железной Стены понесла тяжелые потери и всячески измотана. Я боюсь, что она даже не сможет преследовать арабов. — со вздохом сказал Гао Сяньчжи.

Это была крайне редкая возможность, но время было не подходящее. Армия понесла серьезные потери, и, хотя Гао Сяньчжи не хотел, ему пришлось отказаться от этой возможности.

— Независимо от времени, Кутайба всегда будет препятствием! — со вздохом ответил Чэн Цяньли. Пока они не устранят огромную угрозу, которой являлся Кутайба, Великий Тан никогда не сможет заявить о победе. Когда эксперты его уровня сражались, одних только ударных волн было бы достаточно, чтобы нанести тяжелые потери истощенным силам Тана.

Буууум!

Вскоре раздался звук рога, и все солдаты Великого Тана отступили, как отлив. Вдалеке кавалерия Ушана также отстала от мамлюков, Великой Кавалерии Мутри и кавалерии Небесных Волков, возвращаясь к линии обороны.

Боевые действия при нахождении в меньшинстве были чрезвычайно тяжелыми для их силы.

Когда Великий Тан отступил, то же самое сделали и арабы. Армия Кровавых Зверей, Армия Железной Крови, Бесстрашная Армия, Армия Смерти и Армия Тибра под покровом темноты полностью покинули поле битвы.

Ван Чун, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Янь и Старик Демонический Император стояли рядом, неподвижно наблюдая за арабами. Через некоторое время Ван Чун наконец отвел взгляд, натягивая поводья и возвращаясь в Талас.

— Скажи Сюй Кейи, чтобы он начал подведение итогов потерь! — сказал Ван Чун.

......

Ночь наступила очень быстро, и Сюй Кейи тоже очень быстро закончил подсчитывать потери.

— Лорд Маркиз, мы понесли тяжелые потери в этой битве. В общей сложности более сорока тысяч наших людей были убиты. У нас также двадцать тысяч других жертв. У нас осталось шестьдесят тысяч человек, способных сражаться, включая кавалерию Тунло.

Наступила ночь, но Талас был ярко освещен. Сюй Кейи упал на одно колено, сообщая это. Выражение его лица было очень серьезным.

Изначально Талас защищали сто десять тысяч солдат, и с помощью кавалерии Тунло и солдат, которых обучил Су Чжэнчэнь, это число было доведено до ста двадцати тысяч. Но в этой битве было убито более сорока тысяч человек, а двадцать тысяч были ранены. Более половины армии погибло в этой битве. Это был, несомненно, тяжелый удар.

Это была цена, которую заплатил Великий Тан, чтобы противостоять нападению сотен тысяч арабов.

— Что по арабам?

В мерцающем свете факелов Ван Чун стоял, держа руки за спиной. Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Старик Демонический Император оглянулись, услышав вопрос, светящийся в их глазах.

— Мы не получили определенного числа, но, по нашим оценкам, они должны были потерять более двухсот тысяч. Из них более восьмидесяти тысяч были убиты нашей армией баллист! — строго сказал Сюй Кей.

С момента создания Великого Тана баллисты всегда были смертоносным и пугающим оружием на любом поле битвы. Под командованием Ван Чуна и Су Ханьшаня метод использования баллист сделал шаг вперед, претерпев крайнюю модификацию, чтобы создать армию баллист, способную вызывать страх и трепет у любой армии.

Все вздохнули с облегчением, услышав слова Сюй Кейи.

— Это означает, что общая численность боевой силы арабов, тибетцев и западных турок составляет всего около двухсот шестидесяти тысяч! — сказал Гао Сяньчжи.

Великий Тан многое потерял в этом сражении, но напавший на них, Аравия, потерял еще больше. Коэффициент потерь в этой битве был почти один к трем. На смерть каждого солдата династии Тан пришлись три арабские элитных солдата. Это сделало потери несколько приемлемыми.

— Да! — стоящий на коленях Сюй Кейи с уважением добавил: — Самые большие потери с нашей стороны были связаны с армией Сюаньу, причем большинство было причинено армией Οткровения Кутайбы. Из более чем двадцати тысяч солдат, убитых этой армией, почти пять тысяч были солдатами Армии Сюаньу.

Слова Сюй Кейи вселили мрачное настроение в зале. Βсего в армии Сюаньу было восемь тысяч человек, и это была одна из элитных армий высшего класса Великого Тана. В этом столкновении Армия Откровения убила пять тысяч человек. Это была самая тяжелая потеря.

Сорок тысяч человек погибли в бою, двадцать тысяч из них были убиты Армией Откровения. Это был действительно пугающий результат.

Сюй Кейи опустил голову и продолжил:

— Кроме того, хотя арабы потеряли более двухсот тысяч, исходя из того, что мы наблюдали, потери на ранней стадии были среди более слабых солдат. Остальные солдаты были сильнее и их основная сила практически не пострадала. В будущем Армия Кровавых Зверей, Армия Железной Крови, Бесстрашная Армия и Армия Смерти будут по-прежнему представлять для нас огромную угрозу.

Те, кто мог пережить жестокую битву, всегда будут элитой элиты. Это был принцип, который всегда будет оставаться верным. Более того, оборонительные возможности высококлассной армии всегда превосходят возможности других солдат. Таким образом, Армия Смерти, Бесстрашная Армия и Армия Железной Крови, возможно, были вовлечены в ожесточенную и жестокую схватку с силами Великого Тана, но их потери были не такими серьезными, как предполагалось.

Вдумчивый взгляд мелькнул в глазах Ван Чуна, но он быстро пришел в себя и махнул рукой на Сюй Кейи.

— Я понимаю. Встань с колен.

Тан имел в своем распоряжении более пятидесяти тысяч солдат, но в Аравии было около двухсот шестидесяти тысяч солдат. Соотношение от одного до пяти было нелегким. Однако солдаты, которых оставил Великий Тан, были лучшими из лучших. Более того, более шести тысяч баллист были полностью невредимы и должны были стать самой критической силой в будущих сражениях Великого Тана с арабами.

Ван Чун повернулся к Су Ханьшаню.

— Су Ханьшань, каково состояние армии баллист? Сколько баллистических болтов у нас осталось?

— Μы потратили большое количество баллистических болтов в сражении с арабами. Хотя мы также отправляли людей собирать баллистические болты с поля битвы, у нас осталось не так много. В общей сложности у нас около семидесяти тысяч болтов. В среднем каждая Баллиста может выстрелить еще четырнадцать раз.

Каждый болт баллисты Тана был изготовлен из стали высшего качества. Это означало, что они были чрезвычайно тяжелыми и что армия будет двигаться тем медленнее, чем больше она несла. Су Ханьшань был вынужден рассмотреть эту проблему, и поэтому, чтобы прибыть в Талас, имея возможность как можно скорее укрепить Ван Чуна, Су Ханьшань не стал везти огромную гору баллистических болтов, как представлялось большинству людей. Он привез столько, сколько посчитал подходящим.

Ηо битва с Далуном Руозаном на дороге, а затем битва с арабами истощили его запасы, оставив ему только семьдесят тысяч, и это было после того, как Су Ханьшань сделал все возможное, чтобы вытащить болты с поля битвы.

Брови Ван Чуна почти незаметно нахмурились. Если у каждой баллисты было только четырнадцать болтов, то он должен был быть чрезвычайно осторожен с тем, как армия баллист будет использована в предстоящем сражении, следует следить за тем, чтобы каждый баллистический болт стрелял только после тщательной калибровки и прицеливания. Но, если все будет так, как задумано, семьдесяти тысяч баллистических болтов было достаточно, чтобы нанести арабам разрушительный удар.

Эти мысли очень быстро прошли через его разум, и затем Ван Чун повернулся к Чулуоху и нескольким офицерам Тунло.

— Генерал, моя глубокая благодарность! — искренне сказал Ван Чун.

Чулуоху холодно фыркнул и поднял голову, грубо ответив:

— Хммм! Нет необходимости, чтобы вы меня благодарили. Мы пришли не ради вас. Все это было по императорскому указу, ради Великого Тана!

Все остальные в зале слегка поморщились.

В конце концов, Ван Чун был верховным главнокомандующим сил Тана в Таласе и имел большие заслуги. Если бы не он, Великий Тан уже был бы побежден. Чулуоху и другие Тунло действовали слишком высокомерно.

— Лорд Маркиз!

Глаза Ли Сие вспыхнули холодным светом, но прежде чем он успел что-то сказать, Ван Чун остановил его.

— Это хорошо. Пусть их. — небрежно улыбнулся Ван Чун.

Ван Чун, естественно, понимал, почему Чулохоу был так зол. В тренировочном лагере Куньу Ван Чун победил сына Великого Генерала Тунло Абуси, Абутуна, а также привязал его обнаженное тело к бамбуковому шесту в Усадьбе Отклоняющего Клинка, полностью его тем самым унизив. Это также унижало всю кавалерию Тунло. Было бы гораздо страннее, если бы Чулуоху не рассердился на это. Но для Ван Чуна индивидуальные предрассудки Чулуоху не были важны в этой войне. Пока у них был Императорский Указ и они энергично сражались на поле битвы, этого было достаточно.

Ван Чун отбросил эти мысли и вскоре обрел спокойное выражение лица.

— Чулуохоу, генерал Ван, мне все равно, что вы двое обижены. — Приглушенный грубый голос внезапно раздался в комнате, сразу же привлекая внимание. — Великий Тан должен победить в этой войне. Это воля Его Величества, и никому не позволено противостоять ей.

Бум! Массивная нога в броне топнула в углу. В то же время энергетический шторм, наполненный интенсивной тьмой, охватил зал. Мгновенно все заметили гигантского Императорского телохранителя в черных доспехах, а также тонкое и древнее боевое знамя в его руке.

Немного напряженная атмосфера мгновенно расслабилась. Чулуохоу в страхе опустил голову, а Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и другие проявили уважение.

Хотя никто не узнал этого охранника в черной броне и не знал, как он выглядел под своей чудовищной броней, на нем была печать Императора Мудреца, чего было достаточно.

В Таласе охранник в черной броне мог быть аватаром Императора Мудреца.

— Ван Чун, письмо Императора Мудреца уже доставлено вам. Вы читали его?

Голос охранника в черных доспехах был лишен эмоций, и хотя все могли слышать его слова, его взгляд был прикован только к Ван Чуну.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1093. Боевое знамя крови девяти драконов!**

Ван Чун улыбнулся и кивнул.

— Мы не подведем!

— Хорошо!

Эти слова явно ободрили охранника в черной броне, и энергия, исходящая из его тела, стала намного мягче.

— Тогда я должен побеспокоить генерала этим вопросом!

Его отношение к Ван Чуну полностью изменилось, и все его тело начало источать уважение и почтение.

Улыбающийся Ван Чун быстро перевел взгляд на боевое знамя в руке охранника в черных доспехах.

Я не думал, что Его Величество пришлет это легендарное боевое знамя. С этим знаменем все будет совершенно иначе. Я наконец смогу использовать это образование.

Мысли Ван Чуна завибрировали, пока он смотрел на старое пестрое знамя. Когда-то он потратил огромное количество времени и энергии на поиски этого знамени, но его усилия ничего не дали. Когда Император Мудрец скончался, самое легендарное боевое знамя Центральных Равнин исчезло вместе с ним, и никто другой не смог его найти. Это было огромной потерей как для Ван Чуна, так и для всех Центральных равнин.

На этот раз Ван Чун не хотел ничего другого, кроме как найти это боевое знамя. Но Центральные Равнины были такими же огромными, как море, и Ван Чун понятия не имел, с чего начать. Найти его — было гораздо легче сказать, чем сделать. Но Ван Чун никак не ожидал, что в решающий момент этой войны перед его глазами появится знамя, которого он так жаждал.

Боевое знамя Крови Девяти Драконов!

Это было одно из самых сильных боевых знамен Центральных Равнин. По слухам, это боевое знамя возникло более тысячи лет назад в эпоху Великого Ханьского Императора У. В то время известный Чемпион Маркиз Хо Цубин [1]использовал это знамя в формировании, возглавляя армию в завоевании Сюнну на севере. За тысячу лет это образование изменялось из поколения в поколение, становясь все сильнее и сильнее. В эпоху императора Тайцзуна эт образование стало всемирно известно, под названием кавалерия Леопардового Тигра Драконьего Копья.

Боевое Знамя Крови Девяти Драконов было ядром этого формирования. В эпоху Тайцзуна это был самый мощный ритуальный инструмент на Центральных Равнинах и высший символ могущества армии Великого Тана.

По этим причинам Ван Чун так неустанно искал это боевое знамя.

— Ли Сие, передайте мой приказ. Армия Драконьих Жеребцов, Божественная Боевая Армия, Армия Божественной Тюрьмы и Кавалерия Тунло… пусть все соберутся на втором учебном полигоне в Таласе! Генерал, времени мало, поэтому я должен вас беспокоить пойти тоже.

Эти последние слова были сказаны охраннику в черных доспехах, который держал знамя в одной руке.

Οхранник вышел вперед и решительно заявил:

— Этот генерал сделает все возможное, чтобы выполнить свой долг!......

За пределами Таласа, между двумя линиями обороны, холодный ветер пронзил мир тишины. Кавалерия была отправлена на первую линию обороны, и даже отряд Сабли Мо был развернут для обороны. Но второй тренировочный полигон в Таласе кишел активностью. Армия Драконьих Жеребцов, Армия Божественной Тюрьмы, Божественная Боевая Армия… все армии высшего класса собрались и подвергались интенсивным тренировкам. Β их распоряжении был только один день, чтобы завершить эту тренировку, поэтому Ван Чун мог полагаться только на свои превосходные способности, чтобы подготовить своих людей как можно быстрее.

Румбл!

Целая ночь была потрачена на тренировки, грохот доспехов непрерывно разносился по городу.

......

В то же время арабский лагерь также был строго охраняем. Дневная битва была чрезвычайно интенсивной, и даже Армия Откровения вступила в бой, но Тан вышел победителем, даже забрав более двухсот тысяч жертв. Для тщеславных арабов, которые верили, что победа в конечном итоге будет за ними, это, несомненно, было огромным психологическим ударом.

Испытав ужасную боевую мощь Великого Тана, все арабы вели себя так, словно столкнулись с могущественным противником: десятки тысяч факелов освещали арабский лагерь, пока там не стало так же ярко, как днем. Более ста команд вышли на патрулирование, что является еще одним признаком того, что Аравия очень серьезно относилась к Великому Тану.

Свист!

По внешнему периметру арабского лагеря не было ветра, но внезапно замерцал факел, и его пламя уменьшалось, как будто кто-то дул на него. Группа патрульных солдат увидела это зрелище и замедлила движение, а глаза их расширились.

— Слишком холодно. Даже факелы начинают поражаться.

— Что здесь происходит? Я чувствую, что сегодня холоднее, чем обычно.

Исходя из обычных обстоятельств, до первого снега еще два месяца, но сейчас стало еще холоднее, чем если бы пошел снег!

Арабы вдруг начали общаться между собой.

Изменение погоды началось несколько дней назад, но по какой-то причине сейчас температура начала падать еще быстрее.

Арабский всадник что-то заметил и указал на другого всадника, и его голос выражал его шок.

— Рафур! Посмотри на свои доспехи!

Эти слова привлекли остальных всадников, и вся арабская конница вокруг факела повернулась, чтобы посмотреть на Рафура.

Во мраке никто сначала ничего не заметил, но в конце концов, благодаря свету огня, они могли разглядеть, как белые пятна скопились на доспехах Рафура.

— Μороз!

Тонкий слой кристаллов заставил всех тревожно плакать. Почти в то же время солдаты поняли, что их собственные доспехи тоже были покрыты тонким слоем льда. Кроме того, холодный воздух просачивался сквозь трещины в доспехах, и как иглы, и проникал в их тела. Даже арабские элитные воины начали ощущать легкий холодок.

Арабские всадники молча смотрели друг на друга.

В это время совершенно другая сцена происходила в центре арабского лагеря.

— Ублюдки! Стая бездельников! Вы проиграли силе восточной неверной кавалерии! Какой позор! — яростные крики Айбака проникали сквозь палатку и гремели в ночном небе.

Даже полотно палатки яростно дрожало от рева Айбака. Было легко увидеть, насколько он был зол.

Айбак не показывал ничего подобного на поле битвы, но как только она закончилась, Айбак больше не мог сдерживаться.

Ηепобедимые мамлюки Аравии, даже боладая помощью Метеоритного Звездного Металла Первосвященника и Ореола Фараона, потерпели поражение от Кавалерии Ушана Великого Тана всего за одну схватку. Даже если бы Айбак умер, он на осмелился бы поверить в это.

Золотая фанера непобедимости мамлюков была полностью разрушена. Это было полное унижение как для Аравии, так и для мамлюков.

— Милорд, мои извинения. Мы были небрежны и не ожидали, что они будут использовать такой трюк против нас.

Фейсал и другие офицеры мамлюков опустили головы, словно испуганные страусы. Они, естественно, понимали, как проиграли эту битву, но то, что четыре тысячи кавалеристов Ушана атакуют их фланги, были просто слишком неожиданным. Даже сейчас Фейсалу не удалось избавиться от шока этой скрытой атаки.

— Ублюдок! Ты споришь?! — Айбак покраснел от ярости.

— Ничего, кроме мусора! — ледяной голос, лишенный эмоций, эхом разнесся по палатке. Резкий комментарий заставил Айбака, Фейсала и всех мамлюков в палатке сильно поморщиться.

Хотя Айбак делал выговор своим людям, это было внутренним вопросом среди мамлюков. Со статусом Айбака в Аравийской Империи, даже Абу Муслим не осмеливался сказать такие вещи, поскольку это было равносильно совершению тяжкого преступления против Айбака и мамлюков, несомненно, неразумного курса действий. Но когда Айбак и Фейсал увидели, кто сказал эти слова, их ярость быстро угасла, а на их лицах появилось выражение молчаливого уважения.

— Кутайба!

Будучи богом арабской войны и верховным губернатором войны, он мог сказать все, что хотел, перед мамлюками, такими как Айбак и Фейсал, и никто даже не попытался бы возразить. Причина была проста: никто из них не мог его победить!

В этот момент Абу Муслим встал и стал посредником.

— Кутайба, сейчас не время обвинять друг друга. Каждая волна подкреплений, которую получает Великий Тан, сильнее, чем предыдущая. Особенно та группа кавалерии, которая появилась в конце, даже способная противостоять Армии Откровения. Я чувствую, что император Великого Тана мог послать свою самую могущественную силу. Это определенно плохая новость для нас!

Армия Откровения была самой элитной силой Кутайбы и одной из лучших в Аравии. Даже Абу Муслим должен был признать это.

Любая армия, которая могла сражаться с Армией Откровения на равных и даже подавить ее, не была обычной силой. По крайней мере, даже армия Железной Стены Протектората Анси не имела такой возможности. Абу Муслим решил, что только Император Великого Тана может обладать такой мощной армией.

Битва за Талас длилась много дней, и обе стороны ввели бесчисленные войска. Показалось, что Император Великого Тана наконец-то отозвался.

Слова Абу Муслима мгновенно заставили замолчать находящихся в палатке. Даже Кутайба стал спокойнее.

— Актуальная задача — обсудить, как мы можем победить Великий Тан, уничтожить его военную мощь и упокоить весь восточный мир… Не забывайте, что Его Величество Халиф ждет от нас новостей! — строго сказал Абу Муслим.

Губернатор Осман вдруг заговорил с мрачным выражением лица.

— Но, если они продолжат прятаться за стальными стенами, нам будет очень трудно проявить силу наших солдат, независимо от того, сколько мы туда их отправим. Кроме того, теперь у них даже больше солдат высшего класса, чем у нас!

Под его командованием находились две армии высшего класса — Армия Обезглавливателей и Армия Тибра, и обе они понесли тяжелые потери в этой битве. Это было то, что Осман никогда даже не представлял. Шахматная фигура уже сошла с доски и двигалась в непредсказуемом направлении. Высокомерие арабов было полностью развеяно, и даже амбициозный Осман понял, что они столкнулись с противником, с которым никогда не сталкивались прежде.

— Тан не может прятаться за своими стенами вечно, и эта война определенно не та, которую Тан может остановить с помощью нескольких стальных стен.

Пока Абу Муслим говорил, он поднял голову и осмотрел толпу.

— Кутайба, наше самое большое преимущество сейчас в том, что мы превосходим их в Великих Генералах. Это вместе с нашими силами означает, что у нас есть надежда победить этих неверных. Но мне нужно, чтобы вы сотрудничали со мной завтра!

[1] Хо Цубин был полководцем династии Хань с ослепительной, но короткой военной карьерой, которая длилась от 18 лет до его безвременной кончины в 24 года. Он играл решающую роль в кампаниях по изгнанию Сюнну, кочевой конфедерации, из коридора Хекси, обеспечивающего доступ династии Хань в Западные Регионы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1094. Приказ Кутайбы!**

Каждый видел силу Кутайбы своими глазами. Οдин поток Ци Меча от него мог бы отправить тысячи стальных стен в полет и открыть разрыв для остальной части арабской армии. Таким образом, был еще большой шанс победить Βеликий Тан.

Кутайба был полностью заключен в золотые доспехи, что делало невозможным увидеть выражение его лица. Как только все поверили, что он откажется, Бог Войны Аравии кивнул.

— Хорошо! Тем не менее, никому из вас не разрешается трогать этого старика в черной одежде из Тана. Этот человек может умереть только от моих рук!

Все были ошеломлены этой просьбой, но быстро согласились. Кутайба был самым сильным губернатором Аравии, и даже Абу Μуслиму иногда было трудно бороться с ним, но в Таласе он действительно столкнулся с кем-то, кто мог бы противостоять ему и блокировать его атаки, — старцем с востока. Это было неприемлемо для высокомерного Кутайбы.

Хотя Кутайба согласился на просьбу Абу Муслима, но все же больше из желания убить этого таинственного старика. Ηо никто не был настолько глуп, чтобы указывать на это, а тем более возражать против его просьбы.

— Есть еще другое дело. — вдруг заговорил Зияд, сразу же привлекая внимание всех остальных. Абу Муслим, Айбак и Осман с удивлением оглянулись.

— Тибетцы и западные турки больше не могут вести себя так, как раньше. В этой битве каждый из них послал только одну армию и никаких других солдат. Наша Аравийская Империя уже потеряла более двухсот тысяч солдат в этой кампании, в то время как тибетцы и западные турки потеряли всего лишь двадцать тысяч. Поскольку они хотят быть союзниками с нашей Аравией и наслаждаться плодами нашего завоевания, они не могут прятаться за нашими спинами. Если они хотят собрать урожай, они должны появиться на передовой! — торжественно объявил Зияд.

Будучи заместителем губернатора Востока, Зияд был недоволен тибетцами и западными турками. На первом этапе этой битвы, если бы тибетцы и западные турки работали вместе с арабами и атаковали с тыла, теперь ситуация была бы совершенно иной. Зияд и Абу Муслим, возможно, уже прошли бы Талас.

Абу Муслим молчал с задумчивым видом в глазах.

Абу Муслим наконец принял решение и строго заявил:

— Сообщите им! Мы сделаем, как вы предлагаете!

Если бы это могло принести ему победу, Абу Муслим больше не заботился о последствиях.

......

— Тан действительно слишком силен. Император Великого Тана, кажется, уже обратил внимание на эту область. Он отправил кавалерию Тунло. Следующим шагом будет участие самого Императора в кампании!

Вдали от арабов собрались Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче, Дуву Сили и другие. Говоря об Императоре Мудреце Великой Династии Тан, Хуоба Сангье выглядел глубоко встревоженным.

В Великом Тане Император был не просто Императором. Даже Хуоба Сангье знал, что самым сильным экспертом на Центральных Равнинах был не какой-либо императорский Великий Генерал или какой-то скрытый эксперт, принадлежащий к какой-либо секте. Скорее это был Император Мудрец, скрытый в глубинах Большого Танского Императорского Дворца. Титула «Император Мудрец» было достаточно, чтобы увидеть его статус на Центральных Равнинах и во всем восточном мире.

В конце концов, великолепный золотой век Великого Тана был создан не кем иным, как Императором Мудрецом!

Если бы этот человек появился в Таласе, сцена на поле битвы, вероятно, была бы совершенно другой.

— Не беспокойтесь о таких вещах. Государь не может безрассудно ступить на поле битвы. — внезапно сказал Хуошу Хуйцан. — Если бы мы были на юго-западе, если бы Гелуофен не подверг себя риску, мы бы так быстро не потерпели поражение! И Мэнше Чжао не был бы в подобном положении, где он является полным вассалом Великого Тана, до сих пор выплачивая огромную компенсацию. Нашим главным приоритетом является завтрашнее сражение!

Хуошу Хуйцан повернулся к Далуну Руозану, и его глаза наполнились беспокойством.

— Великий Министр, эта битва стала печальным поражением. Я чувствую, что арабы, вероятно, вызверятся на нас!

Далун Руозан ничего не сказал, но его глаза наполнились беспокойством. Он был в полном согласии с Хуошу Хуйцаном по этому вопросу.

С тех пор, как Кутайба и два других арабских Великих Генерала прибыли в Талас, отношения между У-Цаном и Аравией постепенно стали усложняться. Более того, Далун Руозан чувствовал, что власть над полем битвы необъяснимым образом перешла от Абу Муслима, с которым всё было согласовано, к военному губернатору Кутайбе.

Это означало, что союз между У-Цаном и Аравией был уже не таким прочным, как прежде, и что теперь нужно было рассмотреть еще много переменных.

— Сейчас не время размышлять о таких вещах. Наш союз с арабами будет иметь смысл только в том случае, если мы выиграем эту битву. В противном случае У-Цан потеряет все надежды на борьбу с Великим Таном. — строго напомнил Далун Руозан.

Независимо от того, насколько была сложна ситуация, Далун Руозан всегда мог извлечь из хаоса самую важную информацию.

— Я не знаю, поняли ли это все остальные, но самое большое преимущество арабов в этой войне, их самая большая сила, это не элитные солдаты, а военный губернатор Кутайба. Все солдаты считают его богоподобным, и он является основой их морального духа. Но, похоже, Кутайба встретил достойного противника! — Далун Руозан глубоко посмотрел на Дусуна Мангпоче.

Никто не знал происхождения этих двух старейшин, но Далун Руозан и тибетцы не впервые сталкивались с ними. Впервые они с ними столкнулись, когда тибетцы напали на подкрепление Великого Тана во главе с Су Ханьшанем. Что касается Дусуна Мангпоче, это была уже его третья встреча с этими двумя людьми!

Дусун Мангпоче ничего не сказал, но его лоб незаметно дернулся, в то время как вспышка душевной боли промелькнула в его глазах.

Он знал, о чем говорил Далун Руозан. В битве за треугольный разрыв на северо-восточном углу Тибетского плато эти два старейшин заставили Дусуна Мангпоче бежать и уничтожили почти всю его армию. Это также привело к тому, что весь северный район У-Цана был лишен солдат и неспособен дать отпор Великому Тану, только наблюдая за вторжением на плато.

Дусун Мангпоче даже недавно слышал, что они построили там огромное ранчо, чтобы разводить боевых лошадей. Это было унижение, которое гордый Степной Орел, вероятно, никогда не сможет смыть.

Через некоторое время Дусун Мангпоче усмирил свои эмоции и наконец заговорил.

— Оставьте этого человека мне. В будущем никто не сможет остановить Кутайбу.

Топ топ топ!

В этот момент тяжелые шаги разрушили тишину в палатке. Вскоре после этого раздался голос, говорящий по-арабски.

— Присутствует ли Великий Министр У-Цана Далун Руозан? — голос имел трель, уникальную для арабов.

Далун Руозан выглядел немного удивленным, но ответил:

— Входи!

В палатку вошел волосатый арабский гвардеец с ястребиными глазами и высоким носом.

Арабская стража попала прямо в точку.

— Великий Министр, лорд-губернатор приказал, чтобы в завтрашнем сражении У-Цан развернул своих солдат и сделал все возможное для сотрудничества!

Бузз!

Далун Руозан моментально поморщился от этих слов.

— Что говорит араб? — внезапно спросил Дуву Сили.

Далун Руозан, не колеблясь, рассказал, что сказал арабский гвардеец. В одно мгновение настроение в палатке изменилось, даже Хоушу Хуйцан выглядел несколько рассерженным. Он знал, что арабы нацелят свою ярость на них, но он не предполагал, что это будет так быстро. И казалось, что арабы действительно хотели, чтобы тибетцы были в Авангарде и служили пушечным мясом.

Прежде чем Далун Руозан смог ответить, Даян ЭрСунронг не смог сдержаться.

— Эти ублюдки выходят за борт!

Для молодого гения Даяна ЭрСунронга из клана Даян такие люди, как Далун Руозан, Дусун Мангпоче, Хуошу Хуйцан и Дуву Сили, были высшими существами, действительно важными личностями. Но именно поэтому он счел просьбу арабов настолько неприемлемой.

— Хахаха, Великий Министр, тебе нужно, чтобы я убил его? — сказал дерзкий и дьявольский голос.

Дама Тримо, бригадный генерал королевской линии Ярлунг, похлопал по золотому кинжалу Будды на своем ремне и засмеялся. Его взгляд был острым, как лезвие, и непрерывно осматривал арабского гвардейца, словно кусок мяса на разделочной доске.

— Ублюдок! Что ты планируешь делать! — взревел крепкий арабский гвардеец. Хотя он не понимал тибетский, взгляд Дамы Тримо ясно отражал его намерения.

— Дама Тримо, остановись! — строго приказал Хуошу Хуйцан.

Дама Тримо имел чрезмерно смертоносный характер, о котором все слышали, и сейчас, конечно, было не время для внутренних раздоров.

— Ха-ха, с тех пор как Великий Генерал заговорил, я полагаю, что смогу оставить в живых этого невежественного негодяя. — злобно усмехнулся Дама Тримо.

Хуошу Хуйцан имел необычайную дружбу с Великим Генералом Ярлунгом Намри Сунтяном. Более того, все на плато знали о преданности Хуошу Хуйцана У-Цану. Дама Тримо, возможно, был чрезвычайно смертоносным человеком, но он восхищался и уважал этого верного Великого Генерала.

Далун Руозан быстро махнул рукой и отпустил арабского гвардейца. Палатка снова затихла, и все сосредоточились на Далуне Руозане.

У арабов были свои жалобы на тибетцев, что можно было увидеть из сегодняшнего совещания. Возможно, эти двое не имели общего языка, но после ужасных потерь в сегодняшней битве арабы неожиданно не пригласили тибетцев и западных турок на свое ночное совещание. Недовольство арабов можно было увидеть и в том приказе, который передал арабский гвардеец.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1095. Следующий день, еще одна битва!**

— Великий Министр, что нам теперь делать? Должны ли мы действительно служить Авангардом для арабов завтра? — сказал Хуошу Хуйцан, шагнув вперед.

— Я чувствую, что более приоритетным является определение того, был ли это приказ Абу Муслима, или это был приказ Кутайбы или Οсмана. Мы были союзниками только Абу Муслима. Если приказ исходил из уст одного из тех тщеславных арабских правителей, возможно нам не нужно относиться к этому серьезно. — прокомментировал Дусун Мангпоче с серьезным выражением лица и задумчивым взглядом.

— Сейчас не время задаваться вопросом, какой губернатор отдал приказ. Независимо от того, кем он был, он уже получил одобрение Абу Муслима. Арабы понесли слишком много потерь, поэтому они надеются, что, отправив нас на поле, они смогут уменьшить свои потери. Β этом нет ничего странного. Во имя нашего альянса и для победы над нашим общим врагом мы, вероятно, не сможем в этот раз не выйти на поле! — вздохнул Далун Руозан.

Текущее состояние этой битвы было далеко от того, что первоначально предсказывал Далун Руозан. Далун Руозан был гораздо больше обеспокоен Великим Таном, чем недовольством арабов.

— Хахаха, Далун Руозан, я не думал, что ты будешь испытывать трудности из-за такого незначительного вопроса. — Смеясь, Дуву Сили шагнул вперед, и его глаза вспыхнули резким светом. — Арабы высокомерны и тщеславны и смотрят на нас свысока: давайте пойдем на поле и покажем им нашу силу! Не только Великий Тан и Аравию можно считать сильными мировыми империями!

В отличие от других, Дуву Сили, казалось, не очень заботился об арабском приказе. Наоборот, он, казалось, ожидал этого конфликта.

— Солдаты обучаются тому, чтобы их можно было использовать за тысячу дней в один момент. Поскольку Великому Μинистру трудно, пусть завтра западные турки возьмут Авангард! — уверенно заявил Дуву Сили.

В палатке было абсолютно тихо, все в шоке уставились на Дуву Сили. Далун Руозан задумчиво уставился на Дуву Сили, а затем, казалось, понял.

......

Ηочь быстро прошла, и наступил новый день. Дул сильный ветер и была холодная температура. За пределами Таласа земля была покрыта слоем белого инея, как и две стальные линии обороны.

Солдаты, стоящие за линией обороны, дрожали, явно страдая от холода. Погода была еще холоднее, чем вчера. С каждым днем регион к западу от гор Цун становился все холоднее. Хотя сейчас было еще не время для снегопада, для Таласа было мало различий.

Даже обычные солдаты могли чувствовать ненормальную погоду, но настроение в Таласе оставалось мрачным. Изменение погоды было гораздо менее важным, чем предстоящая битва.

Буууум!

Ревущий рог разрушил безмятежность раннего утра. Тихий арабский лагерь ожил, как пробуждающийся монстр, и группа арабских солдат начала стремительно приближаться к Таласу.

Игого!

Ржание лошадей, крики людей, грохот доспехов — все это смешалось в сильный грохот. Четыре черных аравийских военных знамени, развевающихся на холодном утреннем ветру, начали быстро приближаться к первой стальной линии обороны.

Четыре могучих фигуры ехали под чёрными боевыми знаменами, доблестные и достойные. На самом фронте армии ехала золотая фигура, солнце, упавшее на мир смертных, которое сразу привлекло внимание каждого.

— Это Кутайба! — Сообщите об этом Милорду!

Перед первой линией обороны танские солдаты трепетали при виде этой фигуры, вся их сонливость исчезла, чтобы смениться напряжением.

— Хиах! — разведчик сел на своего боевого коня и быстро въехал в Талас.

— Ха-ха, арабы уехали, так что теперь наша очередь!

Дуву Сили прищурился, из его глаз вырвался острый свет, а его лицо охватило волнение.

— Хиах!

Дуву Сили сразу же поскакал вперед на своем черном коне, поднимаясь в воздух, к полю битвы. Позади него взревели и закричали ряды западнотюркской кавалерии, взволнованно следуя за ними.

Аууу!

За ними следовали десятки тысяч массивных серых волков, даже больше, чем людей. Их клыки развевались на ветру (шутка юмора русского переводчика).

— Пошли!

Дальше в тылу Далун Руозан и Хуошу Хуйцан отвернулись от Дуву Сили и отдали свои собственные приказы. Вскоре после этого почти семьдесят тысяч тибетских кавалеристов устремились вперед.

Воздух был мрачным, над Таласом завывал ветер. Смерть точила косу. Ее волосы развевались на ветру.

Бум!

Вскоре после того, как уехали арабы, с высоких стен Таласа раздался оглушительный металлический стук, и его ворота распахнулись. Энергичная армия, сверкая глазами, стройными рядами вышла из города.

Их броня была покрыта шрамами и рубцами, но это не заставляло их казаться потертыми. Напротив, эти доспехи излучали стойкую волю, закаленную в сотнях сражений. Семь звезд в форме ковша на их груди четко отражали их личность.

Божественная Военная Армия!

Божественная Военная Армия понесла значительные потери во вчерашнем сражении, но после ночи объединения, солдаты Божественной Военной Армии вернулись к своим пиковым показателям во всех аспектах: сила, мышление, мораль и звездная энергия.

Грохот продолжbлся, и Армия Божественной Тюрьмы, Армия Драконьих Жеребцов, Армия Ревущих Тигров… собрались все высококлассные армии Великого Тана. Спины воинов были прямыми, а лица энергичными. В самом тылу этой армии находились Ван Чун, Ван Ян, Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли, — высшие командиры династии Тан.

Гао Сяньчжи едва выехал за городские ворота, как кое-что заметил и скривил лоб.

— Ван Чун, что-то не так. Арабское формирование, похоже, отличается от вчерашнего.

Он почти инстинктивно заметил, что арабское образование немного отличается.

Взглянув, Ван Чун не мог удержаться от смеха.

— Ха-ха, похоже, что шахматная фигура, которую мы заложили ранее, собирается показать свое влияние. Западные турки готовы вступить в бой!

— Арабы понесли слишком много потерь во вчерашней битве. Возможно, Кутайба и Абу Муслим планируют использовать Дуву Сили в качестве пушечного мяса.

— Пушечное мясо?- у Гао Сяньчжи повыпадали брови от этих слов.

— Под этим я подразумеваю козлов отпущения. — слабо улыбнулся Ван Чун.

Буууум!

Рога снова заревели, и группа Кутайбы остановилась. Оба противника вошли в отдаленное противостояние, проходящее в мрачной атмосфере. Командиры соответствующих армий, Кутайба и Абу Муслим, Ван Чун и Гао Сяньчжи, встретились взглядами. Это столкновение, казалось, вызвало искры в воздухе.

Как и все остальные, подавляющее большинство из них смотрели на Ван Чуна, сидящего на своей Белокопытной Тени. Даже бог арабской войны Кутайба теперь обратил внимание на молодого главнокомандующего династии Тан.

— Ван Чун, кажется, ты уже бельмо у него в глазу. Ты должен быть осторожен в этой битве. — разразился смехом Гао Сяньчжи.

— Ха-ха, просто дай им попробовать. Я боюсь, что их атаки не сломают мою Кармическую Боевую Броню. — слабо улыбнулся Ван Чун.

Окружающие люди не могли не рассмеяться над этим комментарием. У Ван Чуна не было самого высокого уровня боевых искусств среди присутствующих, но его защитные способности были настолько высоки, что было действительно очень мало людей, которые могли бы с ним сравниться. Даже Кутайбе было очень трудно убить его, а тем более другим. Более того, Старик Демонический Император и Деревенский Вождь Ушан тоже были здесь. Даже если Кутайба и Абу Муслим что-то замышляют, у них не будет шанса.

......

— Когда начнется битва, сначала убей этого парня! — злобно посмотрел вдаль Айбак.

— Он не сможет бежать. В этом сражении, будь то он или Гао Сяньчжи, все они умрут!

Бум! Осман сделал два шага вперед, его лицо было холодным и зловещим.

Тан мог выиграть вчерашнюю битву, но их преимущество было не очень значительным. Арабы превосходили их по численности и еще не отправили своих лучших командиров.

Осман повернулся к Абу Муслиму и сказал:

— Абу Муслим, мы потеряли достаточно наших людей. Пусть тибетцы и западные турки пойдут первыми. Пусть они раскромсают на части края Тана. В конце концов, они все армии востока!

Абу Муслим был главным сторонником этого союза и настоящим исполнителем. Естественно, было бы лучше, если бы он был одним из тех, кто прикажет тибетцам и западным туркам

— М-м! — Абу Муслим кивнул и позвал курьера.

— Передайте мой приказ. Сообщите западным туркам и тибетцам подготовиться к выходу!

— Подчиненный доставит приказ! — курьер поклонился и быстро ушел.

Получив сообщение от арабов, Дуву Сили от души рассмеялся. В его глазах не было страха, только полоса ожидания.

— Хахаха, Шамаск, Чекун Бенба, наша очередь идти! Передай мой приказ! Все солдаты, готовьтесь к атаке!

Прошло больше месяца с тех пор, как он получил секрет феноменов образования. Дуву Сили почти каждую ночь и каждый день тренировался в этой технике и уже выработал собственное понимание феноменов образования. Он проникся принципами, которые он постигал, благодаря своей собственной карьере и опыту, и был уверен, что сила явлений формирования теперь стала даже больше, чем она была изначально. Прямо сейчас Дуву Сили был уверен в сражении с любым возможным противником.

Солдаты обучались тысячу дней, чтобы их можно было использовать в одно мгновение. По мнению Дуву Сили, поле битвы в Таласе было лучшим местом для западных турок, чтобы дебютировать. Дуву Сили хотел использовать эту сцену, чтобы показать всем силу западных турок. Это также была лучшая возможность показать арабам, что западные турки заслужили большую долю пирога в их будущей гегемонии над миром.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1096. Преодоление феноменов тюркской свиты!**

Аууу!

Вой пронзил небо. Первыми двинулись не Дуву Сили и его двадцать тысяч элитных солдат, а огромное море массивных серых волков, которые следовали за Дуву Сили из тюркской степи.

Οблака пыли стали вздыматься вверх, и воющие стаи волков бросились на первую стальную линию обороны. За ними последовали бесчисленные западно-тюркские солдаты, размахивавшие оружием в воздухе и ревущие, устремленные к стальным стенам.

Какрэк!

Βскоре после того, как эти двадцать тысяч солдат пришли в движение, в воздухе разразился раскат грома. Над западнотюркской кавалерией начали собираться грозовые тучи, немедленно отбрасывая темную тень на западнотюркскую армию.

Румбл! Издалека можно было увидеть множество молний, вспыхивающих в темных облаках. И в этот момент появления этих грозовых облаков вся западно-тюркская конница, казалось, пришла в восторг. Их сила, скорость и ловкость начали расти.

Даже Абу Μуслим, Осман и Зияд были несколько озадачены этим зрелищем. Сила, проявленная западными турками в этот момент, заставила арабов взглянуть на них в новом свете.

— Ублюдок… он скрывал свою силу! — глаза Хуобы Сангье вспыхнули гневом.

В битве с подкреплениями Су Ханьшаня им явно нужна была такая сила, но негодяй решил действовать неуклюже и не использовал феномен формирования.

— Дуву Сили всегда планировал сохранить феномен формирования ради такого момента. Почему еще ты думаешь, что Дуву Сили был таким радостным прошлой ночью? — спокойно сказал Далун Руозан, глядя вперед.

— Он просто хочет получить больший срез добычи! — Умение Дуву Сили в симуляции слабости было на таком уровне, что любой, кто не знал его истинных целей, очень легко был бы одурачен его словами и действиями и попал бы в его ловушки. Ηо это был не тот случай с Далуном Руозаном, который мог видеть сквозь Дуву Сили и его секреты, как будто тот был сделан из стекла.

— Иди, мы должны также подготовиться! — Далун Руозан направил свою лошадь вперед.

......

Свист!

В порывистом ветре куски песка и камня стучали по стальным стенам, создавая яростный звон от ударов. Когда Ван Чун увидел огромное море волков, устремляющееся к нему, он не смог сдержать улыбку.

Это действительно тот случай, когда Ли Гуй пытается ограбить Ли Куи. 1Для Дуву Сили желание использовать против меня феномен образования — это действительно забавно!

Игривая улыбка появилась на губах Ван Чуна, и он смотрел на армию западных турок, бросавшуюся с запада, как удар молнии.

Семена, которые он посеял более месяца назад, наконец-то начали цвести и приносить плоды. Теперь пришло время пожинать урожай.

Тем временем волки Дуву Сили и его солдаты становились все ближе и ближе к первой линии обороны. Дуву Сили выбрал отличную область для атаки, именно левый фланг, который был сильно поврежден во время вчерашней битвы Армией Откровения. Армия Откровения выбила значительное количество стальных стен в этом районе, и вся линия обороны была изогнута и до сих пор не полностью отремонтирована.

— Какой умный парень! — Ван Чун не мог не похвалить его.

Дуву Сили был хитрым человеком до глубины души, и пользовался любой возможностью, которую только мог обнаружить. Но, если Дуву Сили думал, что он может получить здесь какое-то преимущество, он глубоко ошибался.

Приготовьте ульи!

— Сюэ Цяньцзюнь, будьте готовы выйти на поле!

— Да! Офицер пойдет умирать! — Сюэ Цяньцзюнь слабо улыбнулся, как будто ожидал этого приказа. Поклонившись, он ушел.

Несколько мгновений спустя смешанная армия ферганцев, карлуков и танских солдат перешла на левый фланг.

Дуву Сили видел все это и был в ярости.

— Ублюдок… что он планирует? Он думает, что это может победить мою армию?

Феномен формирования был высшей техникой кавалерии, высшей формой силы среди всех армий. При культивации феномена формирования, сила армии получит огромный импульс. То, что Ван Чун планировал использовать эту пеструю группу солдат для сражения с ним, заставило Дуву Сили чувствовать себя глубоко униженным.

Он не верил, что это была ошибка или случайность. Все знали о понимании Ван Чуна военной тактики. Он был уверен, что Ван Чун пытается унизить его.

— Хм, передайте мой приказ! Скажите Шамаску и Чекун Бенбе убить этих танских солдат и пробить левый фланг. Не оставляйте ни одного солдата живым! — злобно сказал Дуву Сили.

Битва была на грани начала. Почти сто тысяч серых волков вырвались из холодного ветра и бросились на левый фланг Великого Тана. На этот раз были отправлены все серые волки. Они были Авангардом западных турок и также использовались, чтобы исследовать силу Великого Тана.

У Дуву Сили не было арабских Серебряных Бегемотов, и он не мог блокировать баллисты Великого Тана, но ничего из этого не имело значения. Огромное море массивных волков было идеальной живой крепостью.

— Готов!

Серые волки были теперь так близко, что можно было увидеть обломки, поднятые их лапами, их белые клыки и слюну, стекающую с их ртов. В этот момент все стальные стены заскрипели, и на их поверхности открылись многочисленные отверстия, и из них появились острые наконечники стрел.

Триста футов, двести футов, сто футов…

— Пуск!

Бум! Бум! Бум!

Большие стальные стены на левом фланге Тана стали похожи на огромных зверей, мгновенно высвобождающих бесчисленные стрелы. Эти стрелы покрывали небеса и охватывали всех серых волков в радиусе нескольких сотен метров.

Ауууу!

Серого волка ударили по середине короткой металлической стрелой и пригвоздили к земле, а затем второй, третий, четвертый… Десятки тысяч серых волков были пригвождены к земле плотным залпом стрел.

— Готово! Огонь! — послышалось больше скрипов и стонов, и второй залп стрел раздался по пятам первого.

Ауууу! Волки с горечью завыли. Поскольку волки бежали слишком быстро, после того как их поразили стрелы, их тела продолжали бросаться вперед в длинных полосах пыли, останавливаясь только через десять с лишним метров, позволяя их крови хлынуть по земле.

Шамаск вытащил свою саблю и строго приказал:

— Все, слушайте мой приказ! Бегите вперед, пока Тан готовится к следующему залпу!

Ульи Великого Тана казались злобными. Каждый их залп был дождем смерти, но они были не так страшны, как казались. Залпы были ужасающими, но ульи нужно было перезаряжать после каждого из них. Разрыв между залпами был идеальным шансом для западных турок нанести удар.

— Чертов Тан! Приготовься быть убитым!

Шамаск прижал свое тело к своей лошади, и намерение убивать показалось в его глазах.

После трехдневного расставания на человека нужно было смотреть новыми глазами, и теперь западные турки обладали такой силой, что, если они могли прорваться к линии обороны левого фланга, Тан постигла бы та же участь, что и вчера, когда они сражались против армии Откровения: будут заколоты, словно свиньи.

В прошлых битвах западные турки всегда были подавлены, но теперь настало время западным туркам восстать и очистить свой позор.

Румбл! Пока улья Тана перезаряжались, земля стонала под безумным напором почти двадцати тысяч западных турок.

— Убью!

Их крики потрясли небеса, и они бросились на левый фланг.

Бум бум бум!

Перезарядка была быстро закончена, и вскоре воздух снова наполнился завыванием стрел. Одна волна, две волны, три волны… количество серых волков перед линией обороны быстро сокращалось. К тому моменту, когда волки находились всего в нескольких метрах от стальной линии обороны, они понесли потери более чем в шестьдесят тысяч особей. Перед лицом такой ужасающей силы убийства некоторые из окружающих волков инстинктивно почувствовали страх и разбежались в стороны. Экран волков перед Шамаском и его людьми сразу же стал чрезвычайно тонким.

— Поднимите щиты! — приказал Шамаск, когда они собирались войти в диапазон действия ульев. Он сам первый потянулся за большим щитом под своей лошадью и стал держать его перед собой. В то же время ореолы под Шамаском, Чекун Бенба и другой западнотюркской кавалерией стали вибрировать чаще. Это был признак того, что атака находилась на последней стадии.

Взрыв!

В тот момент, когда Шамаск и его люди закончили свои приготовления, небо наполнилось стрелами, но все они с грохотом упали с больших щитов.

Игого!

Раздался громкий, как раскат грома, грохот по всему полю боя. Но это произошло не от боевого коня Шамаска или от боевого коня любого из его людей.

Шамаск мгновенно почувствовал что-то и в тревоге поднял голову. Оон увидел крепкого черного боевого коня, вылетевшего из левого фланга и поднимающегося в воздух, когда тот атаковал людей Шамаска.

Это было похоже на сигнал, который заставил бесчисленных боевых коней мчаться через разрыв в первой линии обороны, как могучая волна.

— Чего?

Шамаск и Чекун Бенба были потрясены этим зрелищем. Смешанная сила наемников и танских солдат осмелилась покинуть линию обороны и начать штурм. Никто из них даже не осмелился представить такую возможность.

— Убейте их!

Сердце Шамаска бурлило от ярости.

История о том, как Ли Гуй пытался ограбить Ли Куи, — это история из китайского романа «Маржа воды». — Ли Гуй был бандитом, который грабил других, притворяясь Ли Куи, но одной из его целей в итоге оказался Ли Куи, который избил его.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1097. Еще одна битва!**

— Все, слушайте! Первая группа солдат будет в позиции Кан, вторая будет в позиции Кун, третья будет в позиции Цянь, а четвертая будет в позиции Ли2… Все будет так же, как мы тренировались! Вы поняли?!

За первой линией обороны Сюэ Цяньцзюнь смотрел взволнованно на западнотюркскую армию. Пронзительные облака и внушающий благоговение гром были не более чем шуткой для Сюэ Цяньцзюна.

Посмел бороться с Лордом Маркизом в плане схем! Дуву Сили, тебе еще далеко от его уровня!

С этой мыслью Сюэ Цяньцзюнь устремился вперед, в то время как Банахан и король Гангке были еще быстрее, обогнав Сюэ Цяньцзюня, чтобы приветствовать Шамаска и Чекунца Бенбу.

Кан, Кун, Цянь, Ли… это были указания по компасу, используемому на Центральных Равнинах, и наемники Западных Регионов не знали, что они имели в виду. Таким образом, Ван Чун разместил несколько танских солдат среди каждой группы наемников и заставил танских солдат возглавить атаку.

С грохотом и ревом смешанная сила ферганцев, карлуков и Танцев, насчитывающая более десяти тысяч человек, с поразительной скоростью обрушилась на западных турок.

Аууу! Перед лицом внезапного нападения кавалерии Тана, волка ударили по лбу крепким конским копытом, которое сломало его кости. Его труп покатился по земле и еще не скоро остановился.

Тем временем холодный свет вырвался из рядов атакующей кавалерии и ударил другого крупного волка. Хотя волк почувствовал опасность и убрал свою шею, было слишком поздно. Во вспышке света серый волк был разрублен пополам.

Десятки тысяч волков завыли от боли, когда были раздавлены этой пестрой силой кавалерии Тана. Смелость волков наконец ушла, и они испуганно рассеялись.

Теперь между западными турками и этой пестрой силой, посланной Таном, больше не было препятствий. Что еще более важно, обе стороны ехали на максимальной скорости и были на расстоянии менее двухсот футов.

Бум!

Как раз перед тем, как две армии собирались столкнуться, над головой раздался мощный гул. Шамаск и Чекун Бенба испугались, и в их ушах разразился гром. Над головами этой «толпы», посланной Великим Таном, начали собираться облака. Это был явно также «феномен образования».

— Невозможно!

— Ублюдок!

Шамаск и Чекун Бенба сразу же пришли в бешенство. Но прежде чем они успели среагировать, более десяти тысяч танских солдат разделились на восемь групп и врезались в феномен формирования западных тюрков.

Οдин маленький и один большой, один слабый и один сильный — впервые на иностранном поле битвы в Таласе столкнулись два типа явлений формирования.

Казалось, время остановилось. Дуву Сили, Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче и даже далекие Кутайба, Абу Муслим и Айбак — все смотрели.

Даже арабы были очень соблазнены древней и могущественной силой явлений формирования.

— Сейчас самое время увидеть окончательный результат! — Βан Чун и Гао Сяньчжи тоже смотрели на левый фланг со странным светом в глазах.

Бум!

Гигантский топор, казалось, ударил в небе, когда столкнулись две армии, и явление формирования, появившееся над двадцатью тысячами западнотюркских кавалеристов, было внезапно разделено на две части, затем эти две части разделились на бесчисленные куски, и исчезли без следа.

— Нет!

Вдалеке глаза Дуву Сили широко раскрылись, и он почти перестал дышать. Он потратил немало усилий, взяв Чэнь Бина в заложники, ведя переговоры с Ван Чуном и даже замышляя против Далуна Руозана, чтобы наконец-то получить в свои руки технику явлений формирования и изучать ее. Он никак не ожидал, что она разорвется на части в одно мгновение.

В этот момент все надежды и амбиции Дуву Сили растворились в прах.

Но это было только начало.

В тот момент, когда явление формирования было разбито, раздался ужасный крик, и энергии бесчисленных кавалеристов западных тюрков были брошены в хаос, в результате чего они были сбиты со своих лошадей смешанной силой кавалерии Тана. Их сила, которая была усилена явлениями формирования, испарилась в считанные секунды.

Более того, крушение формирования вызвало негативную реакцию всех солдат. Μало того, что они были не в состоянии поддерживать свой повышенный уровень силы, их уровни совершенствования быстро стали снижаться, в то время как их Звездная Энергия становилась безудержной. Они были совершенно неспособны сражаться с кавалерией Великого Тана.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

После столкновения двух армий разразились бесчисленные крики, и тюркская конница была сбита с лошадей, сабли пронеслись по их шеям, источая брызги крови. Четыре тысячи, шесть тысяч, восемь тысяч… всего за несколько секунд западные турки понесли ужасные потери.

— Отступление! Отступление!

Ηепрерывный звук падающих трупов заставил лицо Шамаска исказиться и заплакать.

Западно-Тюркский Каганат развернул менее двадцати тысяч солдат для этой битвы. Потеря более восьми тысяч в первом же столкновении была тяжелой раной.

Игого! Перед левым флангом Тана все покрылось хаосом.

У Дуву Сили была противная гримаса на лице. Если внимательно посмотреть, можно заметить, что он сжал кулаки, которые слегка дрожали.

Но как только западные турки начали бежать, из-за них послышался стук копыт…

— Убью!

Сразу за Шамаском и Чекуном Бенба ехала огромная армия тибетских солдат. Всего за несколько минут они преодолели промежуточную территорию и нанесли удар по армии Великой Династии Тан.

— Убейте их!

Даян ЭрСунронг, Дарлаг Нитсай, Кили Сулонг и другие взревели, и ворвались в линию обороны Тана.

Когда молодые вундеркинды великих кланов атаковали линию обороны Тана, сабли в их руках испустили энергичные потоки сабельной энергии.

Бум бум бум! Энергия сабли направила в воздух значительное количество танских солдат.

И прямо за ними, в огромном облаке пыли, появилась огромная арабская армия.

Вид этой огромной армии атак арабской кавалерии оказал огромное психологическое воздействие, как будто эти всадники могли прыгнуть через линию обороны и растоптать их под ногами.

Лицо Ван Чуна мгновенно стало мрачным.

Западные турки и тибетцы были просто закуской для этой битвы. Арабы никак не думали полагаться на них.

— Готов! — Ван Чун махнул рукой и отдал приказ.

Криииак! Шесть тысяч баллист расположились над линией обороны Тана и нацелились на арабов.

В других местах вдоль линии другие солдаты заняли свои позиции.

— Пуск!

Су Ханьшань махнул рукой, и бесчисленные болты баллист вылетели, как драконы, ревущие из моря. Несмотря на то, что баллисты Тана не впервые демонстрировали свою силу на поле битвы, пронзительный вой заставлял всех дрожать от страха.

Бах Бах бах! В мгновение ока бесчисленные всадники были пробиты баллистическими болтами, но солдаты позади них даже не замедлились. Они использовали различные методы, чтобы стимулиать своих лошадей двигаться с максимальной скоростью.

Если не было никакой возможности защититься от баллист Великого Тана, лучшим способом было бы сократить время, необходимое для атаки, чтобы уменьшить потери, понесенные во время нападения.

Румбл! Арабская кавалерия ехала над полем трупов, разогнавшись до пугающих скоростей.

— Цуй Пяоци, будьте готовы! — вдруг сказал Ван Чун, не сводя глаз с напряженного поля битвы.

— Этот генерал пойдет! — донесся холодный и глубокий голос, источавший волю к борьбе.

Цуй Пяоци, сидя на крепком боевом коне, высоко поднял голову и выпрямил спину, обнажив меч. Позади него более семи тысяч кавалеристов Ушана были расположены в упорядоченные ряды. Их мышцы напряглись, как натянутые тетивы, пока они готовились к атаке.

Во вчерашнем сражении кавалерия Ушана сражалась один против трех, и тремя ее противниками были мамлюки, Великая Кавалерия Мутри и Кавалерия Небесных Волков. Эта битва привела к гибели трех тысяч человек. Это была самая большая потеря, которую кавалерия Ушана когда-либо понесла со времени своего основания, но кавалерия Ушана также нанесла много потерь своим трем противникам.

— Выйди!

По приказу Ван Чуна семь тысяч кавалеристов Ушана вылетели вперед, как острые стрелы.

Румбл! Земля, казалось, была на грани разрушения, когда семь тысяч кавалеристов Ушана выехали с первой линии обороны и ворвались в расположение арабских солдат, прежде чем те смогли отреагировать.

— Ах!

Арабы мгновенно пришли в замешательство, когда кавалерия Ушана проехалась по ним, как будто они были сделаны из бумаги. Семь тысяч кавалеристов Ушана сражались с врагами, которых было более чем в десять раз больше, чем их, но не проявляли никакого страха.

Пять тысяч, семь тысяч, восемь тысяч, десять тысяч… Арабские элитные солдаты не смогли отразить ни одного удара от конницы Ушана. Всего за несколько коротких мгновений арабы потеряли почти десять тысяч челвоек, в то время как кавалерия Ушана практически не пострадала. Их атака вызывала в арабской армии абсолютный хаос.

— Айбак, пора твоим людям идти! — внезапно заговорил Абу Муслим и его глаза вспыхнули.

Эти позиции являются частью восьми триграмм и каждая из них связана с направлением. В большинстве вариантов восьми триграмм эти положения соответствуют северу, югу, востоку и западу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1098. Драконы сражаются на поле! (I)**

— Хммм! Я бы понял, даже если бы ты ничего не сказал! — уставился вдаль Айбак. Его глаза сияли холодным светом.

— Фейсал, если ты поставишь тот же спектакль, что и в прошлый раз, ты можешь прийти ко мне со своей головой на блюде!

— Милорд, будьте спокойны. Вчерашнее не повторится! — уважительно сказал Фейсал, склонив голову к земле. Οн махнул рукой, и повел семь тысяч мамлюков навстречу Кавалерии Ушана.

Можно учиться на своих ошибках. Будучи однажды застигнутым врасплох кавалерией Ушана, он больше не уступит ей. Если это случится снова, ему даже не понадобится приказ Айбака, чтобы совершить самоубийство.

— Хуоба Сангье, твоим людям тоже пора ехать! — Далун Руозан сразу заметил движение арабов.

— Хотя это битва между Аравией и Βеликим Таном, судьба нашего У-Цана также на кону. Победа — наш единственный выбор!

— Генерал понимает!

Не сказав ни слова больше, Хуоба Сангье повернулся и ушел. Несколько мгновений спустя он уехал со своей трехтысячной Великой Кавалерией Μутри.

После многочисленных сражений, от первоначальных семи тысяч человек у Великой Кавалерии Мутри осталось только три тысячи. Это была огромная потеря, которой Хуоба Сангье никак не ожидал, когда впервые покинул королевскую столицу. И архи-преступником был не кто иной, как кавалерия Ушана.

Живот Хуобы Сангье был полон ярости, которая с каждым днем становилась все сильнее. Даже без приказа Далуна Руозана он бы придумал выход на поле битвы.

Битва между У-Цаном и Великим Таном, между Великой Кавалерией Мутри и Кавалерией Ушана, была далека от завершения.

С другой стороны, кавалерия Ηебесных Волков, насчитывающая две тысячи человек, увидела, что мамлюки и Великая Кавалерия Мутри пришли в движение, и также атаковала.

— Убей этих неверных! — когда кавалерия Ушана начала сражаться с тремя элитными кавалерийскими силами других империй, раздался яростный рев, поскольку битва на линии обороны Тана претерпела огромный сдвиг.

Бум бум бум! Все больше и больше солдат арабской кавалерии взлетало в воздух, как метеоры, и врезалось в стальную линию обороны Тана. Давление на силы Великого Тана возрастало.

— Сабли Мо, в атаку! — махнул рукой Ван Чун, заметив, как увеличивается количество атакующей арабской кавалерии. Следуя приказу Ван Чуна, пять тысяч солдат сабли Мо пошли вперед, словно человеческая стена.

И Великий Тан, и Аравия вложили в это сражение много своих элитных армий, и обе стороны понесли огромные потери. Во вчерашнем сражении Подразделение Сабли Мо потеряло пять тысяч из десяти тысяч человек.

Но даже в этом случае пять тысяч солдат Сабли Мо имели боевую мощь, которую нельзя недооценивать. Последствия их наступления могут стать для арабов страшным кошмаром.

— Ветер!

— Лес!

— Огонь!

— Гора!

Когда прозвучал приказ, пять тысяч солдат Сабли Мо быстро покинули линию обороны и на полной скорости продвинулись в обширное море арабской кавалерии.

Бах Бах бах! Сабли Мо отражали холодный свет, разя снова и снова. Куда бы ни били их сабли, люди и лошади распадались на две части и умирали жалкой смертью. Пять тысяч, восемь тысяч, десять тысяч… Пять тысяч солдат Сабли Мо едва вышли на поле битвы, но уже демонстрировали ужасающую силу. Всего за две атаки они убили почти десять тысяч арабов и продолжили увеличивать счет.

Их ужасающая эффективность быстро создала пустоту на поле битвы. Пять тысяч солдат Сабли Мо оказались самыми холодными, самыми эффективными и бесстрастными машинами для убийства на поле боя. С определенной точки зрения, подразделение Сабли Мо было даже более смертоносным, чем армия баллист.

Самая простая причина состояла в том, что Подразделению Сабли Мо не нужны были баллистические болты: солдаты Сабли Мо были уверены, что убьют противника наверняка, не оставив после себя даже ни одного раненого.

— Зияд, пусть в битву вступят Армия Железной Крови и Бесстрашная Армия. Теперь наша очередь! — приказал Абу Муслим, глядя вдаль.

— Да, Милорд! — согласился Зияд, и быстро обернулся.

Битва усиливалась гораздо быстрее, чем вчера. Великий Тан уже развернул свое подразделение Сабли Мо, так что теперь пришло время Аравии направить свои армии высшего класса. И, согласно плану, через некоторое время Абу Муслим, Осман и другие Великие Генералы высшего класса атакуют и закончат эту битву.

— Генерал Ван, подготовьтесь к наступлению!

Ван Чун все это время обращал внимание на ситуацию под четырьмя черными боевыми знаменами. В тот момент, когда Зияд вышел на поле боя, Ван Чун догадался, что произойдет.

После того, как Ван Чун отослал Ван Сили, он повернулся к гигантскому черному стражу, который держал Боевое Знамя Крови Девяти Драконов.

— Генерал Ли, нам разрешено выиграть только эту битву. Мы не можем остановиться, пока не победим арабов. Что касается знамени, я должен положиться на вас!

Страж в черной броне был окутан тайной. Ван Чун никогда не видел лица охранника, и тот, казалось, никогда не снимал доспехи, даже когда ел. Он также редко говорил, только добавляя свое мнение, когда дело доходило до войны или Боевого Знамени Крови Девяти Драконов. Все, что знал о нем Ван Чун, заканчивалось тем, что его послал Император Мудрец, и что он был одним из его личных охранников. Ван Чун больше ничего не знал, даже то, как он выглядел.

Самый последний прогресс, который был в их отношениях, заключался в том, что он узнал, что фамилия этого охранника Ли.

Охранник в черной броне шагнул вперед и кратко сказал:

— Знамя со мной! Оно упадет только после моей смерти!

При этих словах Ван Чун и Гао Сяньчжи с уважением в глазах покрылись мурашками.

Знаменосец!

Возможно, это было лучшее описание охранника в черной броне. Его личность, возраст и имя были неважны. Он существовал исключительно для защиты Боевого Знамени Крови Девяти Драконов.

Румбл! Боевые кони нескольких тысяч солдат Армии Железной Крови становились все ближе и ближе к полю битвы.

Когда они находились примерно в пятистах футах от первой линии обороны, Ван Сили внезапно атаковал из-за стальных стен с двумая тысячами солдат своей Божественной Военной Армии.

Плушплушплуш! Большие мечи Большой Медведицы были столь же проворны, как змеи, и стали наносить удары, почти мгновенно вызвав падение неисчислимых арабских всадников. Из тел поверженных врагов лились фонтаны крови.

— Поехали! Это первоклассные армии Великого Тана!

Появление Божественной Военной Армии привело в замешательство ведущую арабскую кавалерию, особенно тех солдат, которые уже испытали летальность Божественной Военной Армии. Божественная Военная Армия едва вышла на поле битвы, но уже посеяла хаос в арабских рядах.

Взрыв!

Вскоре после того, как Божественная Военная Армия вышла из линии обороны, в тылу армии поднялось массивное знамя. Древко, выкованное из смеси глубоководного металла Сюань и другого неизвестного металла, яростно ударило в землю.

Земля задрожала, и вся Энергия Источника на поле битвы внезапно преобразовалась. Огромная, древняя и невероятно грозная энергия немедленно захлестнула поле битвы.

Распространилась невидимая пульсация энергии, прикрепляясь к ногам двух тысяч солдат Божественной Армии.

Бззз! Один ореол, два, три… шесть ореолов в общей сложности начали усиливать Божественную Военную Армию. Божественная Военная Армия уже была чрезвычайно мощной армией, и эти шесть ореолов заставили их силу мгновенно подняться до еще более невероятных высот.

Кланг!

Крик меча раздался в небесах, и великий меч Большой Медведицы пронесся по воздуху. Это был тот же меч, что и раньше, но он оставил после себя остаточные изображения.

Меч двигался с невероятной скоростью. Свуш! Один единственный удар разрубил арабского всадника на две части, а затем продолжил движение вперед, ударив второго и третьего. Огромная сила отбросила их трупы более чем на десять метров.

— Убью! — две тысячи солдат Божественной Военной Армии обменялись молчаливыми взглядами и тут же бросились вперед, словно драконы. У каждого из этих солдат теперь был абсурдный уровень силы: шесть ореолов, позволяющих им уничтожить любое сопротивление на своем пути.

— Ах! — в воздухе раздались панические крики, и тысячи арабских всадников полетели, как бумажки.

Даже скачущий во весь опор боевой конь не мог остановить неудержимый импульс Божественной Военной Армии.

Раздался оглушительный рев, и бесчисленные ничего не подозревающие арабские кавалеристы атаковали Божественную Военную Армию.

Но эта кавалерия походила на муравьев, пытающихся встряхнуть дерево, и была легко сбита с ног. Две тысячи великих мечей Большой Медведицы постоянно свистели в воздухе, кося арабских солдат по двое-трое и осыпая землю отрезанными конечностями.

Потребовалось всего несколько минут, чтобы район вокруг Божественной Военной Армии превратился в усыпанный трупами ад.

— Невозможно!

Это ужасное зрелище заставило солдат Армии Железной Крови бежать.

Они сражались с Божественной Военной Армией во вчерашнем грандиозном сражении, но сила Божественной Военной Армии тогда находилась в пределах здравого смысла, а сейчас — на новом, ужасающем уровне! Только армии высшего класса могли справиться с этим уровнем силы. Обычные элитные солдаты не подойдут им.

— Ускоряйте темп! Убейте их всех! — две тысячи солдат Армии Железной Крови поехали быстрее к Божественной Военной Армии.

— Ха-ха, старый враг! — Генерал Ван Сили только что закончил резать арабского всадника на две части и отбросил его труп вдаль более, чем на сто футов. После этого он повернулся к Армии Железной Крови и холодно рассмеялся.

— Все, слушайте мой приказ! Следуйте за мной и убейте их всех!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1099. Драконы сражаются на поле! (II)**

Ван Сили немедленно поскакал вперед, чтобы встретиться с Армией Железной Крови. Сто футов, восемьдесят футов, пятьдесят футов… Бум!

Две лучшие в мире армии яростно столкнулись. Οружие солдата Армии Железной Крови столкнулось с оружием солдата Божественной Военной Армии, но было немедленно отброшено огромной силой.

Сквелчсквелчсквелч! Несколько солдат Армии Железной Крови пытались блокировать атаки Божественной Βоенной Армии. В прошлом, когда две армии имели одинаковую силу, этого было достаточно, чтобы остановить атаки Божественной Военной Армии, но на этот раз их оружие било лишь в воздух, в то время как великие мечи Большой Μедведицы вонзились в их грудь.

Это… это невозможно! Как их мечи могут стать намного быстрее?

Это была последняя мысль в голове солдат Армии Железной Крови. Их зрение потемнело, а их трупы упали на землю.

Тумптумптумп! Воображаемая патовая ситуация не состоялась, и ряды Армии Железной Крови были разгромлены. В одно мгновение Армия Железной Крови сократилась с двух тысячи членов до полутора тысяч, и это число продолжало уменьшаться.

— Как могло случиться что-то подобное?

— Что они сделали?!

Осман и Айбак были ошеломлены этим зрелищем. Абу Муслим до сих пор был спокоен, но в этот момент в его глазах появился шок. Бог арабской войны Кутайба, стоящий далеко впереди других, почти незаметно скривил лоб.

Лоб Абу Муслима глубоко нахмурился, и он быстро приказал:

— Сообщите Бесстрашной Армии поторопиться и объединиться с Армией Железной Крови, чтобы убить их! — сила Армии Железной Крови сама по себе могла быть недостаточной, поэтому она просто использовала количество, чтобы сокрушить своего врага.

Ван Чун отдал новый приказ:

— Передайте мой приказ! Разверните армию драконьих жеребцов!

— Да! — курьер немедленно уехал, чтобы доставить приказ.

Ηесколько мгновений спустя восемнадцать сотен солдат Армии Драконьих Жеребцов схватились за мечи и взялись за формирование. В их телах бурлила мощная энергия. Вчерашняя битва была чрезвычайно ожесточенной, в результате чего Армия Драконьих Жеребцов сократилась с четырех тысяч солдат до восемнадцати сотен. Несмотря на это, армия поддерживала чрезвычайно пугающую боевую мощь.

Бум! Армия Драконьих Жеребцов подняла глаза и начала организованный марш на поле битвы. В этот момент восемнадцать сотен солдат армии Драконьих Жеребцов взорвалась энергией, которая больше подходила армии из десятков тысяч.

Свист! Гвардеец в черных доспехах, держащий Боевое Знамя Крови Девяти Драконов, взглянул на отдаленную армию Драконьих Жеребцов и взмахнул черно-красным знаменем в воздухе. Раздался металлический стук, и у ног солдат Драконьих Жеребцов появился яркий ореол. Этот ореол вызвал быстрый рост силы Армии Драконьих Жеребцов.

И пока развевалось знамя, появился второй и третий ореол… Всего шесть ореолов появилось под ногами Армии Драконьих Жеребцов.

Взрыв!

Шесть различных видов ореолов воссияли вместе с ореолом Армии Драконьих Жеребцов. Все они резонировали и вибрировали в гармонии друг с другом. Раздался сильный рев, и Армия Драконьих Жеребцов вышла из стальных стен, словно дракон, поднимающийся из океана.

— Убью!

Без малейшего колебания мечи Армии Драконьих Жеребцов просвистели в воздухе над арабской кавалерией. Хлынула кровь, воздух наполнили крики, и бесчисленные арабские всадники взлетели в воздух, а оторванные части тела посыпались с небес.

В авангарде Армии Драконьих Жеребцов его командир и бригадный генерал армии Протектората Бэйтина Лун Цзянь схватил меч и строго приказал:

— Цель: Бесстрашная армия!

Бесстрашная армия была самой сильной армией под командованием Абу Муслима, сильнее Армии Железной Крови. В прошлом Армия Драконьих Жеребцов никогда бы не смогла сражаться с Бесстрашной Армией на равных.

Более того, во вчерашней битве значительная часть Армии Драконьих Жеребцов погибла именно от рук Бесстрашной Армии.

Но это было тогда, а теперь Армия Драконьих Жеребцов получила взрывные бонусы во всех аспектах и была на совершенно другом уровне силы.

— За губернатора!

— Убейте их!

Солдаты Бесстрашной армии быстро заметили армию Драконьих Жеребцов, выходящую из-за стальных стен. Изначально они атаковали Божественную Военную Армию, но сразу же поменяли цели и начали продвигаться к Армии Драконьих Жеребцов.

Кланг! Края их ятаганов гудели, как будто жаждали крови. Солдаты Бесстрашной армии опустили свои тела, скрестили свои двойные скимитары перед грудью, и атаковали.

Скимитры взвизгнули и ударили, оставив ужасные раны в пространстве. Бесстрашная армия достигла невероятного уровня в своем мастерстве ятагана, и даже стальные стены были разрублены, как тофу, их скимитарами. Во вчерашней битве Бесстрашная армия сумела ранить и убить многих высококлассных солдат Великого Тана.

Пять футов, три фута, два фута…

Бум!

Грудь солдата Драконьего Жеребца пронзил ятаган, в то время как другой ятаган молниеносно ударил ему в голову. К тому времени, когда можно было увидеть остаточные изображения скимитаров, они уже светились холодным светом всего в нескольких дюймах от солдата Армии Драконьих Жеребцов. Потребуется всего лишь секунда, чтобы разрезать этого солдата на три части.

Но как только солдат Бесстрашной Армии собирался добиться успеха, с молниеносной скоростью ударил тяжелый меч, целясь ему в голову. Тем временем ятаган, который бил в грудь, был немедленно остановлен ножнами меча. Эти два действия были чрезвычайно быстрыми и прямыми, заставляя солдата Бесстрашной Армии впасть в шок.

Во вчерашней битве он сражался против армии Драконьих Жеребцов, но ее солдаты не проявили такой скорости. Однако теперь они казались быстрее, чем даже солдаты Бесстрашной Армии.

— Хммм, удивлен? — солдат армии Драконьих Жеребцов усмехнулся. Хотя обе стороны не говорили на одном языке, он мог ясно выразить свое презрение через выражение глаз.

Взрыв!

Мгновение спустя из меча солдата Армии Драконьих Жеребцов вырвалась взрывная энергия, немедленно отбросив солдата Бесстрашной Армии назад. Несмотря на то, что солдат сделал все возможное, чтобы остановиться, он был вынужден отступить на семь шагов.

Солдат Бесстрашной Армии мгновенно поморщился.

— Время мести уже настало! Убейте их! — взревев, солдаты Армии Драконьих Жеребцов были воодушевлены и атаковали солдат Бесстрашной Армии. Несмотря на то, что они много раз тренировались на втором тренировочном полигоне в Таласе, наблюдая за эффектами в реальном сражении, все солдаты Армии Драконьих Жеребцов были чрезвычайно взволнованы.

Бум бум бум!

Их тяжелые мечи рубили снова и снова, осыпая воздух искрами, сталкиваясь с арабскими ятаганами. Крики и лязг металла звенели над полем битвы, но Бесстрашная Армия так и не смогла в этот раз подавить Армию Драконьих Жеребцов, как надеялся Абу Муслим и другие арабские командиры. Напротив, именно Армия Драконьих Жеребцов полностью контролировала битву, подавляя Бесстрашную Армию.

Тяжелые мечи, непрерывно атакуя, медленно отбрасывали Бесстрашную армию. Плушплушплуш! Солдат Бесстрашной армии отреагировал слишком медленно, и один из них был сбит с ног. Острый меч немедленно воспользовался полученной возможностью, и, сияя в воздухе, пронзил тело солдата Бесстрашной армии.

— Невозможно!

Солдат Бесстрашной армии еще раз булькнул, и после этого его тело напряглось и упало. Даже после смерти он не осмелился поверить, что он умер от этих солдат армии Драконьих Жеребцов.

Хаос быстро распространился по рядам. Все больше и больше солдат Бесстрашной армии были убиты.

— Скорее помогите Бесстрашной армии убить этих Танцев!

Группа арабских кавалеристов взревела, взмахнула скимитарами и поехала, чтобы предотвратить поражение Бесстрашной армии. Но мгновение спустя солдат армии Драконьих Жеребцов, который напал на солдата Бесстрашной армии, внезапно обернулся, ударом ноги вызвал трещину в земле, и, словно тигр, бросился к группе арабской кавалерии.

Бум! Тяжелый меч пронзил ветер, затем так же легко пробил лошадь и ее всадника. Солдат Армии Драконьих Жеребцов продолжил сражение, сделал еще один шаг вперед и нанес удар, обогнув шею боевого коня. Кончик его меча пронзил спину лошади и голову всадника, убив их обоих одним ударом.

Тумп! После убийства своего второго арабского всадника солдат перешел к третьему, четвертому, пятому… Всего за шесть шагов он уничтожил группу из шести арабских всадников и оставил их трупы разбросанными по земле.

На мгновение все замолчали. Арабские всадники смотрели в страхе и шоке, как солдат Армии Драконьих Жеребцов медленно вытирает кровь со своего меча. Даже солдаты Бесстрашной армии были поражены.

Это была не битва! Это была резня!

Солдаты армии Драконьих Жеребцов сегодня были совершенно другими, чем вчера.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1100. Армия Великого Тана**

— Убью!

Зазвучали звуки рога и та арабская кавалерия, которая не знала правду о ситуации, бросилась вперед. Все пришли в себя, и сражение снова стало жестоким и бессердечным.

— Это невозможно! Абсолютно невозможно! — пробормотал про себя Зияд из-под развевающегося черного боевого знамени, совершенно ошеломленный увиденным. Бесстрашная армия создала свою репутацию на полях сражений благодаря ужасающему мастерству своих солдат. Могущественные враги, которые давно превратились в покойников, служили доказательством силы Бесстрашной армии.

Но теперь Бесстрашная армия была полностью подавлена, и это было в то время, когда ее солдаты превосходили своих противников числом. Никто не предполагал, что это может быть возможно.

Почти инстинктивно Зияд посмотрел на Абу Муслима.

Абу Муслим молчал. Его спина была такой же прямой, как и раньше, но Зияд чувствовал, что шок Великого Генерала был не меньше его собственного.

Абу Муслим повернулся к губернатору Οсману и сказал:

— Осман, пошли свою армию Обезглавливателей и армию Тибра!

— М-м! — Осман немедленно кивнул.

После работы с Абу Муслимом в течение многих лет он развил глубокое понимание своего старого друга. Арабы никогда не поклонялись индивидуальному мужеству, а уделяли первостепенное внимание победе над врагами. Эти армии высшего класса Тана были невероятно мощными. Β этой ситуации они могли рассчитывать только на численное превосходство, чтобы одолеть своих противников.

Осман повернул голову к заместителю и приказал:

— Передайте мой приказ! Разверните армию обезглавливателей и армию Тибра!

— Да! — гонец поклонился и быстро ушел. Несколько мгновений спустя две армии устремились вперед.

После вызова Армии Тибра и Армии Обезглавливателей Абу Μуслим на несколько мгновений замолчал, а затем обратил взгляд на военного губернатора Кутайбу.

Пуш! Мгновение спустя Осман, Айбак и Зияд принялись торжественно наблюдать, а Абу Муслим шагнул вперед и пошел к Кутайбе.

— Лорд Кутайба, могу я побеспокоить вас развернуть свою Армию Кровавых Зверей и Армию Смерти? — ко всеобщему удивлению, Абу Муслим поклонился Кутайбе.

Все знали об отношениях Кутайбы с Абу Муслимом, и, конечното, что они не были лучшими. Ηе так давно эти два генерала даже поссорились. Никто не ожидал, что Абу Муслим поклонится Кутайбе в такое время. Он ясно указывал, что уступает и подчиняется.

Еще более удивительным было отношение Кутайбы.

— Очень хорошо! — сказал Кутайба, глядя на поле битвы. Его голос был необычайно любезным. Неожиданно он не использовал эту возможность, чтобы смеяться над Абу Муслимом.

Позади него Осман, Айбак, Зияд и все остальные были ошеломлены.

Румбл!

Как бы они ни были потрясены, Армия Кровавых Зверей и Армия Смерти быстро пришли в движение и ринулись на поле битвы.

Ван Чун сразу заметил, как вышли Армия Обезглавливателей, Армия Тибра, Армия Кровавых Зверей и Армия Смерти и издал свой собственный приказ.

— Армия Ревущих Тигров, Армия Божественной Тюрьмы, Высшая Боевая Армия, армия Сюаньу — все вы, будьте готовы!

— Этот подчиненный выходит! — последовали ответы. Земля загрохотала, и эти армии начали направляться к линии фронта.

Битва произошла намного быстрее, чем ожидалось. Несколько мгновений спустя на поле боя прибыла третья арабская армия высшего класса. Армия Тибра была одной из лучших сил под командованием губернатора Османа. В прошлый раз их противником было Подразделение Сабли Мо, но в этот раз их противник был другим.

Взрыв!

Когда появилась Армия Тибра, противостоящая ей армия быстро вышла за пределы первой линии обороны.

Клангклангкланг! Бесчисленное количество оружия столкнулось в воздухе, создавая искры. Третья армия, которую послал Ван Чун, была наиболее агрессивно ориентированной — Армия Божественной Тюрьмы. Ци Меча ударил во все стороны, и они сразу начали наносить серьезные и неожиданные удары армии Тибра.

Армия Божественной Тюрьмы всегда славилась чрезвычайно жестокими и быстрыми атаками, но ее слабость заключалась в недостаточной защите. Таким образом, во вчерашней битве Армия Божественной Тюрьмы понесла больше потерь, чем можно было ожидать. Но теперь Армия Божественной Тюрьмы была усилена шестью ореолами, которые восполняли эту слабость.

Бум!

Под ногами солдат армии Тибра быстро кружились и дрожали черные ореолы, сияя металлическим блеском. Их вращающиеся ореолы внезапно упали на землю, и бум! Твердая скала поля битвы в Таласе раскололась на части, словно тофу, и солдат Армии Тибра полетел по воздуху к солдату Армии Божественной Тюрьмы, словно леопард, бросившийся на свою добычу.

Армия Тибра не обладала лучшими наступательными или оборонительными способностями среди арабских армий, но ее солдаты могли за несколько коротких мгновений увеличить свою силу и скорость, чего не могла сделать даже Бесстрашная армия.

Более половины из пяти тысяч убитых в предыдущем сражении солдат Сабли Мо, были убиты внезапными атаками солдат армии Тибра. Взрывная сила солдат этой армии была настолько велика, что, когда они наносили удары, разбивали доспехи солдат Сабли Мо на куски.

Однако на этот раз, когда солдат Армии Тибра попытался вырваться вперед и разорвать на части солдата Армии Божественной Тюрьмы, внезапно поднялся в воздух поток Ци Меча.

Мгновение спустя голова солдата армии Тибра взлетела высоко в воздух. Даже в момент своей смерти он не понял, что случилось. Его лицо застыло в том же выражении, что и тогда, когда он бросился вперед.

Вооруженные силой шести дополнительных боевых ореолов, солдаты Армии Божественной Тюрьмы смогли наносить удары с непостижимой скоростью. Даже взрывная скорость солдат армии Тибра не могла с этим сравниться.

Свист! Свист! Свист!

Солдаты Армии Божественной Тюрьмы двигались с невероятной скоростью. Длинные и тонкие мечи в их руках стали самым страшным оружием в мире. Кровь хлынула в воздух, и шесть солдат Армии Тибра были обезглавлены, а Армия Божественной Тюрьмы продолжала совершать убийства.

Взрыв!

Когда Армия Божественной Тюрьмы начала полномасштабное наступление, солдат Армии Тибра отступил назад, а мышцы его тела напряглись, как у зверя, готовящегося напасть. Когда солдат Армии Божественной Тюрьмы сосредоточил все свое внимание на враге, солдат Армии Тибра бросился вперёд, ударив своим ятаганом в спину солдата Армии Божественной Тюрьмы. Этого удара, подкрепленного взрывной силой солдата Армии Тибра, было достаточно, чтобы расколоть сталь.

Но как только ятаган собирался ударить, один из шести ореолов вокруг солдата армии Божественной Тюрьмы внезапно расширился, чтобы защитить его. Когда ятаган ударил в ореол, в воздухе раздался низкий рев. Если внимательно посмотреть, то за спиной солдата можно было увидеть изображение черепахи с головой дракона, олицетворение Сюаньу.

При этом Далун Руозан, Дуву Сили, Хуошу Хуйцан, Абу Муслим и Айбак затрепетали. Это был Ореол Сюаньу, которым могла обладать только армия Сюаньу, но он необъяснимым образом появился у этого солдата Армии Божественной Тюрьмы.

Бум! Иллюзия Сюаньу развеялась вместе с Ореолом. Сильный удар солдата Армии Тибра разрушил броню солдата Армии Божественной Тюрьмы и отбросил его назад.

Но солдат армии Божественной Тюрьмы пролетел около двадцати-тридцати футов, и остановился. Выплюнув немного крови, он повернулся и злобно уставился на напавлего на него солдата Армии Тибра.

— Умри!

Острый Ци Меча немедленно вырвался вперед, чтобы атаковать солдата армии Тибра. Несколько секунд спустя, с жалким криком, голова солдата Армии Тибра взлетела в воздух, а в его теле появились дыры разных размеров.

Эта битва развивалась таким образом, который арабы никогда не могли себе представить. Никто не знал, что произошло, но все они ясно видели, что сила Божественной Военной Армии, Армии Драконьих Жеребцов и Армии Божественной Тюрьмы значительно возросла.

На лицах Абу Муслима, Османа и остальных командиров были очень неприятные гримасы.

— За Аравию!

Оглушительный рев потряс поле битвы, и все больше и больше арабских армий высшего класса приходило в действие. Вскоре после выхода Армии Тибра вышла Армия Обезглавливателей, чтобы помочь ей.

— Армия Сюаньу, ваш черед! — приказал Ван Чун, как только увидел армию Обезглавливателей.

Армия Сюаньу и Армия Обезглавливателей теперь могли считаться смертельными врагами. Во вчерашней битве Армия Обезглавливателей понесла тяжелые потери, но Армии Сюаньу было еще хуже. Сейчас у армии Сюаньу было намного меньше солдат, чем у армии Обезглавливателей, но Ван Чун без малейшего колебания решил отправить ее вперед.

Бум бум бум!

Самая грозная армия с точки зрения защиты, армия Сюаньу, вышла на поле битвы.

Шесть ореолов появилось под ногами Армии Сюаньу, что привело к увеличению ее силы, и две тысячи оставшихся солдат Армии Сюаньу, как шторм, ударили по Армии Обезглавливателей.

— Убью!

— За Великий Тан!

— Истребим этих неверных!

Солдаты каждой из двух армий издали свой собственный клич, и безумно атаковали своих врагов. Скимитары и мечи засверкали, сталкиваясь друг с другом. Звуки их ударов разнеслись по полю битвы.

Бум бум бум! Первыми столкнулись ореолы. Ударные волны энергии заставили пыль разлететься вокруг, сократив возможность для видимости.

Но через несколько мгновений сильный грохот объявил итоги сражения между ореолами: ореолы солдат Армиеи Обезглавливателей начали один за другим разрушаться.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1101. Не остановить!**

При первом же столкновении сотни боевых ореолов Армии Οбезглавливателей с ослепительным взрывом разбились на части.

Огромное количество ореолов, которыми владела армия Сюаньу, не было тем, с чем могла справиться даже арабская армия высшего класса, такая как Армия Обезглавливателей. И их ореолы были разрушены…

Сквелчсквелчсквелч! Бесчисленные мечи вонзились в тела солдат армии Обезглавливателей, и когда мечи снова вытащили, земля немедленно покрылась трупами.

Абу Муслим и Осман были ошеломлены.

«Раньше мы видели такое только при участии армий Кутайбы!»

После этой внезапной мысли четыре пары глаз повернулись, чтобы посмотреть на Армию Кровавых Зверей и Армию Смерти.

Армии Кутайбы, из всех армий трех губернаторов, были, несомненно, самыми большими и сильными. Армии Откровения Кутайбы даже удалось сокрушить армию Сюаньу, сократив ее число с восьми тысяч до двух тысяч человек.

Если они хотели победить армию Тана и разрушить ее оборону, они могли рассчитывать только на Кутайбу.

— Готовься! Идет сильнейший противник!

За высокими стальными стенами блеснули глаза Βан Чуна.

Из всех арабских армий Ван Чун уделял наибольшее внимание трем армиям Кутайбы.

Среди огромного моря арабской кавалерии, Ван Чун мог сразу выделить Армию Кровавых Зверей и Армию Смерти. Их солдаты выделялись среди остальных, прежде всего своей энергией, огромной, как горы, которую невозможно было игнорировать.

По мере приближения этих двух армий, напряженность атмосферы быстро увеличивалась. Армии Кутайбы были единственными, которые могли изменить сложившуюся ситуацию, и, если бы даже эти две армии не смогли сделать это, тогда арабы потерпели бы полное поражение.

Μало того, если бы они не смогли получить инициативу в этой битве, Великий Тан мог бы воспользоваться своими армиями высшего класса, чтобы сдержать Кутайбу, Абу Муслима и других арабских Великих Генералов. Армии высшего класса истощили бы их, создав при этом возможности для победы Великим Генералам Тана.

Если бы кто-то был окружен этими армиями высшего класса и истощил слишком много энергии, даже такой человек, как Кутайба, который коснулся Тонкого Царства, мог бы быть побежден и даже убит.

Ηикогда не было ни одного Великого Генерала, который мог бы рассчитывать на свои силы, чтобы противостоять армии, насчитывающей более ста тысяч человек!

— Передайте мой приказ! Разверните армию Откровения! — внезапно приказал Кутайба из-под развевающихся арабских боевых знамен.

Айбак и Осман сначала были сбиты с толку, но потом поняли, и в их глазах проявились сложные мысли.

Были ли эти неверные настолько могущественными, что даже Кутайба не думал, что сможет победить их? Еще был не решающий момент битвы, но он уже посылал свою самую могущественную армию, Армию Откровения.

— Этот генерал пойдет! — донесся голос из-за спины Кутайбы, и один из его бригадных генералов отправился отдавать приказ.

Когда Кутайба послал свою самую могущественную армию на линию фронта, Армия Кровавых Зверей и Армия Смерти, словно огромная стальная волна, уже прибыли на линию фронта.

— Готовьсь!

После этого воздух наполнился звуками металлического лязга, и солдаты Армии Ревущего Тигра и Высшей Боевой Армии подняли свои мечи в воздух.

Солдаты были немедленно окружены неподвижной и мрачной атмосферой.

Напротив них земля дрожала все больше и больше: приближались два мощных энергетических шторма. Арабские кавалеристы увидели два формирования: кровавый туман и густой черный туман, стремительно приближающиеся к ним.

— Атака!

Солдаты Армии Ревущего Тигра с высоко поднятыми мечами первыми бросились вперед.

Хвууш! Когда они вышли, охранник в чёрной броне дико взмахнул Боевым Знаменем Крови Девяти Драконов. Земля содрогнулась, и невидимые волны энергии прикрепились к телам солдат Армии Ревущего Тигра.

Клангклангкланг! Армия Ревущего Тигра была быстро заключена в семь ореолов. Эта армия, которая днем раньше смогла подавить Бесстрашную армию своим собственным ореолом, теперь имела шесть дополнительных. Ее сила достигла почти невообразимого уровня.

— Ах!

Раздался крик арабского всадника, и ударом солдата Армии Ревущего Тигра его лошадь была подброшена в воздух более чем на сто футов.

Вскоре атака Армии Ревущего Тигра отбросила арабов прочь.

Каждый из отброшенных арабских всадников весил несколько тысяч цзинь, с учетом лошади, но для двадцати шести сотен солдат Армии Ревущего Тигра, они были легки, как перышко.

Более того, солдаты Армии Ревущего Тигра направили свою свирепую и тираническую Звездную Энергию посредством своих мечей в тела арабской кавалерии.

К тому времени, как их подбросили в воздух, они были уже мертвы.

Бум бум бум!

Армия Ревущего Тигра вносила хаос, куда бы она ни пошла, убивая неисчислимую арабскую конницу.

На этот раз Армия Ревущего Тигра приняла совершенно иную стратегию. Вместо того чтобы ждать, она сразу направилась к Армии Кровавых Зверей и Армии Смерти.

Их было всего двадцать шесть сотен, но неудержимый импульс создавал впечатление, что их было двадцать-тридцать тысяч.

— Слушайте мой приказ! Пока мы не убьем арабов, никому не позволено отступать!

Командир армии Ревущего Тигра, Ду Увэй, схватил меч обеими руками, и его тело взорвалось намерением убивать. Будучи чрезвычайно опытным старым генералом, который следовал за Чжаном Шоугуи во многих кампаниях, Ду Увэй не сталкивался с таким могущественным противником в течение очень долгого времени.

Когурё, китяне, западные турки и даже тибетцы опустили головы и уступили перед Армией Ревущего Тигра.

Но арабы позволили Армии Ревущего Тигра наконец понять, что такое сильный враг. Они стимулировали гордость и убийственные намерения лучших солдат Чжана Шоугуи.

— Убью!

Более двух тысяч человек взревели одновременно, деформируя воздух, и их убийственные намерения взлетели выше небес.

И тогда солдаты Армии Ревущего Тигра атаковали арабов.

— Убейте их! Не оставляйте никого в живых!

Тем временем приближающаяся Армия Кровавых Зверей почувствовала ауру Армии Ревущего Тигра, и ее несколько тысяч солдат стремительно начали приближаться к ней.

Двести футов, сто футов, пятьдесят футов…

Румбл!

Словно две массивные волны, армии столкнулись друг с другом. Никто не смог описать их влияние. Казалось, будто прямо посреди поля битвы взорвался раскат грома, заглушив звуки боя, столкновения оружия и ржания лошадей.

Тяжелый меч встретил ятаган, и сила их столкновения была настолько ужасающей, что казалось, горы врезаются друг в друга.

Две могущественные армии Великого Тана и Аравии оказались в безвыходном положении, которое длилось вроде бы секунду, и одновременно словно бесконечные эпохи. Но мгновение спустя раздался громкий рев, и бесчисленные солдаты и лошади разлетелись кто куда.

Тудтудтуд!

Тела солдат Армии Кровавых Зверей попадали с неба, и поле битвы взорвалось от боевого клича.

— Великий Тан!

— Великий Тан!

— Великий Тан!

Славословия Великого Тана и Армии Ревущего Тигра заполнили небеса, и все солдаты Тана, которые были свидетелями этого столкновения, сплотились.

Арабы, с другой стороны, были глубоко ошеломлены.

— Следуйте за мной! Неважно, какой ценой, мы должны удержать их! — когда офицер Армии Смерти увидел это зрелище, его глаза вспыхнули, и он немедленно приказал своим войскам атаковать Армию Ревущего Тигра.

— Слушайте мой приказ! Все за мной!

За стальными стенами более тысячи солдат Высшей Боевой Армии внимательно следили за Армией Смерти. В тот момент, когда Армия Смерти начала набирать скорость, солдаты Высшей Боевой Армии подняли свои мечи и вырвались за линию обороны.

Румбл!

Когда Армия Смерти нанесла удар по Армии Ревущего Тигра, более тысячи солдат Высшей Боевой Армии атаковали Армию Смерти.

Клангклангкланг! На мгновение было невозможно увидеть что-либо, было лишь слышно лязг оружия. Бесчисленные люди и лошади полетели вверх, в то время как еще больше упало на землю и теперь лежало в лужах крови.

Объединенная сила Высшей Боевой Армии и Армии Ревущего Тигра была невообразимо смертоносной. Несмотря на то, что они были явно в меньшинстве, именно они одержали верх.

Взрыв!

Солдат Армии Смерти с шокирующей скоростью напал, но прежде чем он успел приблизиться, его колено мгновенно пронзил меч неприятельского солдата. Когда он упал на одно колено, другой меч пронзил его грудь и пригвоздил его труп к земле.

Тумп! Нога солдата Тана наступила на грудь солдата Армии Смерти и, когда он вытащил меч, перешагнул через труп и продолжил сражения.

Будь то состязание в скорости, силе, ловкости или обороноспособности — Армия Смерти полностью проиграла. С точки зрения индивидуальной силы солдаты Высшей Боевой Армии и Армии Ревущего Тигра были намного лучше Армии Смерти.

Семь ореолов, сияющих на телах солдат этих двух армий, прорубали, как гигантские топоры, поле битвы насквозь, прокладывая им путь через Армию Кровавых Зверей и Армию Смерти.

Армия Ревущего Тигра и Высшая Боевая Армия одерживали победу за победой, шаг за шагом отталкивая Армию Кровавых Зверей и Армию Смерти.

Восемьсот, одна тысяча, полторы, две тысячи… потери, понесенные двум элитным армиям Кутайбы, быстро увеличивались, и линия обороны, построенная двумя армиями с использованием преимущества в численности, начала демонстрировать признаки разрушения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1102. Мощь Боевого Знамени Крови Девяти Драконов!**

Тыгыдык!

В тот момент, когда Армия Кровавых Зверей и Армия Смерти погрязли в ожесточенном сражении, вдалеке пыль начала подниматься в воздух. Под облаком пыли появился приближающийся как шторм сверкающий золотой свет бесчисленных воинов в золотых доспехах.

Сюй Кейи бросил только один взгляд, а затем поморщился и повернул голову.

— Лорд Маркиз, это Армия Οткровения!

Несмотря на то, что армия получила огромный прирост силы с помощью Боевого Знамени Крови Девяти Драконов, посланного Императором Мудрецом, ее солдаты боялись ужасной боевой силы Армии Откровения.

— Генерал Ли, я должен снова побеспокоить вас! — Βан Чун повернулся к охраннику в черной броне.

Охранник ничего не сказал, лишь кивнул.

Бум! Страж в черной броне сделал шаг вперед, заставив весь мир вокруг себя содрогнуться.

Впервые в этом сражении охранник в черной броне продолжил шагать вперед, покидая линию обороны и выходя на интенсивное поле битвы.

В тот момент, когда он вышел, Божественная Военная Армия, Армия Божественной Тюрьмы, Армия Драконьих Жеребцов, Армия Ревущего Тигра, Высшая Боевая Армия и Армия Сюаньу почувствовали реакцию со стороны Боевого Знамени Крови Девяти Драконов. Их семь ореолов полностью слились с Боевым знаменем крови Девяти Драконов.

Как только Охранник Императора оказался за пределами первой линии обороны, он остановился и повернулся, чтобы взглянуть на генерального защитника Аньси Гао Сяньчжи.

— Вам тоже пора! — Гао Сяньчжи понял и указал на армию Железной Стены.

Μгновение спустя семнадцать сотен солдат Армии Железной Стены вышли на поле боя.

Хуу! Боевое Знамя Крови Девяти Драконов затрепетало, и невидимая энергия немедленно направилась к армии Железной Стены.

Клангклангкланг! С металлическим грохотом энергия семнадцати сотен солдат Армии Железной Стены начала расти.

Шесть новых боевых ореолов разного цвета появились у солдат Армии Железной Стены и быстро обвились вокруг их ног.

В мгновение ока все солдаты Армии Железной Стены собрались под Боевым Знаменем Девяти Драконов, став единым целым с Божественной Военной Армией, Божественной Тюремной Армией, Армией Ревущего Тигра, Армией Драконьих Жеребцов, Высшей Боевой Армией и Армией Сюаньу.

Если взглянуть с неба вниз, то можно увидеть, что эти первоклассные армии Великого Тана были теперь связаны друг с другом, окружая Боевое Знамя Крови Девяти Драконов во внушающем страх построении.

Бузз!

Теперь, когда все семь армий вышли из стальной линии обороны, свет и тень начали кружиться над их головами.

В небе появилась массивная золотая стела высотой более десяти метров. Если внимательно присмотреться, то на этой золотой стеле можно было увидеть пять таинственных черных слов.

Эти пять слов содержали силу древних законов. Слова отличались от любого существующего языка. Казалось, они пришли со времен, предшествовавших рассвету человеческой истории.

Под огромной золотой стелой вспыхнули огни, и внезапно из нее вырвался огромный дракон длиной более ста футов в длину и начал кружить вокруг стелы. Его презрительные глаза смотрели на огромное море арабских кавалеристов.

Роооар!

Все замолчали, и в радиусе десятков тысяч футов люди услышали рев дракона.

Мощный звук стимулировал изначальный страх в глубине сердца каждого человека.

Игогоо! Без какого-либо предупреждения арабские боевые кони в испуге поднялись на дыбы.

— Ублюдки! Что здесь происходит?

Странность поведения коней поразила арабских кавалеристов и заставила их выкрикивать проклятия.

Когда формирование, использующее Боевое Знамя Крови Девяти Драконов в качестве своего центра, было активировано, оно создало слабую драконью ауру, которая распугала всех зверей и боевых лошадей на десятки тысяч футов вокруг.

Игого! В испуге бесчисленные боевые кони начали прыгать и врезаться друг в друга, немедленно вызывая хаос и беспорядки в рядах.

Командующий Армией Откровения быстро отдал приказ.

— Слушайте мой приказ! Сначала уничтожьте врагов Армии Кровавых Зверей и Армии Смерти, а затем уничтожьте всех других неверных!

Командующий армией Откровения был выше ростом, чем даже Ли Сие и обладал удивительно острыми глазами. В одно мгновение он определился со своими целями в армии Тана.

Среди этих солдат не было никаких сомнений в том, что Армия Ревущего Тигра и Высшая Боевая Армия были самыми сильными, а стратегия Армии Откровения была довольно простой и грубой.

Если они могли уничтожить сильнейших и лучших своих противников, они могли немедленно повредить моральный дух своих врагов. Сильно деморализованный противник будет разгромлен, даже не подвергаясь нападению!

Такова была стратегия Армии Откровения.

Клангклангкланг! Солдаты Армии Откровения вытащили свои мечи и направили их в небо, создав лес из золотых мечей.

Свист!

Золотые мечи затем, словно копья, направились на Армию Ревущего Тигра и Высшую Боевую Армию.

Когда Армия Откровения устремилась вперёд, все остальные арабские солдаты пытались убраться с её пути. Тем временем, массивный грохот, вызванный атакой нескольких тысяч солдат Армии Откровения, заглушил даже звуки сражения между Высшей Боевой Армией и Армией Смерти. Единственный звук, который можно было услышать на поле битвы, — это грохот их копыт.

— Готовьсь!

Ηесмотря на то, что Армия Ревущего Тигра и Высшая Боевая Армия не могли видеть Армию Откровения, они могли слышать грохот копыт и почти инстинктивно чувствовали опасность. Их сердца заледенели, а их разум стал бдительным.

В то же время, под Боевым Знаменем Крови Девяти Драконов, солдаты Армии Сюаньу повернулись в шоке к густому облаку золотого света, и их глаза стали красными.

— Это Армия Откровения! — закричал солдат армии Сюаньу.

Хотя они сначала не знали, что это за армия, но, когда вчерашняя битва закончилась, почти все солдаты армии Сюаньу узнали имя своего арабского врага.

Восемь тысяч солдат Армии Сюаньу смогли на равных сражаться против Армии Обезглавливателей, однако, когда Армия Откровения вышла на поле боя, они сразу понесли серьезные потери.

Численность армии с восьми тысяч человек была быстро сокращена до двух тысяч. Тогда поле битвы было усеяно трупами армии Сюаньу.

Несмотря на то, что они смогли подавить и даже победить армию Обезглавливателей, острые мечи пяти тысяч солдат армии Откровения пронзили их, словно они были сделаны из бумаги. Впервые солдаты армии Сюаньу почувствовали глубокую беспомощность и печаль.

— Будьте осторожны! Это Армия Откровения!

Другие армии заметили странность Армии Сюаньу и вскоре увидели, что Армия Откровения приближается к полю битвы, как золотой удар молнии.

Во вчерашней битве Армия Сюаньу действовала так же хорошо, как и другие армии, но Армия Откровения прошла сквозь нее как нож сквозь масло. Не было никаких сомнений в том, что она представляет огромную угрозу для других армий.

Клангклангкланг! Грохот уникальных золотых доспехов Армии Откровения становился все громче и громче. Солдаты становились все ближе и ближе, издавая шум, не похожий на звуки других доспехов.

— Готовьсь!

Рев командира эхом отразился над полем битвы. Армия Откровения стояла на вершине мастерства как самая мощная армия Аравии, и когда она начала атаковать, она сделала это с силой лавины. Любое подразделение, которое не находилось на том же уровне, чувствовало бы огромное психологическое давление от ее атаки.

Армия, которая могла полностью сокрушить армию Сюаньу, не была тем, с чем могли справиться обычные солдаты.

Несколько тысяч солдат Армии Откровения налетели, словно золотой солнечный луч, и атаковали Армию Ревущего Тигра и Великую Боевую Армию.

Кланг! Две сильнейшие армии Великой Династии только и успели поднять свои мечи и прижать их к мечам Армии Откровения.

Казалось, что время замедлилось до скорости черепахи, и золотые великие мечи Армии Откровения разбились о человеческую стену Армии Ревущего Тигра и Высшей Боевой Армии. Армии скрестили оружие.

Бууууум! Удар этого оружия, весом в десятки цзинь, казалось, заставил весь мир дрожать. Столкновение мечей двух армий походило на столкновение двух гор, на двух древних зверей, сталкивающихся лбами.

Кутайба, Абу Муслим, Ван Чун, Гао Сяньчжи и даже Далун Руозан и Дуву Сили уделяли пристальное внимание этой напряженной битве.

Это столкновение, несомненно, определит ход всей битвы.

Если Армия Откровения сможет успешно победить Ревущую Армию Тигра и Высшую Боевую Армию, то она сможет разгромить оставшуюся армию Тана и довести боевой дух Тана до абсолютной подавленности. Мало того, она могла пробить оборону Тана и заставить Армию Кровавых Зверей, Армию Смерти и другие арабские армии прорезать армию Тана насквозь, как острый нож, и полностью разрушить ее строй.

Все было бы совершенно иначе.

Взрыв!

После этого сильного звука время вернулось к нормальной скорости.

Несколько воинов взлетели в воздух, но еще больше солдат были вынуждены отступить из-за атаки Армии Откровения. Их ореолы мерцали и вибрировали. Даже с семью ореолами армии Ревущего Тигра и Высшей Боевой Армии было очень трудно остановить атаку Армии Откровения.

Будучи одной из самых могущественных армий в мире, Армия Откровения достигла уровня, который обычным людям трудно представить. Несмотря на то, что Армия Ревущего Тигра и Высшая Боевая Армия были наделены Боевым Знаменем Крови Девяти Драконов, они испытывали трудности при столкновении с Армией Откровения.

— Укрепиться! — взревел командный голос посреди хаоса.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1103. Кошмар Откровения!**

Тумптумптумп! После того, как их заставили отступить на семь-восемь шагов, воины Армии Ревущего Тигра и Высшей Боевой Армии затопотали, растрескивая землю, укореняя свои тела, укоренившиеся в земле.

— Соберитесь! — раздался еще один рев, и когда Армия Οткровения, Армия Кровавых Зверей и Армия Смерти атаковали, солдаты Армии Ревущего Тигра и Высшей Боевой Армии быстро сформировались в оборонительную группировку.

Бузз!

Это зрелище немедленно заставило солдат Армии Откровения побледнеть.

Сила атаки Армии Откровения была непревзойденной. Любой, кто не мог остановить их атаку, своим уделом имел только смерть. Но Армия Ревущего Тигра и Βысшая Боевая Армия, которые очень быстро сплотились после вчерашнего разгрома, удивили Армию Откровения.

Μало того, хотя Армия Ревущего Тигра и Высшая Боевая Армия, казалось, были подавлены этой атакой, были убиты только семь или восемь бойцов. В конце концов, в результате получилось больше лая, чем укуса.

— Убейте их! — Армия Откровения отреагировала мгновенно. Ηезависимо от того, насколько были сильны эти две танские армии, если они не смогут сражаться против Армии Откровения, они все равно были обречены. Армия Откровения в конце концов убьет их.

Земля снова начала грохотать.

Армия Кровавых Зверей, Армия Смерти и Армия Откровения — три армии Кутайбы высшего класса, собрались вместе и атаковали в Армию Ревущего Тигра и Высшую Боевую Армию.

Бузз!

Но никто не заметил, что, стоя за Армией Ревущего Тигра и Высшей Боевой Армией охранник в чёрной броне снова махнул Боевым знаменем Кровавых Девяти Драконов, мгновенно заставляя трепетать облака и дуть ветер.

Когда собрались грозовые тучи, из золотой стелы вылетели красные потоки света с оттенком золота, исчезнувшие в армиях Тана. Через мгновение формирование ожило.

— Убью!

Прежде чем Армия Откровения смогла закончить атаку, раздался громкий урчащий и пугающий рев, и на них напала новая армия.

— Убейте их!

— Отомстить за наших братьев!

Две тысячи солдат Армии Сюаньу с красными глазами врезались в Армию Откровения, Армию Смерти и Армию Кровавых Зверей.

На таком близком расстоянии даже Армия Откровения была застигнута врасплох. Секунду спустя все было в хаосе: две армии ожесточенно столкнулись.

Но это было только начало. Армия Сюаньу не собиралась попадать в затяжную битву. После ожесточенного столкновения Армия Сюаньу вместе с Армией Ревущего Тигра и Высшей Боевой Армией быстро отступила, используя силу формирования.

Бум! Другая армия врезалась в Армию Откровения, но и она также немедленно отступила.

Божественная Военная Армия, Армия Божественной Тюрьмы, Армия Драконьих Жеребцов, Армия Железной Стены… одна армия за другой, приведенная в действие Знаменем Кровавой Войны Девяти Драконов, мгновенно поражали Армию Откровения, а затем откатывались, как колесо, чтобы другие могли занять их место.

Ореолы вибрировали, и земля дрожала. Перед лицом таких коротких ударов, даже Армия Откровения была в мгновенном беспорядке. Бойцы Армии Откровения понятия не имели, с кем они столкнутся или за какую армию им следует преследовать. В каждый момент одна армия отворачивалась, и другая армия атаковала их с тыла.

Раз, два, три… при ситуации, когда волна за волной солдат обрушивались на нее, Армии Откровения было трудно противостоять. Через несколько коротких мгновений Армия Откровения была атакована примерно двадцать три раза, и эта знаменитая армия, наконец, не могла больше вытерпеть. Ее ряды впали в хаос, и она начала отступать.

В это время у всех солдат армии Откровения были гримасы на лицах.

— Сейчас тот самый момент! — Ван Чун пристально следил за полем битвы, и, увидев эту картину, он немедленно отдал чрезвычайно смертоносный приказ.

— Чулуоху, иди!

Ван Чун повернулся к Чулуоху, который стоял от него на расстоянии более двухсот футов.

Хотя Чулуоху был очень скептически настроен к способностям Ван Чуна, и его народ Тонглу поссорился с ним, Ван Чун был верховным главнокомандующим на этом поле битвы. В такой решающий момент даже Чулуоху должен был подчиниться приказам Ван Чуна.

Чулуоху злобно посмотрел на Ван Чуна, а затем немедленно отвернулся и обнажил свой меч.

— Все, следуйте за мной!

Его лошадь выскочила вперед, возглавив несколько тысяч кавалеристов Тунло.

— Берегись, это Тунло!

Вид врывающихся Тунло заставил глаза Армии Смерти сжаться от удивления. Они уже слышали об этой армии от Далуна Руозана, и знали, что эти личные охранники эпохи императора Тайцзуна обладали силой, которой нельзя пренебрегать.

Румбл! Арабские солдаты бросились менять направление, чтобы остановить Тунло, но опоздали.

Через несколько секунд несколько тысяч кавалеристов Тунло в бронзовых доспехах проложили путь через арабскую армию и вонзились в ряды Армии Откровения.

Бузз!

В тот момент, когда кавалерия Тунло вклинилась в Армию Откровения, Ван Чун опустил руку, указывая на свой левый фланг в три тысячи солдат Лазурной Боевой Армии, которых лично обучал Бог Великой Танаской войны Су Чжэнчэнь.

С ревом Лазурная Боевая Армия вырвалась за линию обороны с импульсом, который мог сбить горы и обратить вспять моря.

В прошлом Лазурная Боевая Армия была одной из сильнейших армий под командованием Су Чжэнчэня. Несмотря на то, что у него сейчас не было достаточно времени, чтобы обучить этих солдат до того неудержимого уровня, когда все империи на границах дрожали от страха, у этой армии было от шестидесяти до семидесяти процентов силы оригинала.

Свист!

Когда последняя армия вышла на поле битвы, охранник в чёрной броне, стоявший, как бог, снова махнул боевым знаменем. Мгновенно вырвались два слоя энергии, один спустился на далекую кавалерию Тунло, а другой упал на Лазурную Боевую Армию.

Кавалерия Тунло, Лазурная Боевая Армия и Высшая Боевая Армия — все это были армии, которые были впервые созданы в эпоху Тайцзуна.

Что касается армий, подготовленных великими генералами, такими как Ань Сишунь и Гешу Хан, то они унаследовали методы обучения, перенесенные с эпохи Тайцзуна.

Даже специально обученные армии Ван Чуна, Божественная Военная Армия и Армия Сюаньу, обучались с использованием методов, взятых непосредственно из эпохи Тайцзуна.

По прошествии более ста лет девять наиболее могущественных армий, когда-то находящихся под командованием императора Тайцзуна, впервые собрались вместе к западу от гор Цун.

И после более чем ста лет безвестности, Боевое Знамя Крови Девяти Драконов снова проявило свою славу.

Когда подул ветер и сгустились грозовые тучи, Боевое Знамя Крови Девяти Драконов заставило эти две и без того грозные армии быстро набраться сил.

Грохот битвы достиг беспрецедентного уровня, и казалось, что весь мир вот-вот развалится.

Постоянно вращающиеся атаки семи элитных армий Тана вместе с атаками кавалерии Тунло и Лазурной Боевой Армии, полностью разрушили Армию Откровения Кутайбы.

Игого! Лица солдат Армии Откровения были поражены страхом. Они впервые почувствовали беспомощность, как будто тонули посреди глубокого океана.

«Сломай копье в самой острой точке» — Это было правило, которому Армия Откровения следовала на войне. Это было правильно для всех противников, с которыми Армия Откровения сталкивалась в прошлом, и это было правильно для природы Армии Откровения.

Взрыв! Солдат армии Откровения слишком медленно отступал и был быстро окружен. Через несколько мгновений шесть-семь мечей поразили его тело.

Несмотря на то, что все солдаты Армии Откровения были невероятными бойцами и были оснащены самым лучшим оружием и доспехами, которые Кутайба мог предоставить, им было трудно блокировать так много разрушительных атак.

— Ааааах! — раздался ужасный крик, и солдат Армии Откровения вырвал кровью и упал на землю.

Хрясь! Когда солдат Армии Откровения упал, меч пронзил его горло. Несколько мгновений спустя серебряный ботинок переступил через его труп, направляясь к другому солдату Армии Откровения.

Пятьсот, шестьсот, семьсот… одна тысяча!

Тысяча солдат Армии Откровения погибли за короткий период. Теперь их трупы были разбросаны по земле. Были убиты не только солдаты Армии Откровения, но и большое количество бойцов Армии Кровавых Зверей и Армии Смерти.

У всех армий высшего класса Тана было семь ослепительных ореолов вокруг тел солдат, и с появлением кавалерии Тунло и Лазурной Боевой Армии у них теперь было девять ореолов. Двадцать тысяч высокопоставленных танских солдат с неудержимым импульсом пронеслись над полем битвы.

На этот раз это была не просто Армия Откровения и Армия Кровавых Зверей. Вся арабская кавалерия, включая элитные армии, такие как Армия Обезглавливателей и Армия Тибра, находились в зоне атаки формирования Боевого Знамени Крови Девяти Драконов.

Поражение охватило арабские ряды, как оползень.

Игого!

Арабские солдаты кричали от страха. Кровавый туман плавал в воздухе, в то время как реки крови орошали земли к западу от Таласа. Это была земля хаоса и смерти, ад на земле.

Быстро! Слишком быстро!

Между тем, с момента начала атаки кавалерии Тунло, и до разгрома арабских армий прошло всего несколько минут. Трупы арабов валялись на поле битвы, и даже богоподобная и непобедимая Армия Откровения понесла большие потери.

Область под четырьмя черными боевыми знаменами была смертельно неподвижна. У Османа, Айбака и Зияда были потрясенные лица, будто они были неспособны поверить в то, что видели их глаза.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1104. Шок арабов!**

В разгар мощи Арабской империи, когда собралось так много ее элитных воинов, три правителя и сотни тысяч солдат, она была побеждена силой в двадцать тысяч человек из пустяковой империи восточного мира. Никто из арабских командиров не предвидел этого.

Издалека они могли видеть отобранную вручную арабскую кавалерию, лучшую в империи, которую двадцать тысяч элитных воинов Тана подбрасывали в воздух, как тряпичные куклы. Танским элитным солдатам нужно было только взмахнуть мечами, чтобы раскроить пополам арабского всадника весом в несколько тысяч цзин и отправить части тела в полет на десятки метров.

Хотя у арабов было преимущество в численности, никакое количество солдат не могло остановить Тан.

Οслепительные миниатюрные формирования вокруг тел каждого солдата династии Тан быстро резонировали и затмевали все другие армии на поле битвы. Независимо от того, сколько арабской кавалерии неслось вперед, они были просто муравьями, которые пытались встряхнуть дерево, и их легко отбрасывали в сторону.

— Отступление! Передайте мой приказ! Βсе солдаты, отступайте! — в этот момент даже у Абу Муслима было чрезвычайно суровое выражение лица.

Чтобы армия из более чем двухсот тысяч солдат была вынуждена оказаться в этой ситуации, — Абу Μуслиму никогда не приходило в голову в его худших ночных кошмарах. В худшем случае Абу Муслим ожидал, что арабы окажутся в невыгодном положении, но по какой-то необъяснимой причине это был не небольшой недостаток, а полный разгром.

Если бы они сейчас не отступили, потери арабов были бы еще больше.

Абу Муслим был известен как правитель железа и крови, и прославился своими активными и жестокими нападениями, никогда не отступая, пока полностью не захватит своего противника. Ηо сейчас мораль арабских солдат упала до самого низкого уровня. Если бы они не отступили сейчас, вся Аравия пострадала бы от невыносимых последствий.

Тыгыдык!

Арабский всадник быстро обернулся, чтобы отдать рапорт Абу Муслиму.

— Подождите минутку!

В этот момент в ушах каждого раздался отчужденный и бесчувственный голос.

Все вздрогнули от этих слов и повернулись к Кутайбе. Даже Абу Муслим оглянулся.

Армия Кровавых Зверей, Армия Смерти и Армия Откровения были армиями под командованием Кутайбы. Если и был человек, который больше всего потерял в этой битве, это, несомненно, был военный губернатор.

Было так тихо, что можно было услышать падение иглы. Все ждали приказа Кутайбы.

......

— Боевое Знамя Крови Девяти Драконов! — внезапно заговорил Далун Руозан, стоя рядом с арабами.

— Какая? — слова Далуна Руозана заставили всех посмотреть на него.

— Это боевое знамя — Боевое Знамя Крови Девяти Драконов. — Далун Руозан повторил снова, и его глаза скользнули по полю битвы, остановившись на этом древнем боевом знамени, развевающемся на ветру.

— В Великом Тане, более ста лет назад, в эпоху Тайцзуна, было боевое знамя Тана, выкованное из Глубоководного Морского Металла Сюань и ядра метеорита. Боевое знамя может контролировать девять армий высшего класса, а также накрывать их ореолы друг на друга, позволяя одной армии обладать девятью мощными ореолами одновременно. Именно из-за этого боевого знамени Великий Тан был непобедим на поле битвы, что позволило ему победить Тюркский Каганат и разделить его на две части. В то время они также смогли победить Империю Когурё, Мэнше Чжао, Си, Хитанцев и даже наш У-Цан. Таким образом, сформировались самые ранние легенды о золотом веке Великого Тана. Великий Тан стал признан самой сильной страной на континенте, — строго сказал Далун Руозан.

Далун Руозан был гораздо менее способным мастером боевых искусств, чем генералы, но он был эрудированным ученым, который знал историю, классику и даже неофициальную историю окружающих стран, как тыльную сторону своей ладони.

Славное прошлое эпохи Тайцзуна тихо исчезло, и даже многие люди в Великом Тане не знали об этом. Но благодаря нескольким драгоценным текстам, найденным Далуном Руозаном, включая военные записи разных стран о битвах, произошедших несколько сотен лет назад, он узнал об этом.

Боевое Знамя Крови Девяти Драконов!

Не было никаких сомнений в том, что это была неразрывная часть непобедимой легенды и славы Тана эпохи Тайцзуна, истинного «ритуального инструмента номер один» Великого Тана. Девять могущественных армий в сочетании с легендарным Боевым Знаменем Крови Девяти Драконов заставят даже такое могущественное существование, как Армия Откровения, потерпеть поражение.

Арабское поражение было совершенно предсказуемо!

Танская армия больше не была простой силой. На глазах у всех была именно та, самая славная и самая грозная армия далекого прошлого. Его истинный облик был, возможно, гораздо более могущественным, чем все они могли видеть, знать или даже представлять.

Выражение лица Далуна Руозана мгновенно стало чрезвычайно серьезным.

Теперь, когда это боевое знамя Великого Тана появилось на поле битвы, природа войны полностью изменилась.

— Если эти записи верны, мы должны захватить Боевое Знамя Крови Девяти Драконов. В противном случае у нас не будет никаких шансов выиграть битву! — взгляд Далуна Руозана скользнул по огромной армии, и он сразу же заметил гигантскую фигуру, держащую красно-черное боевое знамя. Постепенно его взгляд начал заостряться.

Убить держателя знамени было единственной надеждой превратить это поражение в победу.

......

Между тем, с другой стороны, после того, что казалось как мгновенным так и неисчислимым, холодно заговорил Кутайба.

— Передайте мой приказ! Любой, кто отступит, умрет!

— …!!!

Каждый был поражен его приказом.

Никто не ожидал, что Кутайба сохранит свой боевой пыл, даже после того, как его Армия Откровения будет разгромлена. Более того, он заставил всю армию держать свои позиции. Но, будучи самым сильным экспертом на арабской стороне, Кутайба не мог быть проигнорирован.

— Уничтожьте это боевое знамя, и все, естественно, придет к концу!

Голос Кутайбы звучал в ушах каждого. У всех Великих Генералов высшего класса были исключительно острые глаза. Хотя Кутайба не был знаком с формированиями Центральных Равнин, он почти в то же время пришел к тому же выводу, что и Далун Руозан.

Все мгновенно затихло, и военачальники повернулись, чтобы посмотреть на поле битвы. Когда они уставились на громадное черно-красное знамя, развевающееся на ветру, настроение сразу стало удрученным. У Аравии не было такого крупномасштабного формирования, но, если все было действительно так, как сказал Кутайба, им нельзя было отступать.

Кланг! Пока все размышляли над словами Кутайбы, он сам уже сунул руку за спину и вытащил свой могучий золотой большой меч, который нагонял страх на всю Аравию, по имени Могущество Бога.

Клопклоп! Виктор, боевой конь Кутайбы, поскакал вдаль.

Арабская армия мгновенно расступилась, открыв путь для Кутайбы. Солдаты тыла стали неуверенными из-за разгрома на линии фронта, но несколько беспорядочная армия была немедленно умиротворена появлением Кутайбы.

Независимо от ситуации, Кутайба всегда имел чрезвычайно важный статус в арабской армии, который никто другой не сможет получить. Пока присутствовал Кутайба, арабские солдаты твердо верили, что Аравию никогда не победить!

Бузз!

Когда эта золотая фигура начала устремляться вдаль, атмосфера тут же стала напряженной.

— Лорд Маркиз, вышел Кутайба! — гонец повернул голову к Ван Чуну, его голос был полон напряжения.

Имя Кутайбы оказало невероятно пугающее воздействие на всех солдат Тана. Даже сейчас они помнили, как Кутайба в одиночку опрокинул более тысячи стальных стен и подавил четырех Великих Генералов. Несмотря на то, что теперь Великий Тан одерживал верх, используя Знамя Кровавой Войны Девяти Драконов, полностью разгромив арабских солдат, никто не осмелился сказать, что это формирование может противостоять атакам Кутайбы.

Никто за стальной стеной ничего не сказал, но атмосфера была беспокойной.

— Чун-эр, оставь Кутайбу мне. — прозвучал пожилой, но энергичный голос, и черная фигура предстала, стойкая и достойная, перед Ван Чуном.

— Мастер! — выпалил Ван Чун после минутного шока.

Сильный ветер тут и там развевал мантию Старика Демонического Импертатора и заставлял его длинные волосы плясать. Ван Чун не мог видеть лицо Старика Демонического Импертатора, но он мог видеть его высокую и прямую спину, словно твердая и внушительная гора.

Когда Кутайба вышел из-под черных боевых знамен, все почувствовали легкое беспокойство, но, когда Старик Демонический Импертатор вышел вперед, эти опасения исчезли. Успокоились даже Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли.

Румбл!

Тыгыдык! Кутайба скакал все быстрее и быстрее, золотой свет вокруг него становился все гуще и гуще. И по мере того как Кутайба вкладывал больше энергии в своего боевого коня, каждый его шаг становился громким, как раскат грома. Когда Виктор рванулся вперед, он заглушил все остальные звуки грохота приближающейся бури.

— Это лорд Кутайба!

Все больше арабских солдат на поле боя начали его замечать, и вскоре все арабы воспрянули духом. Имя Кутайба потрясло небеса, и опустошенные арабы снова сплотились.

— Кутайба!

— Кутайба!

— Кутайба!

Аплодисменты солдат становились все громче с каждой волной, и стали в конце концов настолько громкими, что подавили даже звуки боя.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1105. Старик Демонический Император против Кутайбы!**

В этот момент даже Далун Руозан и компания не могли не удивляться, и битва еще больше усилилась. Несмотря на то, что двадцать тысяч высокопоставленных танских солдат по-прежнему одерживали верх, неуклонно проносясь через арабскую кавалерию, арабы, демонстрировавшие признаки краха, восстановили свои позиции.

Бузз!

Οдежды Старика Демонического Императора затряслись, и он шагнул вперед. Βыражение его лица было расслабленным и равнодушным, как будто он прогуливался по саду, а не по напряженному полю битвы.

Старик Демонический Император, казалось, двигался не очень быстро. Наоборот, казалось, он двигался довольно медленно. Но в мгновение ока он прошел мимо стальной линии обороны и вышел на поле битвы.

Бззз! Пространство обвилось вокруг него и вспыхнул свет, и когда снова появился Старик Демонический Император, он был нарасстоянии более ста футов. Даже человек уровня совершенствования Ван Чуна не мог видеть, как он исчез.

— Убейте его!

Вид этого небронированного Старика Демонического Императора, одетого в простую черную мантию, заставил двух арабских всадников поверить, что они нашли возможность его убить. Их глаза стали дикими, и они бросились на Старика Демонического Императора.

Но мгновение спустя, когда они были еще в нескольких футах от Старика Демонического Императора, два мускулистых и энергичных арабских всадника врезались в невидимый барьер. Μало того, два арабских всадника почувствовали, что они застыли в воздухе и сразу же потеряли способность двигаться.

Могли двигаться только их глаза, и в них можно было увидеть глубокий страх, но остальная часть их тела словно была сделана из камня.

Тем временем Старик Демонический Император пронесся мимо них даже не взглянув, как будто он их даже не заметил. Один шаг, два шага… Старик Демонический Император уже ушел, но два арабских всадника все еще не могли двигаться.

Бум! Через некоторое время раздался сильный взрыв, и энергетические заряды вылетели из их спины. Эти энергетические заряды были не прозрачными и бесцветными, а точно такого же оттенка, что и кровь.

Бац! Бац!

Они упали на землю и умерли.

Старик Демонический Император уже достиг кульминации Множества Духовного Морского Искусства и достиг стадии, которую обычные люди не могли постичь. Даже когда они умерли, не поняли, как Старику Демоническому Императору, которого они даже не трогали, удалось их убить!

Бум! Бум! Бум!

Пока он шел через живой ад поля битвы, его постоянно атаковала невежественная арабская кавалерия, но прежде чем кто-либо из кавалеристов смог подобраться ближе, они были отброшены более чем на сто футов в воздух. Ηекоторые из них даже пролетели сто метров, и к тому времени, когда они снова спустились на землю, они уже были мертвы.

Перед таким страшным экспертом, как Старик Демонический Император, эти так называемые элитные воины были слишком слабы. Старому Демоническому Императору даже не нужно было прикасаться к ним, чтобы лишить их жизни.

Такая огромная сила тронула даже арабских и тибетских Великих Генералов, наблюдающих издалека.

— Откуда этот человек пришел? Даже Кутайба довольно осторожен с ним. — сказал Айбак.

Он помнил, как, когда Кутайба впервые начал действовать, отбросив в сторону всё сопротивление и почти единолично подавив армию Тана, появился таинственный старик в черной мантии, разбивший надежды арабов на победу.

И такое могущественное существо, как Кутайба, неожиданно не сразу напало на этого старика в черной одежде, а вместо этого долго на него смотрело. Для него это было просто немыслимо.

Надо было знать, что Кутайба даже не относился с уважением даже к таким Великим Генералам, как Абу Муслим или Айбак. Его стиль всегда был чрезвычайно властным, и было невозможно остановить его, когда он был в ярости. Не было никаких сомнений в том, что таинственный старик в черной одежде достиг того же уровня силы.

— Я не знаю! В нынешней ситуации мы можем верить только в Кутайбу. Если даже он не сможет победить этого человека, мы не сможем сделать ничего. — Абу Муслим продолжал фокусировать взгляд на поле битвы.

— Хиах! — он внезапно выехал из-под черных боевых знамен.

— Зияд, Айбак, Осман, вы все слышали, что сказал Кутайба. Неважно, как, мы должны схватить это знамя или убить человека, держащего его! Если мы хотим положить конец ситуации, мы должны уничтожить строй Тана! — Абу Муслим схватил поводья своего коня и поехал вперед.

— Да! — Зияд глубоко вздохнул, выражение его лица стало серьезным, и он посмотрел на противостоящую армию Тана.

До тех пор, пока танские солдаты не достигли такого уровня совершенствования своими силами и полагались на ритуальный инструмент, просто нужно было уничтожить инструмент и можно было одержать победу.

Далун Руозан отдал свой приказ, его синие одежды развевались на ветру.

— Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче, будьте готовы. Кутайба и Абу Муслим уже вышли на поле битвы. Им, вероятно, понадобится наша сила!

Бесчисленные мысли промелькнули в его глубоких глазах. С появлением двух таинственных стариков на стороне Великого Тана ситуация полностью изменилась. Одни только арабы не могли теперь одержать верх в битве Великих Генералов. Поскольку они были союзниками с общим врагом и целью, тибетцам необходимо было протянуть руку помощи.

— Понял! — Хуошу Хуйцан прижал правую руку к сабле и сделал два шага вперед. В то же время, Дусун Мангпоче также выехал вперед на своей лошади. Атмосфера на поле битвы стала еще более напряженной!

На другом конце поля боя глаза Гао Сяньчжи вспыхнули, когда он увидел, как выезжает Абу Муслим.

— Ван Чун, Цяньли, оставьте мне Абу Муслима. Вы оба можете разобраться с остальными! — они молча кивнули в знак согласия.

Недолго думая, Гао Сяньчжи выехал вперед.

На поле битвы двадцать тысяч элитных воинов тана продолжали проноситься сквозь ряды неприятеля, подкрепленные силой Боевого Знамени Крови Девяти Драконов. Великий Тан получил инициативу в этой битве, но даже командир Тунло Чулуохоу заметил огромный сдвиг, происходящий на поле битвы.

Вдалеке Кутайба и Старик Демонический Император приближались, наполняя воздух напряжением. Сто футов, шестьдесят футов, пятьдесят футов…

На расстоянии около двадцати футов оба они по совпадению одновременно остановились. Один ехал на могучем скакуне, словно бог спустился в мир смертных. Другой был одет в одежду с широкими рукавами, и, хотя он не был настолько ослепительным, как Кутайба, его внушительная фигура была как самая высокая гора в мире, достаточная для того, чтобы кто-нибудь остановился и удивленно поднял глаза.

Их глаза отражали фигуру противника, и они оба стояли на месте.

Бузз!

Мощные энергии вылились из их тел. Хотя ни один из них еще не атаковал, все вокруг почувствовали опасную ауру, висящую вокруг них. В какой-то момент все окружающие солдаты невольно отступили, чтобы сражаться в другом месте, оставляя большое открытое пространство вокруг этих экспертов.

— Убью!

Через некоторое время раздался громкий крик, и арабская конница напала.

— За губернатора!

— Убей этого Танца!

В воздухе прозвучали дерзкие крики по-арабски. У Кутайбы был чрезвычайно высокий авторитет в армии, и когда арабские всадники увидели, что эти двое оказались в тупике, они почувствовали шанс и решили использовать свое преимущество в количестве, чтобы отвлечь Старика Демонического Императора и создать возможность для Кутайбы.

При виде этого Старик Демонический Император наконец пришел в движение, но все, что он сделал, это поднял бровь. Его руки неподвижно висели по бокам.

Бум! В трех футах от Старика Демонического Императора воздух начал вибрировать, сгущаясь в десятки тысяч вспышек энергии, которые вырвались наружу.

СвушСвушСвуш! Прежде чем элитные арабские всадники смогли добраться до Старика Демонического Императора, они были поражены этими ужасающими вспышками энергии. Их тонко изготовленная броня была пробита, как бумага, и разлетелась на куски.

Бузз!

Воздух внезапно зазвенел ужасным намерением убивать. Сидя на своем боевом коне, Кутайба сжал пальцы одной руки и мгновенно атаковал.

Бум!

Огромный поток золотого Ци Меча немедленно поднялся с земли, пронзив небеса. На мгновение показалось, что само небо было разрезано надвое, а на его поверхности появилась зеркальная рана.

Кутайба ударил с экстремальной скоростью, а также экстремальным весом. Когда луч Ци Меча спустился, он был тяжелым, как гора. Даже крепость будет разрублена на две части, а тем более существо из плоти и костей.

Почти сразу после нападения Кутайбы, Старик Демонический Император отреагировал на разрушающий горы удар. Старик Демонический Император не использовал никакого оружия. Он просто протянул ладонь из плоти и костей.

Внезапно воздух взорвался от тысяч ударных волн. Десятки тысяч энергетических вспышек разной длины появились вокруг Старика Демонического Императора, окружив его огромным энергетическим лесом. Если вы внимательно посмотрите, то заметите, что каждая пора Старика Демонического Императора извергала энергию.

Бузз!

У Старика Демонического Императора было безмятежное выражение лица. Он вытянул один палец. Сотни и тысячи энергетических зарядов сразу же слились воедино в огромный меч, который полетел в Кутайбу, отражая огромный Ци Меча, который тот выпустил ранее.

Румбл!

Никто не мог описать момент столкновения этих двух захватывающих дух атак. Пыль поднялась более чем на тысячу футов и поглотила всю территорию.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1106. Искусство Восьми Окончательных Расколов!**

— Ах! — Раздался ужасный крик, поскольку всем арабским кавалеристам в пределах нескольких тысяч футов от столкновения между Демоническим Императором Стариком и Кутайбой был нанесен разрушительный удар.

Взрывная ударная волна, созданная их столкновением, сразу же отбросила этих арабских всадников, словно они были листьями на осеннем ветру. Тысячи попали в сильную песчаную бурю. Их лица наполнились страхом, и они были сметены в сторону. Некоторые из всадников были даже отброшены далеко назад, и врезались в землю.

Тудтудтуд!

Несколько мгновений спустя каменистая земля распалась на части, а кровь потекла, как водопад. В последний раз солдаты завыли, и их трупы были разбросаны по полю.

В центре этой битвы вспенивающаяся пыль не только не осела, но и усилилась, посылая облака пыли, все выше и выше в небо. Посреди этого постоянно сгущающегося облака пыли золотая фигура сражалась с черной фигурой.

Бум бум бум! Золотые лучи Ци Меча пронзили небеса, пыль и пробили облака.

В то же время бесчисленные вспыщки свирепой энергии, более пугающие, чем если бы они были настоящими мечами или саблями, распространялись во всех направлениях. Уровень, которого достигли Старик Демонический Император и Кутайба, был намного выше того, что могли себе представить обычные люди. Даже Великие Генералы, стоявшие на пике боевых искусств, не могли не быть потрясены этой битвой, с чувством неполноценности, вселившимся в их сердца.

Фуууум! Золотому лучу Ци Меча, энергетическим зарядам Бесконечного Духовного Морского Искусства, пыли и гравия потребовалось всего секунду, чтобы создать огромный шторм, огромный торнадо, вздымающийся в небо.

Бах Бах бах! Ударная волна вырвалась наружу, делая эту область самой опасной на поле битвы.

— Οтступление, отступление! — арабский кавалерист, встревоженный и запаниковавший, натянул поводья своих лошадей и начал бежать наружу.

— Эти двое… как…в этот момент Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче были глубоко ошеломлены, а их кулаки были крепко сжаты.

Если бы они не видели это своими глазами, им было бы очень трудно представить, что битва между этими двумя людьми может достичь такого уровня. Даже для Βеликих Генералов уровень, которого достигли Кутайба и таинственный старик, явно был слишком высоким.

Пока все поле битвы ошеломленно наблюдало противостояние двух высших экспертов, приближалась внушительная и стойкая фигура.

Когда они были еще в нескольких десятках футов друг от друга, Абу Μуслим натянул поводья своей собственной лошади и заговорил на ломаном языке Тана.

— Гао Сяньчжи, мы снова встретились. Как вы думаете, вы можете остановить меня?

Эти двое были старыми противниками, и их конфликт длится уже четыре месяца. Гао Сяньчжи имел некоторую степень понимания Абу Муслима.

— Ηо ты уже проиграл! — слабо улыбнулся Гао Сяньчжи.

Армия Откровения потерпела поражение, как и Армия Смерти и Бесстрашная Армия. Если бы все пошло так, как ожидалось, если бы эта тенденция продолжалась, Великий Тан победил бы.

— Ха-ха, говоря заимствованным выражением вас, жителей Центральных Равнин, до сих пор не решено, кто убьет оленя! — улыбнулся Абу Муслим.

— Более того, ты не подходишь для меня!

Это не было их первым сражением, и их предыдущие сражения уже доказали, что Гао Сяньчжи не мог сражаться против него, что, естественно, не могло поменяться. Гао Сяньчжи просто не мог остановить его самостоятельно.

Гао Сяньчжи улыбнулся и сказал:

— Хех, так как вы знаете несколько выражений Центральных Равнин, я дам вам еще одно. «Не смейтесь, пока все не кончится!» Он услышал от Ван Чуна высказывание: «Смеется тот, кто смеется последним»

.Бузз!

Глаза Абу Муслима внезапно замерли и наполнились намерением убить Без малейшего колебания Абу Муслим надел специальную перчатку, Око Бога Демона, и ударил кулаком.

— Ярость Асмодая!

Абу Муслим немедленно использовал высшую технику своего искусства Семьдесят Двух Столпов Бога Демона.

Когда Абу Муслим впервые применил атаку с Оком Бога Демона, даже Освященный пошатнулся. Абу Муслим, возможно, не был так силен, как Кутайба, но не было сомнений, что он входил в число лучших. По крайней мере, людей, которые могли бороться с ним на равных в Великом Тане, можно было пересчитать по пальцам.

Румбл! Небо внезапно потускнело, и тело Абу Муслима исчезло, а его заменил трехголовый бог демонов, покрытый пурпурно-черной чешуей. Массивный бог демонов стоял на земле и бил Гао Сяньчжи кулаком размером с гору.

Кулак был неудержим, вызывая сильные бури на тысяче футов вокруг, к тому же еще и гремел в воздухе.

Тумптумптумп! Ветер даже подмел трупы арабской кавалерии и оттолкнул их в сторону.

— Ха!

Глаза Гао Сяньчжи вспыхнули, а на его губах появилась слабая улыбка.

— Высшее! Искусство! Восьми! Разломов! — Рявкнул Гао Сяньчжи. Каждое его слово напоминало раскат грома. Пока Абу Муслим в шоке смотрел, Гао Сяньчжи исчез в порыве ветра.

Румбл!

Через секунду ослепительная вспышка молнии появилась в нескольких десятках футов над тем местом, где первоначально находился Гао Сяньчжи. Вокруг него свет и тень сгустились в восемь массивных черных колонн. Таинственные письмена были высечены на восьми столбах, а в центре этих восьми загадочных столбов пространство было искажено и искривлено. Внезапно появилась миниатюрная модель континента.

Все сразу почувствовали тяжелую и удивительную ауру, как будто это была не просто какая-то иллюзия, а было связано с самой Землей.

Высшее Искусство Восьми Разломов было техникой, которую Ван Чун дал ему раньше, но также и техникой, которая была рождена из его собственной Техники Бога Шести Конечных Величеств. У обоих было одинаковое происхождение. Когда боевые искусства достигли определенного уровня, они больше не ограничивались простой трансформацией определенного вида оружия. Например, Ван Чун мог использовать меч, но он мог также использовать копье, или, когда он превращался в Бога Яму, он мог использовать пестик ваджра.

Техника Бога Шести Конечных Величеств Гао Сянчжи в основном была сфокусирована на Ци Меча, но, когда она была улучшена до Высшего Искусства Восьми Разломов, ей больше не требовалось оружие.

Хотя эта высшая техника была мощной, ее было чрезвычайно трудно развивать. По крайней мере, в то время Гао Сяньчжи сумел понять ее принципы, но даже в конце своей жизни ему не удалось научиться ей.

Несмотря на то, что Ван Чун дал ему месяц на то, чтобы совершенствовать эту технику в уединении, Гао Сяньчжи еще не полностью изучил ее. Лишь когда прибыл Старик Демонический Император, и Гао Сяньчжи получил возможность задать ему несколько вопросов поздно вечером, понимая при этом природу Ци, он наконец-то понял Высшее Искусство Восьми Разломов.

— Хммм, ты думаешь, что сможешь победить меня с этим?!

Глаза Абу Муслима замерли, и Ярость Асмодая, которую он послал, внезапно повернулась и полетела в небо к Гао Сяньчжи. В то же время Гао Сяньчжи раскрыл пальцы одной руки, и восемь черных столбов немедленно вырвались и разошлись вокруг Абу Муслима.

Когда Ярость Асмодая Абу Муслима была еще в нескольких десятках футов от Гао Сяньчжи, внезапно, безо всякого предупреждения, его сильнейшая техника застыла в воздухе.

— Как это могло произойти?!

Абу Муслим был очень поражен этим зрелищем. Его энергия кулака была изначально бесформенной. Она не была чем-то, что можно было бы схватить, как саблю или меч. Для Гао Сяньчжи возможность заморозить его удар в воздухе было подвигом, который полностью опрокинул представление Абу Муслима о мире.

Когда эта мысль промелькнула в голове Абу Муслима, восемь столпов внезапно обрели силу. С мощным грохотом удар, нанесенный Абу Муслимом со всей его силой, распался и превратился в ничто.

-!!!

С неба спустился сильный ветер. Лицо Абу Муслима морщилось и искривлялось, когда он смотрел на это зрелище. Он никак не предполагал, что Гао Сяньчжи изучит новую технику в течение одного месяца. Эти восемь странных столбов каким-то образом смогли полностью разрушить его самую мощную атаку.

— Абу Муслим, то было тогда, а это — сейчас. Независимо от того, что вы планируете делать, пока я здесь, у вас ничего не получится!

Голос, громкий, как гром, донесся с неба. Гао Сяньчжи вышел вперед, и когда он это сделал, от его ног вырвался величественный Ци Меча. Ци Меча сконцентрировался в другой колонне, покрытой таинственными письменами, парящими в воздухе и поддерживающими его.

Небо было запретной площадкой для мастеров боевых искусств, но Гао Сяньчжи мог пересекать его как плоскую землю.

Благодаря этому единственному шагу понимание Гао Сяньчжи Высшего Искусства Восьми Разломов усилилось. Принципы боевых искусств и Ци Меча постоянно проникали в его разум, и его энергия начала увеличиваться в объеме, разлетаясь, как буря из его тела во все стороны. Уже мощный Гао Сяньчжи мгновенно преодолел какое-то узкое место и достиг еще более высокого уровня.

Гао Сяньчжи теперь, наконец, имел право на дуэль с Абу Муслимом. Все замолчали. Абу Муслим посмотрел на Гао Сяньчжи. Он мог чувствовать энергию своего врага, и его лицо сразу стало пепельным и мрачным.

— Хуошу Хуйцан, иди!

Видя, что Кутайба и Абу Муслим зашли в тупик, Далун Руозан немедленно отдал приказ, и его глаза вспыхнули.

В этой битве на кону стояла не только судьба Аравии, но и судьба У-Цана. Независимо от цены, они должны были победить Великий Тан, и, если они хотели уничтожить Формирование Крови Девяти Драконов Великого Тана, они должны были отправить своих Великих Генералов.

— Понял!

Хуошу Хуйцан кивнул и тотчас же поскакал на поле битвы, целясь в охранника в черных доспехах.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1107. Великий полководец.**

— Чун-эр, оставь Хуошу Хуйцана мне! — раздался позади Ван Чуна достойный и сдержанный голос

Это подошел Ван Ян. Его глаза засияли ярким светом, и он уставился на далекого Хуошу Хуйцана.

Прежде чем Ван Чун смог ответить, Ван Ян уже вышел из линии обороны. Сила дисциплинированной пехоты внимательно следила за ним.

— Ван Чун, я пойду помогать генералу Вану! — сказал Су Ханьшань своим холодным и отчужденным голосом, и подошел к Ван Чуну, глядя в спину Ван Яна.

Ван Ян был отцом Ван Чуна, и, хотя Су Ханьшань не сомневался в силе Ван Яна, осторожность ему бы не помешала. Пять тысяч баллист окажут пугающее воздействие на арабскую кавалерию. Это было тем более сейчас, когда ситуация изменилась. Боевое Знамя Крови Девяти Драконов дало Великого Танау полную инициативу на поле битвы, и сделало ужасные боевые машины Великого Тана еще сильнее и страшнее против арабов.

— М-м! — Ван Чун оценил ситуацию и кивнул.

Теперь настал нужный момент. В течение сражения Великий Тан занимал оборонительную позицию, постоянно ожидая атак на обширную линию стальных стен, но теперь настало время для контратаки. Великий Тан мог перейти в наступление.

Скрип! Скрип!

Раздался громкий скрип — это были загружены баллистические болты, и Су Ханьшань провел свои пять тысяч баллист мимо стальных стен, чтобы следовать за пехотой Ван Яна.

— Οгонь!

Прежде чем арабская кавалерия смогла начать атаку, Су Ханьшань опустил руку. Облако баллистических болтов немедленно пролетело над армией Βан Яна, минуя двадцать тысяч элитных воинов танцев и Боевое Знамя Крови Девяти Драконов, и поразил арабскую армию.

Сквелчсквелчсквелч! Полилась кровь, крики наполнили воздух, и острые баллистические выстрелы пробили бесчисленное количество арабских кавалеристов.

— Вперед! — Су Ханьшань махнул мечом и приказал своим людям идти вперед по покрытой трупами земле.

Под его командованием пять тысяч баллист превратились в ежа. У армии баллист было очень мало способов защиты, и нужно было помнить, что солдаты, которых обучал Су Ханьшань, были бывшими бандитами и разбойниками. Если противник внезапно приблизится, армия баллист наверняка понесет ужасные потери.

Но под командованием Су Ханьшаня даже лучшим солдатам Великого Тана было бы трудно преодолеть зону обстрела баллист. Острые и злобные атаки баллист служили лучшей защитой.

Как только его армия баллист достигла окрестности Формирования Крови Девяти Драконов, Су Ханьшань опустил меч и отдал другой приказ.

— Распределение Шестов!

Пять тысяч баллист распределились, словно текущая вода, прекрасно охватывая Формирование Крови Девяти Драконов и пехоту Ван Яна. Вместе три силы образовали плотную и мощную оборонительную систему.

Несмотря на то, что сил у Су Ханьшаня по-прежнему не хватало, с точки зрения стратегии и тактики он демонстрировал черты будущего Великого Генерала, который мог бы постоять за себя на поле боя.

Ван Ян мало заботился о том, что происходит позади него. Вид знакомой фигуры противника заставил его заставить лошадь скакать еще быстрее.

Бззз! Вспыхнул свет, и Ван Ян внезапно исчез, сменившись смоляным черным светом, который быстро стал набухать.

Роооар!

Раздался оглушительный рев, и гигантский бог в золотых доспехах появился на поле битвы. Каждый его шаг покрывал десять с половиной метров, пока он шел к Хуошу Хуйцану.

Бог в золотых доспехах излучал чрезвычайно мощную ауру, а его массивное тело заставляло всех арабских элитных солдат на поле битвы казаться ничтожными муравьями.

С другой стороны, Хоушу Хуйцан поднял бровь, увидел огромного Μогущественного Чудотворного Бога и услышал грохочущий по земле гул. Сразу же он использовал мантру Золотого Тела Вайрочаны Будды.

В мгновение ока на поле битвы появился массивный Будда, сияющий золотым светом. Взглянув на Ван Яна, Хуошу Хуйцан приступил с поразительной волей к битве и принялся скакать еще быстрее.

Почти в то же время глаза Ван Яна вспыхнули холодным светом, и он заставил Могучего Чудотворного Бога увеличить скорость. Бум! Бум! Бум! Он начал шагать к золотому Будде Хуошу Хуйцана.

Два смертельных врага с юго-запада встретились еще раз на чужбине Таласа. Один считал, что Хуошу Хуйцан — давний враг и захватчик Великого Тана, носитель бедствия и могущественный Великий Генерал. Другой поклялся смыть стыд войны на юго-западе.

Румбл!

Мгновение спустя мир, казалось, был разорван на части, когда столкнулись гигантские фигуры Хуошу Хуйцана и Ван Яна.

Взорвался ветер, раздувая пыль и гравий во всех направлениях, а мощные ударные волны сотрясли все поле битвы.

Далун Руозан незаметно скривил брови. Судя по тому, что он видел, Хуошу Хуйцан явно не сможет быстренько одолеть Ван Яна.

— Дусун Мангпоче, выходи! — внезапно приказал Далун Руозан.

Дусун Мангпоче ничего не сказал, но его взгляд направился к месту, где Старик Демонический Император сражался с Кутайбой. Его кулаки сжались, и пронзительный свет засиял в его глазах.

— Я знаю, о чем ты думаешь, но сейчас не время! Безрассудные действия сделают все наши усилия бессмысленными! — сурово сказал Далун Руозан.

— Понял!

Дусун Мангпоче глубоко вздохнул, успокоил свой разум и направился к Боевому Знамени Крови Девяти Драконов. В грохоте доспехов он пронесся мимо Далуна Руозана и исчез вдали.

— Ублюдок! — командующий мамлюками Айбак также наблюдал за полем битвы.

Видя, как Великий Тан остановил Кутайбу, Абу Муслима и Хуошу Хуйцана, все его лицо превратилось в ледяной покров и глаза его наполнились непреодолимым желанием убивать.

— Слушайте мой приказ! Все солдаты, выходите! Я не верю, что есть образование, которое мои мамлюки не могут сломать! — Айбак схватил ближайшего боевого коня и сел на него.

Кланг! Когда правое бедро Айбака прижалось к лошади, из его тела с металлическим грохотом вышел огромный ореол и распространился на всех мамлюков.

— Ореол Фараона!

Ослепительный темно-красный ореол имел в два раза больше силы в руках Айбака, чем в руках Фейсала.

Клангклангкланг! Под действием истинной высшей силы Ореола Фараона, скорость, ловкость и оборонительные возможности мамлюков начали расти.

Взгляд Айбака был острым, как лезвие, когда он смотрел на Боевое Знамя Крови Девяти Драконов. Со взмахом его меча, семь тысяч мамлюков бросились вперед.

Кланг!

Вскоре после того, как Айбак ушел, Зияд глубоко вздохнул, схватился за Кольцо Океана и сел на своего боевого коня.

— Я хотел бы увидеть, насколько вы способны, и скольких из нас вы можете остановить!

Огонь ярости всколыхнул разум Зияда. Арабы были гордым и уверенным в себе народом.

Эта битва больше не заключалась в захвате стратегической крепости Шелкового Пути. Это было столкновение между Аравией и Великим Таном, между Западом и Востоком, битвой воли, силы и уверенности в себе.

Ηесмотря ни на что, Аравия не могла проиграть восточным странам.

Игого! Зияд быстро исчез из-под черных арабских боевых знамен, погружаясь в бурлящее поле битвы.

— Зияд вышел. Оставьте его мне! — Чэн Цяньли достал меч, глядя вдаль.

Все это время он обращал внимание на другую сторону и сразу заметил, что Зияд уходит.

Это был не первый раз, когда они обменивались ударами. Чэн Цяньли знал боевые искусства и стиль боя Зияда, как тыльную сторону своей руки, поэтому никто не мог лучше, чем он, удерживать Зияда.

— М-м! — Ван Чун кивнул и быстро перевел взгляд на Айбака и его семь тысяч мамлюков, а затем кавалерию Небесного Волка и Великую Кавалерию Мутри, которые также заметили изменение ситуации.

Во вчерашнем сражении наибольшую потерю понесли Великая Кавалерия Мутри и Кавалерия Небесных Волков. Хотя все они были кавалерией высшего класса, их оружия и снаряжения явно не хватало по сравнению с мамлюками и кавалерией Ушана, что было основной причиной их потерь.

Но несмотря на это, три силы вместе по-прежнему насчитывали двенадцать тысяч человек.

— Кавалерия Ушана, слушайте мой приказ! Следуйте за мной! — Глаза Ван Чуна вспыхнули холодным светом, и он отдал приказ.

Айбак вышел, и его семь тысяч мамлюков, поддерживаемых его ореолами, были мощной и пугающей силой. Это был настоящий Ореол Фараона, и Цуй Пяоци и Банахан не хватило бы возможности остановить их.

— Давайте посмотрим, кто сильнее, — Истинный Ореол Фараона или образование Асуры Ада! — с яростным выражением в глазах Ван Чун выскочил из-под знамени Тана.

Игого! Крик Белокопытной Тени раздался над полем битвы, и Ван Чун выбежал из стальных стен. Кланг! Огромный ореол с радиусом в десять с небольшим метров вырвался из-под ног Ван Чуна. Зловещий и ужасный, он разлетелся как шторм и распространился на всю кавалерию Ушана.

(CTRL + ВЛЕВО) ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1108. Цель Дуву Сили!**

Аууууо!

Температура в диапазоне десятков тысяч футов внезапно упала, в то время как холодный ветер прокатился по земле.

Ужасные вопли вдруг раздались в ушах каждого человека, словно вопли бесчисленных обиженных духов. Каждый, кто слышал этот звук, испытывал страх, исходящий из самой глубины их душ.

Тыгыдык! Копыта пронеслись мимо первой линии обороны к полю битвы.

В клубящемся пыльном облаке Ван Чун повел всю кавалерию Ушана, как неудержимую комету, к Айбаку и трем высшим кавалерийским силам трех империй.

Далун Руозан все время уделял этому сражению пристальное внимание. Когда он увидел, что Ван Чун возглавляет семитысячную кавалерию Ушана с импульсом, который был не намного слабее, чем у трех других главных кавалерийских сил, он не мог не показать намек на беспокойство.

У У-Цана не было пути назад, и арабы вложили большое количество солдат, поэтому эту битву нельзя было проиграть. Независимо ни от чего, они должны были уничтожить Боевое Знамя Крови Девяти Драконов, наибольшую поддержку Тана.

Но тибетцы уже отправили всех своих командиров, и в трех империях больше не было Великих Генералов. Кроме губернатора Каира Οсмана, который нервно наблюдал за ситуацией и был готов принять участие в драке в любой момент, было только…

— Хахаха, похоже, я единственный, кто еще не вышел на поле битвы! — прежде чем Далун Руозан успел что-то сказать, его прервал наглый смех. Дуву Сили, казалось, предсказал, что тот собирался сказать, и его лошадь сделала несколько шагов вперед.

Далун Руозан был настолько ошеломлен, что на мгновение потерял дар речи. Дуву Сили был проницательным парнем, который всегда прятался до тех пор, пока не сможет больше прятаться.

Более того, каждый его шаг и действие обычно делались ради какой-то цели. Но теперь, прежде чем что-либо было сказано, Дуву Сили вызвался сам. Это действительно застало Далуна Руозана врасплох. Βпервые Далун Руозан не смог сказать, почему Дуву Сили так поступил.

— Хиах! — закричал Дуву Сили, его лошадь заржала, и он поехал на своем черном коне с блестящей гривой, проносясь мимо Далуна Руозана в сторону поля битвы.

— Кажется, я остался один, чтобы разобраться с этим! — в этот момент единственным, кто остался за линией обороны, был Вождь Деревни Ушан.

Хотя вождь деревни Ушан был очень сильным, он был очень стар, даже старше Старика Демонического Императора. По этой причине Ван Чун оставил его до последнего.

Более того, несмотря на то, что он был грозным мастером боевых искусств, он не был мастером командования солдатами. По крайней мере, вождь деревни Ушан не смог возглавить кавалерию Ушана. Таким образом, в конце концов, он остался единственным, кто мог сразиться с Дуву Сили.

Белая трость вождя деревни Ушана пришла в движение, и он вышел за линию обороны.

Взрыв!

В тот момент, когда вождь деревни Ушан вышел за стальные стены, порывы ветра и разрушительная атака поразили вождя деревни Ушан со скоростью молнии.

Бум! В мгновение ока вождя деревни Ушана ударила жесточайшая энергия.

После ударной волны все могли ясно увидеть, что-то, что напало на вождя деревни Ушан, было стрелой толщиной в палец и длиной более пяти футов.

Эта стрела оставила в воздухе белый след, который тянулся на двадцать с лишним метров. Из этого было видно, что человек, который пустил эту стрелу, был невероятно могущественным.

Но еще более удивительным было то, что случилось со стрелой, когда она ударила вождя деревни Ушан. Μожно было увидеть, что длинная стрела, казалось, натолкнулась на невидимый барьер. Она была заморожена в воздухе, неспособная продвинуться больше ни на дюйм.

Криккрэк! Стрела длиной в пять футов начала рассыпаться, начиная с кончика. Мгновение спустя стрела, выкованная из глубоководного металла Сюань, распылилась в порошок.

Уже в трех футах от старосты деревни Ушан стрелы не стало.

Бузз!

Это зрелище ошеломило многих арабских, тибетских и западно-тюркских генералов.

Этому седовласому старейшине Великого Тана, должно быть, было за семьдесят, и он ходил с тростью, и казалось, был готов упасть в любой момент. Ηикто не ожидал, что он будет настолько могущественным, что одна лишь его внешняя Звездная Энергия сможет остановить пятифутовую стрелу.

Вождь деревни Ушан ничего не сказал, только поднял голову и посмотрел на далекого Шамаска.

У Шамаска было ошеломленное выражение лица. Он никак не ожидал, что старик будет настолько могущественным, что даже стрела, выпущенная таким могущественным бригадным генералом, не сможет повредить ни единого волоска противника.

— Хаах… — вождь деревни Ушан вздохнул, вытащил палец из рукава и слегка щелкнул.

Рор! Мгновение спустя алебарда, торчащая из трупов нескольких арабских всадников поблизости, внезапно взлетела в воздух, руководствуясь невидимой энергией, и быстро полетела к Шамаску.

— Фигово! — буквально секунду назад вождь деревни Ушан поднял руку, и с огромного расстояния Шамаску едва удалось увидеть, что его рукав немного затрясся. Он понятия не имел, что сделал вождь деревни Ушан.

Однако, Шамаск почувствовал крайнюю опасность, из-за которой его череп чувствовал, будто он взорвется.

Не успев подумать, Шамаск отшатнулся и неловко скатился с лошади.

Бум!

В тот момент, когда Шамаск скатился с лошади, сломанная алебарда пронеслась мимо него и вонзилась в солдат, находящихся позади него.

Бууууум! Удар алебарды вызвал мощный взрыв.

Во взрывной ударной волне несколько десятков арабских кавалеристов даже не успели закричать, прежде чем их разорвало на куски! Даже их доспехи и скимитары превратились в порошок.

Шамаск мгновенно разразился холодным потом. Даже он мог легко убить несколько десятков арабских кавалеристов одним движением, но разорвать их доспехи и оружие — было просто невозможно.

Если бы он не отреагировал так быстро и не скатился с лошади, он, вероятно, уже был бы мертв.

Игого!

Как только Шамаск вздохнул с облегчением, он вдруг услышал крик умирающей лошади.

Шамаск повернулся и как раз вовремя увидел, что боевой конь, сопровождавший его в течение десяти с лишним лет, упал на землю.

Что касается седла… оно исчезло. Лицо Шамаска стало ужасно бледным.

Пока Шамаск стоял в шоке, вдали показалась вспышка света.

Тыгыдык!

Дуву Сили, используя Божественное Шествие Небесного Волка, летел по воздуху, словно шторм в человеческом обличье, обрушившийся на Боевое Знамя Крови Девяти Драконов и вождя деревни Ушан.

Он источал героическую ауру, его черный плащ развевался на ветру, а его острые глаза заставляли бежать в страхе.

— Маленький друг, пожалуйста, подожди! — когда Дуву Сили бросился вперед, перед ним внезапно появилась седовласая фигура с тростью.

Никто не знал, как там появился Вождь Деревни Ушан. Казалось, он не встретил никаких препятствий в своем путешествии, и арабские кавалеристы, которые теперь были позади него, были полностью сбиты с толку.

Великий Генерал Небесного Волка Дуву Сили был известен как среди западных тюрков, так и среди жителей Центральных Равнин, но в устах вождя деревни Ушан он был просто «маленьким другом». Однако, по возрасту Дуву Сили действительно был намного моложе его.

— Привет! — черный тюркский конь Дуву Сили остановился в воздухе, его грива дико развевалась на ветру. Собственные волосы Дуву Сили также развевались на ветру.

При виде вождя деревни Ушана непостижимая и злая улыбка появилась на лице Дуву Сили. Его зубы развевались на ветру. (шутка юмора переводчика (как же достал этот пафос!))

Вождь деревни Ушан прищурился, но как раз тогда, когда он подумал, что Дуву Сили начнет мощную атаку…

Бум! Прежде чем Вождь Деревни Ушана успел среагировать, Дуву Сили и его лошадь внезапно сделали в воздух массивную дугу и с молниеносной скоростью начали ретироваться назад.

В мгновение ока он исчез.

— Это! — несмотря на все то, что вождь деревни Ушан пережил в своей долгой жизни, хотя он был в возрасте, и его едва волновало происходящее вокруг него, он был ошеломлен.

Дуву Сили пришел с таким героическим видом, и вождь деревни Ушан уже был готов к серьезному сражению, но, к его удивлению, в последний момент Дуву Сили решил бежать.

— Это… Что делает Дуву Сили? — в тот момент, не говоря уже о старосте деревни Ушан, даже заместитель, стоящий рядом с Далуном Руозаном, остался в замешательстве.

Далун Руозан ничего не сказал. Его лоб также был покрыт мрачным облаком.

— То, что делает Дуву Сили, уже не важно. — внезапно заявил Далун Руозан после нескольких минут размышлений.

— Бежит ли он или сражается, он достиг своей цели!

— Ах! — зместитель застыл от удивления.

Вдалеке вождь деревни Ушан пытался определить, что замышляет Дуву Сили. Но вдруг над полем битвы вдруг раздался панический крик.

— Не хорошо! Это губернатор Каира, Осман! — тело вождя деревни Ушан вздрогнуло, и он повернул голову.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1109. Опасность! Боевое Знамя Крови Девяти Драконов!**

Вдалеке перед Боевым Знаменем Крови Девяти Драконов внезапно появилась крепкая мускулистая фигура. Эта фигура была настолько большой и громоздкой, что походила на медведя, но человек настолько хорошо спрятал свою ауру, что никто не заметил, как он прошел сквозь толпу. Только теперь он решил яростно высвободить свою энергию.

— Фигово! — Вождь Деревни Ушан сразу понял, в чем дело.

Дуву Сили никогда не боялся драться. Скорее он выманивал тигра с горы. Его целью никогда не было сражаться с ним, но выманить его подальше от цели.

Бззз! Вождь деревни Ушан развернулся и сразу же отправился обратно.

Не только Вождь Деревни Ушан заметил, что произошло. Ван Чун, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Ян также видели, что происходит.

Но было уже слишком поздно.

Οсман пришел в дижение даже раньше, чем Дуву Сили. Прямо перед тем, как Дуву Сили вышел на поле битвы, губернатор Каира тайно исчез из-под своего черного боевого знамени Нила.

Дуву Сили удалось привлечь внимание старосты деревни Ушан, позволив скрытому Осману добраться до Боевого Знамени Крови Девяти Драконов.

— Хахаха, ничего, кроме муравьев! Как только я возьму знамя, позвольте мне увидеть, как вы можете дать отпор! — губернатор Осман ехал на черном аравийском коне, его борода дрожала, и все его тело пыхало энергией. Независимо от того, сколько трюков или ритуальных инструментов использовал Βеликий Тан, Запад победит Восток! В конце концов, Аравия будет праздновать этот день, как день победы!

— Остановите его!

— Не позволяйте ему приблизиться!

Реакция Божественной Военной Армии, Армии Божественной Тюрьмы, Армии Ревущего Тигра и всех остальных элитных армий Тана на появление Османа, появляющегося из ниоткуда, как какой-то призрак, была паникой.

В одно мгновение солдаты подняли мечи и начали атаковать Османа.

— Генерал Ван, генерал Ду, давайте работать вместе. Μы не можем позволить ему угрожать Боевому Знамени! — непостижимая атмосфера страха вокруг Османа заставила Чжао Фэнчэна поморщиться. Чисто с точки зрения совершенствования Великий Генерал, несомненно, достиг чрезвычайно высокого уровня. Он был даже наравне с тремя главнокомандующими императорской армии.

Чжао Фэнчэна мгновенно посетило беспрецедентное чувство опасности.

Бум!

Ηе долго думая, Чжао Фэнчэн схватил свой Шрам Земли обеими руками и использовал свою самую мощную технику.

— Молния Ярости!

— Голодный волк пожирает луну!

— Белый тигр держит небеса!

Почти в то же время Ван Сили, Ду Увэй и несколько других командиров оставили своих противников и бросились на Османа. Их различные мощные приемы метнулись к Осману, как молния.

— Неучи! — оказавшись в окружении моря элитных танских солдат, а также Чжао Фэнчэна, Ван Сили и Ду Увэя, Осман лишь презрительно взглянул на них.

Независимо от того, сколько было противников, даже если бы они были самыми сильными бригадными генералами, если бы они не прорвали порог к Великому Генералу, они никогда не смогли бы по-настоящему сражаться против Великого Императорского Генерала.

Мгновение спустя массивная буря разрушения высвободилась из его тела.

— Крокодилье Бедствие!

Во взрыве света Осман использовал одну из своих самых мощных техник. Мгновенно свет начал закручиваться, и там, где стоял Осман, появился огромный черный поток.

В середине этого черного потока открылись два острых диких глаза, и затем от своего сна проснулся огромный крокодил длиной более ста футов.

Бог Нила!

Это был один из самых почитаемых богов в Каире и во всем Египте. Говорили, что между третьим и шестым месяцем каждого года бог Нила просыпался, шел в туалет, и вызывал мощное и бедственное наводнение, которое затапливало десятки тысяч полей и домов.

«Крокодилье бедствие» Османа было выведено из сути этой легенды.

После того, как Осман использовал эту технику, он стал как бушующие воды Нила, бесконечно бить своих врагов волна за волной, и каждый его удар был пронизан разрушительной силой.

С помощью этой техники Осману удалось убить бесчисленных высококлассных экспертов династии Сасанидов. Уникальная энергия его атак разрывала доспехи его противников.

Взрыв!

Эта техника сразу же вызвала крики солдат.

Перед лицом непрекращающегося потока черной энергии Османа, бесчисленные солдаты элитных армий Тана были отправлены в полет. Даже с силой Боевого Знамени Кровавых Девяти Драконов, даже будучи наделенными девятью ореолами, эти солдаты не могли сражаться против Императорского Великого Генерала, такого как Осман. Их попытки атаковать и защищаться были просто смехотворными.

Что касается Чжао Фэнчэна, Ван Сили и Ду Увэя, то они смогли удержаться лишь на несколько мгновений, а затем также были поражены потрясающим импульсом атаки Османа.

Хрясь! Их вырвало кровью, а лица стали белыми, как бумага.

Осману удалось сломать их ребра одной ладонью.

— Слушайте мой приказ! Атакуйте со мной!

Глаза Османа вспыхнули холодным светом. Создав разрыв в Формировании Крови Девяти Драконов, он не сразу стал преследовать Чжао Фэнчэна, Ду Увэя и Ван Сили, но собрал своих людей, чтобы они могли вместе пробиться сквозь разрыв.

У арабов было много элитных солдат, собравшихся вокруг формирования крови Девяти Драконов, включая солдат Армии Откровения, Армии Кровавых Зверей и Армии Смерти. Все эти армии были доступны для мобилизации Османа. На этом поле битвы арабы, тибетцы и западные турки имели преимущество в количестве.

Ум Османа сразу стал чрезвычайно спокойным. Основная цель в этой битве состояла не в том, чтобы убить и ранить Тан, а в том, чтобы уничтожить Боевое Знамя Крови Девяти Драконов. Только после уничтожения боевого знамени танское формирование развалится и перестанет представлять угрозу для арабских солдат.

Бузз!

Черно-красное знамя отражалось в глазах Османа. Без каких-либо колебаний Осман поскакал через разлом к центру формирования, к неподвижному охраннику в черной броне.

— Огонь! — взревел Су Ханьшань. Он почувствовал опасность и приказал, чтобы его армия баллист открыла огонь по губернатору Каира.

Выражение его лица было холодным, а глаза — бесстрастными.

Ситуация на поле боя была сложной и постоянно меняющейся. Что еще более важно, Осман полагался на свою огромную силу, чтобы пробиться в центр Формирования Крови Девяти Драконов. Он был окружен воинами династии Тан, и использование баллист Тана на этом расстоянии могло не только не ранить Османа, но и убить солдат династии Тан.

Нормальный человек никогда не посмеет использовать баллисты Тана в такое время.

Но Су Ханьшань не только использовал их, он использовал их без колебаний.

— Ты ищешь смерти!

Приближающиеся к нему воющие баллистические болты заставили глаза Османа стать холодными и жестокими. Вместо того, чтобы уклониться от болтов, Осман решил остановить их чистой силой.

Стальная энергия вырвалась из тела Османа, и даже баллистические болты Тана, которые могли проникнуть сквозь звездную энергию, были неожиданно отброшены.

Даже Су Ханьшань слегка поморщился, когда увидел, как Осман сбил все баллистические болты. Но было слишком поздно, чтобы Су Ханьшань сделал что-нибудь еще. Осману удалось прорваться сквозь слои обороны, и теперь он находился всего в нескольких десятках футов от охранника в черной броне.

Для кого-то, кто совершенствуется как Су Ханьшань, возможность начать серию атак и померяться силой с Великим Генералом было довольно превосходно, но о втором залпе просто не могло быть и речи.

— Теперь отдай боевое знамя и умри ради меня!

Теперь, и Осман, наконец, оказался перед охранником в черной броне, он холодно улыбнулся держателю знамени, словно глядя на добычу, ожидающую своей гибели.

Бум!

Черная сфера света вырвалась из пальцев Османа, быстро увеличиваясь в сто раз по сравнению с первоначальным размером, и он поскакал к охраннику в черной броне.

— Чудесно!

Казалось, время остановилось, так как арабские солдаты как близко, так и далеко, и даже Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче и Абу Муслим, все были в ожидании. Хотя было много поворотов, они наконец достигли своей цели.

Любой, кто был так близок к совершенствованию Османа, был обречен на удачу.

Все было кончено!

Когда они не смогут захватить это знамя, Великий Тан не сможет остановить совместную атаку арабских, тибетских и западнотюркских сил.

В голове у Далуна Руозана осталась единственная мысль, и вопрос о Дуву Сили полностью отошел в сторону. Ход этой битвы должен был полностью измениться. Момент успеха Османа был моментом, когда Великий Тан был побежден.

Когда одна сторона угаснет, другая станет процветать. В то время как арабы, западные турки и тибетцы станут сплоченными, моральный дух солдат Тана будет падать.

— Фигово!

— Боевое Знамя Крови Девяти Драконов будет уничтожено!

— Спешите и спасите генерала Ли!

Страж в черных доспехах казался незначительным перед лицом мощной атаки Османа, как капля в океане, и все солдаты Тана были поражены страхом и беспокойством.

В одно мгновение бесчисленные солдаты безрассудно атаковали Османа.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1110. Контратака! Гвардия Черной Брони!**

Игого!

Ван Чун готовился вступить в ожесточенную битву с Айбаком, но неожиданно развернулся и направился к Боевому Знамени Крови Девяти Драконов.

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и глава деревни Ушан приложили все усилия, чтобы попытаться остановить Οсмана. Но все их действия в этот момент были слишком запоздалыми. Что бы они ни делали, это не помогало ситуации.

Атмосфера на поле боя была максимально насыщена напряжением.

Но как только казалось, что охранник в черной броне вот-вот умрет от атаки Османа…

— Βарвар Западных Регионов, ты переоцениваешь свои силы! — как раз тогда, когда Осман поверил, что он одержал победу, в его ухе прозвучал глубокий голос, лишенный эмоций. Страж в черной броне все это время был неподвижен.

Но в этот момент он вдруг поднял голову и уставился на Османа.

Μгновенно Осман испытал неописуемое чувство. С уровнем совершенствования Османа никто не должен был иметь достаточно времени, чтобы поднять голову, когда его атаковали с такого короткого расстояния.

Это невозможно! — мысленно взревел Осман.

Мгновение спустя он почувствовал сильную опасность.

Взрыв!

В этот момент во вспышке света вперед вырвалась ладонь.

Эта ладонь сразу же разбила черный поток энергии Османа и впечаталась ему в грудь. Ее энергия была настолько огромна, что Осман почувствовал, что весь мир потерял свой цвет. Все живые существа в мире оказались незначительными перед этой ладонью.

Какрэк!

Казалось, время замедлилось до скорости улитки, и Осман вдруг услышал хруст в собственной груди.

«Ηильская боевая броня», на которую он потратил много сил и средств, а также дал бесчисленные обещания, чтобы наконец получить ее у члена Императорского Двора, мгновенно раскололась на куски. Эта броня, которую даже три Великих Генерала династии Сасанидов не смогли пробить, была разбита одним ударом ладони охранника в черной броне.

Хрясь!

Все тело Османа задрожало, и его вырвало кровью. И затем непреодолимая сила, столь же обширная, как море, заставила его отлететь назад и впечататься в землю.

Бум! Земля, казалось, была сделана из бумаги, так легко она треснула, прогнулась и взорвалась, посылая большие каменные плиты в полет — так сильно упал Осман. Прежде чем эти каменные плиты смогли пролететь очень далеко, они снова взорвались в воздухе и сотнями тысяч крошечных камней опали на землю.

Когда пыль осела, все смогли ясно видеть залитую кровью фигуру Османа, окруженную осколками его доспехов.

Хрясь! Когда Осман поднялся с земли, его тело снова дрогнуло, и его вырвало кровью. Его твердое и решительное лицо мгновенно стало белым, как лист бумаги.

-!!! Шок!

Все, кто видел это зрелище, были максимально шокированы. Охранник в черной броне, стоявший в центре формирования, который казался не очень сильным, сумел тяжело ранить Османа одним ударом ладони. Каждый чувствовал, что его мир полностью перевернулся.

— Это невозможно! — в этот момент никто не был так ошеломлен, как Абу Муслим. Его пальцы сжались так сильно, что могли сломаться кости.

Как соратник Османа, Абу Муслим хорошо понимал его силу. Он даже не осмелился поверить, что Осман был тяжело ранен одним ударом ладонью.

Далун Руозан был также ошеломлен. Его сердце стало глыбой льда, и казалось, что он был тем, кого послали в полет, а не Осман.

— Великий Императорский Генерал! Они послали Великого Императорского Генерала, чтобы тот служил держателем знамени для Боевого Знамени Крови Девяти Драконов!

Губы Далуна Руозана дрогнули, а его разум был в полном беспорядке.

Кутайба сражался с таинственным стариком, Абу Муслим заманил Гао Сяньчжи, Зияда заманил Чэн Цяньли, Хуошу Хуйцан заманил Ван Яна… В конце концов, губернатор Осман отправился один, чтобы убить держателя знамени и разбить Боевое Знамя Крови Девяти Драконов. Все прошло по плану Далуна Руозана.

Но он никак не ожидал, что охранник в черной броне, держащий знамя, сам по себе будет неучтенной переменной. Ничем не примечательный знаменосец оказался даже сильнее, чем губернатор Каира.

Гробовая тишина! Все поле боя затихло!

Люди потеряли дар речи от шока. Даже Ван Чун был ошеломлен, не говоря уже о ком-то еще.

— Отдай свою жизнь! — нарушил тишину голос.

Единственный, кто не был шокирован этим результатом, был, вероятно, сам охранник в черных доспехах.

Бум! Охранник шагнул вперед, его взгляд остановился на Османе. Но, прежде чем охранник в черной броне смог ударить, бум! тело Османа наполнилось кровавым светом. Охранник в черных доспехах прищурился, готовясь принять контратаку Османа, но все оказалось совсем не так, как он ожидал.

— Да кто ты такой? Да пошел ты!

Первая фраза предназначалась для охранника в черных доспехах, но, когда Осман сказал слова «Да пошел ты», он немедленно превратился в кровавую полосу света и убежал, как бездомная собака.

— Хм! Кровавый побег!

Холодный свет промелькнул в глазах охранника в черных доспехах, но на этот раз он отступил назад, не показывая намерения преследовать Османа.

В этом мире было много тайных искусств, которые могли стимулировать потенциал и дать мощный импульс силы в течение короткого периода времени, и одним из них был — Кровавый Побег из мира боевых искусств. Осман определенно не использовал Искусство Кровавого Побега, но не было никаких сомнений, что он достиг того же результата.

— Я отпущу тебя сейчас, но в следующих битвах ты сможешь выйти против меня?

Глаза охранника в черной броне сверкнули, и он отвел взгляд от Османа. Он снова занял свою позицию, неподвижно стоя в центре Формирования Крови Девяти Драконов, и, казалось, совершенно не был затронут событиями.

Для знаменосца Боевого Знамени Крови Девяти Драконов самой важной обязанностью было держать знамя, а не убивать врага.

Знамя будет с людьми, и оно упадет только после его смерти!

Это было убеждение и закон, которого придерживалось каждое поколение охранников в черных доспехах.

Когда Осман бежал, казалось, что все поле битвы пробудилось. Все солдаты династии Тан немедленно взорвались приветствиями.

— Убью!

— Убейте этих арабов!

— Атака! Убейте их всех!

Никто не ожидал, что у держателя знамени будет такая мощная сила, или Великий Тан будет скрывать еще одного Великого Императорского Генерала, который был даже сильнее, чем Осман.

Моральный дух Тана сразу взлетел до небес, и бесчисленные танские солдаты присоединились к двадцати тысячам танской элиты, напав на арабов.

— Заряжай!

— Готовьсь!

— Огонь!

В то же время Су Ханьшань также оживился и начал издавать ряд приказов.

Пять тысяч баллист присоединились к Формированию Крови Девяти Драконов и напали на арабов, западных турок и тибетцев. Все больше и больше солдат выходили из первой линии обороны на интенсивное поле битвы.

На этот раз Великий Тан не просто занимал оборонительные позиции. Вся армия ожила как массивная машина и начала полномасштабное наступление на арабов.

СвушСвушСвуш! Болты заполнили небо, пронзая арабов и заливая землю их кровью. Шокированные и запаниковавшие, арабы были быстро убиты, и их трупы стали образовывать маленькие горы.

— Убью!

Ничто не было более смертоносным на этом поле битвы, чем Формирование Крови Девяти Драконов.

Клангклангкланг! Великий Ореол Тунло, Ореол Сюаньу, Ореол Драконьего Жеребца, Ореол Божественной Тюрьмы, Ореол Божественных Воинств, Ореол Железной Стены, Ореол Лазурного Боевого Копыта… девять ореолов высшего класса, ослепительно и блестяще, увеличили силу двадцати тысяч элитных солдат Тана.

В этот момент эта армия была самой сильной на континенте и в мире.

Даже самая могущественная армия арабской стороны, Армия Откровения, не подходила им.

— Идите! Торопитесь!

На этот раз арабы действительно полностью сбежали. Тяжелый урон, нанесенный Османом моральному духу арабов, был просто невообразим.

Все они первоначально полагали, что имеют преимущество, когда дело дошло до числа Великих Генералов, но теперь все их преимущество было потерянным. Великий Тан имел такое же количество Великих Генералов, что и три империи.

Хотя у арабов, тибетцев и западных турок все еще было больше солдат, их армия потеряла желание сражаться. Все арабские солдаты бежали от этого древнего черно-красного знамени.

— Отступление! Отступление! Все, отступайте! — взревел Абу Муслим. Его яростный и одновременно беспомощный голос раздался над полем битвы.

Абу Муслим и его перчатка Ока Бога Демонов были далеки от завершения битвы с Гао Сяньчжи. Хотя сила Гао Сяньчжи возросла, он не достиг того уровня, на котором мог победить Абу Муслима. Но хотя битва между великими генералами еще не была решена, Абу Муслим был вынужден отдать приказ отступать.

Буууум!

Рог мгновенно начал дуть с тыла арабской армии, но по сравнению с громким и энергичным сигналом атаки, был полон паники.

Румбл!

Пыль поднялась в воздух, и армия начала отступать еще быстрее.

Другие области поля битвы также были затронуты. Зияд, Айбак, Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче начали отступать, уже не в настроении сражаться.

В этой битве величайшей слабостью Великого Тана было формирование Крови Девяти Драконов. Если знамя, которое удерживало формирование, могло быть уничтожено, армия Тана развалилась бы сама по себе. Но когда охранник в черной броне вдарил, эта слабость немедленно исчезла.

Таким образом, самый большой пробел в обороне Великого Тана был заполнен, и теперь Аравия оказалась в затруднительном положении, так как с тяжело раненным Османом три империи потеряли Великого Генерала.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1111. Восстание! Старик Демонический Император!**

— Пошли!

Зияд ударил Οкеанским Кольцом, которое бурлило черной энергией, в направлении Верховного Бога Запустения Чэн Цяньли.

Βзрыв! Зияд сломал несколько звёздных энергетических цепей, которые накинул на него Чэн Цяньли и быстро сбежал.

Зияд принимал участие во многих битвах, но эту можно считать самой странной, в которой он когда-либо сражался. Она началась очень быстро и закончилась так же быстро.

Свист!

После этого Зияд, Хуошу Хуйцан и Дусун Μангпоче оттолкнули своих собственных противников и начали убегать.

В это время Абу Муслим также отбросил Гао Сяньчжи пустился наутек.

Бум бум бум!

Ηо отступая, он внезапно услышал сильный взрыв, и даже находясь на расстоянии десятков тысяч футов, он почувствовал волны энергии.

— Фигово!

Сердце Абу Муслима задрожало, и он внезапно обернулся.

— Это Кутайба!

Две энергии, яростно сталкивающиеся вдалеке, заставили даже такого большого эксперта, как Абу Муслим, встревожиться и насторожиться. Единственными двумя людьми на поле битвы, которые могли заставить Абу Муслима испытать такое чувство, были военный губернатор и таинственный старик.

Абу Муслим повернул голову и на другом конце поля боя увидел песчаную бурю радиусом в несколько десятков футов. Песок поднялся на тысячи футов в воздух. Эта песчаная буря была сформирована из бесчисленных кусков камня, земли и останков лошадей и солдат. Все это быстро вращалось и скрипело в воздухе.

Взрыв! Куча трупов на краю этой «песчаной бури» внезапно взорвалась, была подхвачена яростной бурей и унесена ею вдаль.

Тело Абу Муслима застыло.

Кутайба никогда не отступит!

В одно мгновение Абу Муслим вспомнил приказ Кутайбы:

— Любой, кто отступит, умрет!

В первой битве Абу Муслим протрубил в рога и заставил Кутайбу отступить, но это не могло повториться. Кутайба был бы слишком горд, чтобы отступить перед таким количеством Танцев.

Что еще более важно, хотя Абу Муслим был высшим командующим востока, его приказы не оказывали влияния на солдат под командованием Кутайбы.

Он мог видеть, что все первоклассные армии Кутайбы: Армия Откровения, Армия Смерти и Армия Кровавых Зверей не отступили, и это заставило других солдат колебаться. Это было абсолютно фатально для арабов.

— Вот же ж проблема! Мы не можем отступить! Если мы не убедим Кутайбу, это отступление обязательно приведет к поражению!

Почти в то же время глаза Далуна Руозана открылись, а выражение его лица стало мрачным.

Если Кутайба не отступит, как все остальные, то три империи придут к беспрецедентному поражению. И что сделает с ними Кутайба — было неведомом. Великий Тан победит в этой битве, в то время как арабам будет нечего радоваться.

Бум!

Как раз в то время, когда Абу Муслим готовился отдать приказ о помощи Кутайбе, произошел еще один сильный взрыв. Сотни тысяч солдат наблюдали, как внезапно разразилась мощная песчаная буря, взлетевшая на десятки метров в небо. Две невообразимо огромные силы яростно столкнулись и разорвали песчаную бурю.

Бац! Бац!

В центре песчаной бури появились золотая и черная фигуры.

Золотая фигура, которая была богом в сердце каждого, была отброшена назад более чем на сто футов.

Клак! Золотой шлем, который сопровождал Кутайбу в течение десяти с лишним лет, слетел с его головы, треснув в воздухе. К тому времени, когда он упал на землю, он был полностью смят. Без шлема волосы Кутайбы теперь свободно танцевали на ветру, рваные и растрепанные.

Все сразу зашумели.

Арабская конница смотрела с недоверием. В их сердцах Кутайба всегда была сильным и уверенным в себе, обладал силой, способной сокрушить любое препятствие. Несмотря ни на что, никто не сможет заставить его отступить, и поэтому многие из них не отступили. Все в Аравии, даже солдаты Абу Муслима, восхищались Кутайбой, истинным Богом Войны Аравии. Но за все его годы сражений никто никогда не видел, чтобы на Кутайбу давили так сильно.

— Невозможно! Этого не может быть! Никто в этом мире не может победить Милорда!

Никто не был более ошеломлен, чем солдаты, которых Кутайба привел с собой из северной зоны военных действий. Вид того, как шлем Кутайбы слетел и волосы стали развеваться на ветру, вызвал землетрясение в их сердцах.

Абу Муслим, Айбак, Зияд, Хуошу Хуйцан и другие были так же шокированы, как и солдаты.

— Как это могло произойти?! — пробормотал про себя Абу Муслим.

Чем более близким был человек с Кутайбой, тем больше он осознавал, насколько могущественным тот был, и тем больше он был потрясен этой картиной.

Почти подсознательно Абу Муслим перевел взгляд на человека, стоящего напротив Кутайбы. Таинственный старик в черной мантии парил в воздухе, его волосы были разбросаны, а лицо побледнело. Оказалось, что он был так же ранен, как и Кутайба.

— Кто посмел отступать! — зазвучал холодный голос в его ушах.

Кутайба уставился на Старика Демонического Императора, его глаза были красны, а волосы растрепаны, но убийственное намерение только усилилось. Бзззз! Пространство вокруг него на тысячу футов начало искажаться, в результате чего вся область стала размытой и нечеткой.

— Старик, ты разозлил меня! — Кутайба яростно уставился на Старика Демонического Императора.

За всю его жизнь никто никогда не был в состоянии довести его до такого состояния. Даже Абу Муслиму пришлось сдерживать себя и опускать голову перед ним. Впервые в своей жизни Кутайба твердо верил, что ему нужно убить этого человека, этого восточного старейшину, которого он никогда раньше не встречал и которого он даже не понимал.

— Варвар Западных Регионов, ты действительно веришь, что никто не может контролировать тебя?!

Лицо Старика Демонического Императора было довольно бледным, но на нем не было никаких признаков отступления. Вв битве оба были одинаково сильны, и ни один из них не смог одержать верх над другим.

— Мастер! — издали раздался тревожный крик.

Верхом на Белокопытной Тени Ван Чун с беспокойством посмотрел на Старика Демонического Императора. Кутайба, казалось, чувствовал себя немного хуже, но состояние его Мастера также, казалось, было довольно плохим. В сердце Ван Чуна Старик Демонический Император имел бесподобный статус, и он надеялся, что тому не будет причинено никакого вреда.

— Лорд Гао, генерал Чэн, отец, Старейшина Деревни, Генерал Ли! Давайте работать вместе и убьем Кутайбу! — прозвучал над полем битвы голос Ван Чуна.

Затем он отбросил в сторону три главных кавалерийских отряда и направил кавалерийскую атаку в количестве семи тысяч человек на Кутайбу.

Почти в то же самое время Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Ян, Вождь Деревни Ушан и даже охранник в чёрных доспехах ответили. Все эти Великие Императорские Генералы напали на Кутайбу.

Если они смогут убить Кутайбу, эта война закончится полной победой Тана.

Ван Чун ехал сквозь сильный ветер, а его глаза сверкали ярче солнца. В этой войне самым критическим человеком был Кутайба. Если они убьют его, арабская армия будет неспособна переломить ситуацию.

Румбл! Ситуация на поле битвы быстро изменилась, и атмосфера стала более опасной, чем в любой предыдущий момент.

Взрыв!

Черный ботинок, который был в два раза больше нормального ботинка, ударил по земле. Первоочередной задачей знаменосца была защита знамени, но он мог участвовать в этой битве, не выполняя при этом своего долга.

Раз, два, три, четыре… семь аур уровня Великого Генерала взлетели в воздух и направились к Кутайбе.

Даже Кутайбе пришлось поморщиться при виде этого. Если бы это были обычные Великие Генералы, ему было бы все равно, потому что он мог справиться со всеми ними один. Такие люди, как Чэн Цяньли, вряд ли стоили бы его беспокойства. Но Кутайба мог чувствовать трех экспертов, которые могли угрожать ему, включая Старика Демонического Императора.

— Пошли! — взревел Абу Муслим, а его лицо переполнилось беспокойством.

Осман в настоящее время слишком ранен, чтобы участвовать в битве. Если они начнут сражаться, Абу Муслим не был уверен в их победе.

Даже когда мощные и огромные потоки энергии с удивительной скоростью приближались к нему, Кутайба оставался неподвижным. Это был гордый Бог Войны Аравии. Отступить для него было чем-то невозможным.

— Поторопитесь! — ум Абу Муслима горел от беспокойства. Если бы они упустили шанс, они действительно не смогли бы отступить.

— Брат Вэньфу, я пришел помочь тебе!

В этот момент Вождь Деревни Ушан заговорил своим пожилым голосом. Он был ближе всех, поэтому пришел первым.

Хууm! Завыл ветер, и вся Энергия Источника в течение ста ли начала собираться вокруг вождя деревни Ушан. В центре всей этой Первоначальной Энергии голубая рука, массивная, как гора, взмыла в воздух и полетела в сторону Кутайбы.

Бузз!

Лицо Кутайбы тут же исказилось от удивления.

Техника, использованная старостой деревни Ушан, была очень похожа на технику Старика Демонического Императора. Эти двое, как и он, также, казалось, коснулись этого царства. Перед одним Стариком Демоническим Императором Кутайба никогда не отступил бы, но теперь все изменилось, когда появился Вождь Деревни Ушан.

Взрыв!

Величественный луч золотого Ци Меча немедленно ударил по гигантской синей руке вождя деревни Ушан. Но почти в то же самое время окружающая Источник энергия собралась в еще один мощный кулак, который полетел в сторону Кутайбы.

Старик Демонический Император также решил нанести удар.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1112. Победоносная Армия!**

Румбл!

Земля грохотала, и горы разрушались. Золотой луч Ци Меча расколол гигантскую синюю руку на куски, но вскоре после этого Ци Меча Кутайбы разбился вдребезги кулаком Старика Демонического Императора.

— Οтходим!

Несмотря на то, что из-за гордости Кутайбе было трудно отступить, столкнувшись со Стариком Демоническим Императором, вождем деревни Ушан, стражем в черных доспехах и со всеми другими Βеликими Генералами династии Тан, Кутайба был вынужден отступить.

Хуу! В золотой вспышке света еще один мощный луч Ци Μеча пронзил небеса и обрушился на Старика Демонического Императора, вождя деревни Ушан и огромное море солдат Тана.

Что касается Кутайбы, он превратился в золотой луч, который полетел в тыл.

— Отступаем!

С уходом Кутайбы арабские солдаты вместе с западными турками и тибетцами наконец начали отступать на запад!

— В погоню!

С этим приказом энергичная армия Тана пустилась в преследование арабской армии.

— Все баллисты, двигайтесь на полной скорости вперед!

Взгляд Су Ханьшаня был спокоен. Он воспользовался возможностью и приказал своим баллистам ехать вперед без малейшего колебания!

— Огонь!

Бум! Бум! Бум!

Болты баллист завыли в воздухе, мгновенно пронзив бегущую арабскую конницу и принявшись их выкашивать пачками.

Всего за несколько мгновений десятки тысяч арабов, тибетцев и западных турок были убиты в середине своего отступления. Танцы покидали линии обороны и преследовали врага, полностью удерживая преимущество.

— Бежим!

— Уходим!

— Танцы идут!

Лица арабов, тибетцев и западных турок были охвачены паникой и страхом, и они побежали вдаль.

Хрясь! Слишком медленный арабский всадник был пойман преследующим танским всадником и получил удар в шею. Эта картина повторялась раз за разом с другими арабскими всадниками.

Отступление было настолько беспорядочным, что кавалерия в тылу мешала кавалерии впереди. Иногда всадники даже врезались друг в друга, что заставляло обоих падать на землю, где солдаты Божественной Военной Армии, Армии Божественной Тюрьмы и Армии Драконьих Жеребцов заканчивали свою жизнь.

— Вся тибетская конница должна отправиться на левый фланг! Дуву Сили, отправь всех своих серых волков, чтобы остановить танских солдат!

Разум Далуна Руозана был в смятении, когда он отдал приказ.

Дуву Сили не привел с собой в эту битву много солдат, но привел огромное количество волков. Ηесмотря на то, что многие из них были застрелены Великим Таном, их было от двадцати до тридцати тысяч. Эти стаи волков, возможно, не могли представлять большую угрозу для солдат Тана, но были идеальными препятствиями для замедления преследования.

СвушСвушСвуш!

Когда мечи ударили, массивного волка, который был даже больше ростом, чем взрослый человек, разрубил пополам танский солдат высшего класса. Волк пал, фонтанируя кровью, но это не помешало волчьим стаям безумно ворваться в армию Тана.

Союз между Дуву Сили и Далуном Руозаном всегда был консервативным, и каждый приказ имел значительно меньший эффект. Но на этот раз Дуву Сили не колебался и действительно послал всех своих волков, чтобы остановить преследование.

Эта битва закончилась совершенно не так, как он ожидал. Даже Дуву Сили чувствовал себя довольно робким и встревоженным.

Если они не остановят танских солдат, даже его западные тюркские солдаты могут оказаться полностью уничтоженными.

— Огонь!

С волной руки Су Ханьшаня вырвались острые баллистические болты, которые быстро прямые просеки через десять с небольшим волков. Несмотря на то, что баллистические болты были чрезвычайно ценными и всегда использовались на вражеских солдатах, в такой критический момент Су Ханьшань не мог беспокоиться о таких вещах.

Аууу! Волки кричали, а их непрерывно рубили и убивали. За один рывок танская армия убила всех волков и снова начала преследовать своих врагов.

Но в конце концов волчьи стаи Дуву Сили сумели купить солдатам возможность сбежать.

Десятки тысяч солдат продолжали преследование, и на этот раз они не остановились на полпути. Все танские солдаты работали вместе, чтобы преследовать арабов, тибетцев и турок к западному краю поля битвы, а затем продолжили преследование дальше.

Они преследовали их на протяжении десяти с небольшим ли, оставляя следы из трупов и крови, чтобы обозначить путь, по которому отступала трехсторонняя армия.

— Вся кавалерия Ушана, слушай мой приказ! Скачите на полной скорости!

Голос Ван Чуна, как всегда, был чистым и громким. Позади него шесть тысяч человек Кавалерии Ушана поддерживали формирование Асуры Ада, преследуя своих врагов. Его ужасная сила была похожа на кошмар, в котором все вражеские солдаты бежали, как бездомные собаки.

Кавалерия Ушана была самой быстрой из воинов Тана, и с четырьмя Ореолами Сумеречного Жеребца даже мамлюкам было очень трудно сравниться. Это была сила, которая представляла наибольшую угрозу тибетским, западно-тюркским и арабским солдатам, и многие из их людей погибли от рук конницы Ушана в этом преследовании.

Бузз!

Как только Ван Чун готовился возглавить свою армию, впереди показалась черная фигура, чуть не упавшая с лошади.

Поначалу Ван Чуну было все равно, но, когда он бросил второй взгляд, он сразу побледнел.

— Мастер!

Тело Ван Чуна дрогнуло, и он сразу же бросился к знакомой фигуре, скача на Белокопытной Тени в сторону Старика Демонического Императора. Ллицо Старика Демонического Императора было белым, как лист бумаги. Хотя выражение его лица было нормальным, Ван Чун мог ясно видеть струйку крови в углу губ Старика Демонического Императора. И хотя он старался изо всех сил, чтобы скрыть это, Ван Чун также заметил, как кровь капает с пальцев его правой руки.

— Как это могло случиться?! Ван Чун был встревожен. Он немедленно схватил Старика Демонического Императора и послал яростный прилив энергии в негоа.

— Чун-эр, не нервничай.

Старик Демонический Император махнул рукой, закрыл глаза и начал успокаивать звездную энергию в своем теле.

— Это просто небольшая рана. Я могу это вынести. Самое главное, что мы не можем заставить арабов и Кутайбу это заметить.

Пока Старик Демонический Император говорил это, аура вокруг его тела стала более беспорядочной.

Переворот в его секте и предательство двух его учеников затронули его гораздо сильнее, чем предполагал Ван Чун. Хотя Множественное Духовное Морское Искусство позволило ему сделать каждую свою пору и акупунктурную точку дантянем, это не означало, что его настоящий дантянь больше не был важен или что его нельзя было разрушить.

По правде говоря, то, что Старик Демонический Император смог культивировать Множество Духовного Морского Искусства до этого уровня, в то время как его Даньтянь был разбит, было, вероятно, тем, чего даже не предполагал создатель этой высшей техники. Но даже в этом случае нанесение вреда Даньтяню Старика Демонического Императора было скрытой и серьезной опасностью.

— Мастер, не говорите. Я помогу вылечить ваши травмы!

Будучи командующим армией, Ван Чун всегда был дальновидным, спокойным и рациональным, но в тот момент, когда он смотрел на раненого Старика Демонического Императора, впервые на его лице появилось напряжение и беспокойство.

— Ван Чун, позволь мне сделать это. — сказал староста деревни Ушан, и подъехал к ним сзади. — У меня есть лучшее понимание состояния вашего мастера. Более того, вам не хватает энергии!

По правде говоря, он заметил состояние Старика Демонического Императора раньше, чем кто-либо другой. Им удалось запугать Кутайбу в этой битве, но Старик Демонический Император получил гораздо более серьезные раны, чем те казались на поверхности.

В конце концов, у Кутайбы было слишком большое преимущество с точки зрения возраста и физической силы. И в отличие от Старика Демонического Императора, его Даньтянь не был разрушен.

Обменявшись ударами с Кутайбой, Вождь Деревни Ушан уже мог сказать, что с арабским богом войны было чрезвычайно трудно сражаться. В то же время он обнаружил, что Старик Демонический Император был ранен, но ради великой миссии вождь деревни Ушан не сказал ни слова.

— Ван Чун, не позволяй Кутайбе заподозрить его. Веди солдат в погоню. Ты не можешь позволить ему заметить любую слабость!

Ван Чун ничего не сказал, только посмотрел на своего бледного мастера. Кроме того, со времени их первой встречи, Ван Чун не видел, чтобы Старик Демонический Император был ранен. Он был просто слишком силен, настолько, что даже мог легко подавить Лу У. По мнению Ван Чуна, его Мастер никогда не будет побежден.

— Чун-эр, иди! Миссия превыше всего! — сказал Старик Демонический Император с закрытыми глазами.

— Староста деревни, я оставлю тебе своего мастера!

Ван Чун стиснул зубы и, наконец, вернулся на лошадь, чтобы возглавить армию.

Преследование длилось до самого вечера, пока его не отменили. В конце концов, у Тана было мало кавалерии. Продолжение преследования может разрушить армию и дать арабам шанс развернуться и начать сражаться.

Только когда он больше не мог видеть арабов впереди, Ван Чун, наконец, подал сигнал и повел армию обратно в Талас.

Улюлюлюлю!

Победоносность армии привела к тому, что высокие стены Таласа разразились приветственными криками.

— Замечательно! Армия победила! Наш Великий Тан победил!

Чжан Шоужи и многие ремесленники, которые последовали за армией в Талас, чтобы помочь со стальными стенами и другими укреплениями, приветствовали их, и взволнованно выходили из города. Позади них кочевники и пастухи собрались с духом и последовали за ними.

Они не могли определить ситуацию с самого начала, но, когда увидели победившую армию и наемников в ее рядах, все они принялись громко приветствовать.

Великий Тан победил!

Этим солдатам удалось победить армию тибетцев, западных турок и арабов, которая намного превосходила их по численности: всего пятьсот тысяч солдат. Это было то, что никто не мог себе представить.

Им действительно удалось выдержать шторм.

Ван Чун взглянул на ликующую толпу, и потратил немного времени, греясь в радости победы, но затем быстро поехал в город.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1113. Наследование, источник энергии!**

Уф!

Старик Демонический Император сидел, скрестив ноги, на кровати, неподвижно, и потоки густой энергии поднимались из его головы, словно пар. Через некоторое время Старик Демонический Император наконец открыл глаза и глубоко вздохнул. Небольшой румянец наконец начал постепенно возвращаться к его бледному лицу.

Вокруг него сидели Гао Сяньчжи, Ван Чун, Чэн Цяньли и Ван Янь, внимательно следя за Стариком Демоническим Императором. Когда они увидели произошедшее, все вздохнули с облегчением.

У Старика Демонического Императора был самый высокий уровень совершенствования во всей армии. Только у него хватило сил сражаться лицом к лицу с Кутайбой. Если с ним что-то случится, никто даже не осмелился бы представить последствия.

Видя, как Старик Демонический Император заканчивает свою медитацию, Ван Чун сразу же вышел вперед, и сказал с беспокойным выражением лица:

— Мастер?

— Я уже в порядке!

Демонический Старик Император покачал головой, и встал с кровати. Ван Чун тщательно осмотрел своего хозяина и почувствовал, что его аура находится в небольшом беспорядке, она не такая мягкая и гармоничная, как раньше. Беспокойство мелькнуло в его глазах. Было очевидно, что состояние его Мастера было не таким хорошим, как тот утверждал.

Ван Чун повернул голову и заговорил с другими людьми в комнате.

— Лорд Гао, генерал Чэнь, спасибо. Мастер в порядке, так что каждый может пойти и отдохнуть. Кроме того, у меня еще есть вопрос, необходимый для обсуждения с Учителем.

— Мм, хорошо. Это было действительно опасное сражение. Если бы не генерал Ли, им бы удалось все изменить. Более того, все исчерпали немало физической силы и звездной энергии. Всем вам следует отдохнуть. — Гао Сяньчжи кивнул

Οн указал на остальных, и они вышли за дверь.

Βскоре после этого единственными обитателями комнаты стали Ван Чун, Старик Демонический Император и староста деревни Ушан.

Хотя Старик Демонический Император знал старосту деревни Ушан не так давно, они вместе постигли Великий Дао и могли считаться хорошими друзьями.

— Μастер, это серьезно? — взволнованно спросил Ван Чун. В комнате не осталось посторонних, поэтому Ван Чуну, естественно, не нужно было избегать этой темы.

После долгого периода молчания, Старик Демонический Император наконец кивнул.

— Дело не в том, что на этот раз это очень серьезно, а в том, что оно всегда было серьезным. Без самой большой точки ци, являющейся даньтянем, я не смогу долго продержаться в интенсивной битве с экспертом, граничащим с Тонким Царством!

— Ηеужели нет способа починить даньтянь? — уныло сказал Ван Чун.

Старик Демонический Император посмотрел на старосту деревни Ушан, и они оба покачали головами.

Староста деревни Ушан заговорил, прежде чем Старик Демонический Император мог сказать что-нибудь.

— По правде говоря, после того, как я сопровождал вашего мастера на Тибетское плато, чтобы победить этих тибетцев, мы с вашим мастером изучили много книг и текстов. Хотя деревня Ушан изолирована от мира, в ней есть место, где находится много книг, которые не могут быть найдены во внешнем мире. Брат Вэньфу и я прочитали все эти книги и просмотрели некоторую другую информацию, но мы не нашли соответствующих текстов.

— Даньтянь — это источник ци в человеческом теле. Если даньтянь разбит, никогда не было случая, чтобы кто-то смог совершенствоваться снова. Уже достаточно удивительно, что брат Вэньфу вернулся к пику после того, как тот был разбит. Этот старик дожил до зрелого возраста, но, если бы я не видел это своими глазами, я бы никогда не поверил.

Ван Чун оглянулся и увидел, что Старик Демонический Император молчал, явно выражая молчаливое одобрение этим словам.

— Как это могло быть… — пробормотал Ван Чун.

Никто не был более осведомлен, чем Ван Чун о совершенствовании и достижениях Старика Демонического Императора. По всему миру сект, возможно по всему миру вообще, его мастер, несомненно, был бесподобным экспертом. Если даже он ничего не мог сделать с этой проблемой, то, вероятно, было бы невероятно трудно найти метод, который мог бы восстановить даньтянь.

— Чун-эр, тебе не нужно беспокоиться. Твой мастер прожил очень долгое время и не сожалеет. Твой мастер больше обеспокоен Кутайбой. — сказал Старик Демонический Император.

— Твой Мастер и Староста деревни, возможно, преуспели в том, чтобы прогнать его на этот раз, но он намного нас моложе. Как только он оправится от травм, он вернется. У старосты деревни и у меня нет проблем с его временной остановкой. Но в долгосрочной перспективе, будь то я или Старейшина Деревни, задача будет очень сложной.

Ван Чун ничего не сказал, и темное облако беспокойства собралось у него на лбу.

Староста деревни Ушан и Старик Демонический Император были самыми сильными экспертами Тана. Если бы даже они не могли справиться с Кутайбой, то, вероятно, никто не сможет. Более того, Даньтянь его хозяина был разбит, а старосте деревни Ушан было более девяноста лет. Кутайба превосходил их в обоих этих аспектах, и это был факт, что Ван Чун не мог измениться.

— Мастер, отдохни. Что касается Кутайбы, несмотря ни на что, я придумаю способ победить его.

При этих словах Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан обменялись взглядами и улыбнулись.

— Хахаха, я обсуждал вопрос с твоим Мастером, и это правда, что мы можем положиться только на тебя.

Староста деревни Ушан погладил бороду и усмехнулся.

— Правильно. Чун-эр, это тоже мнение твоего Мастера. Твой талант и способности к пониманию — самые редкие, что твой мастер видел за всю свою жизнь. То, что ты сумел так быстро достичь царства Святого Бойца, является доказательством твоих способностей! — слабо улыбнулся Старик Демонический Император.

-!!!

Ван Чун в шоке уставился на своего улыбающегося Мастера и старосту деревни Ушан, совершенно сбитый с толку тем, что они пытались сказать.

— Но, Учитель, несмотря на то, что я могу использовать Формирование Бога Ямы, я не достиг уровня Великого Генерала, в то время как Кутайба — эксперт, который находится рядом с Тонким царством. С моим нынешним совершенствованием, как я мог бы быть ровней Кутайбы? — сказал Ван Чун.

Слова его Мастера и старосты деревни Ушан были слишком резкими и неожиданными. Ван Чун никогда не сражался с Кутайбой, но понимал, что разрыв между ними невероятно велик.

— Один ты, естественно, не сможешь этого сделать. — улыбнулся Старик Демонический Император, и его взгляд стал мудрым и глубоким.

— Так что теперь тебе нужно внимательно прислушиваться к каждому слову, которое произносит твой мастер. Староста деревни, пусть у этого учителя и ученика будет немного времени наедине. Но мне придется задержать тебя немного дольше и побеспокоить, чтобы ты защитил нас.

— Ха-ха, брат Вэньфу, ты слишком вежлив. — сказал Староста деревни и быстро вышел.

Ошеломленный Ван Чун взглянул на Старика Демонического Императора, но внезапно понял и больше ничего не сказал.

Старик Демонический Император увидел, что Ван Чун все понял, и кивнул. Ван Чун обладал невероятной способностью понимать и рассуждать — одна из черт, которая очень нравилась Старику Демоническому Императору.

— Чун-эр, ты и Сяояо — мои последние два ученика и единственные мои два ученика. — сказал Старик Демонический Император. — У Сяояо непослушный характер, с которым даже твой мастер не может ничего поделать, поэтому человек, который действительно унаследует мое наследие, — это ты один. Твой мастер уже передал тебе Великое Искусство Творения Небес Иньян, поэтому теперь твой мастер передаст Множество Духовного Морского Искусства. Это была еще одна важная причина, по которой твой мастер прибыл в далекий город Талас. — намек на благодарность мелькнул в глазах Ван Чуна.

Его мастер действительно делал все возможное, чтобы помочь ему, обучая его всему, что знал. За исключением членов его семьи, к Ван Чуну никогда не относились так хорошо. В своем сердце Ван Чун уже начал относиться к Старику Демоническому Императору как к родственнику.

Эти мысли длились несколько мгновений, но Ван Чун быстро успокоился.

— Но Учитель, разве вы не сказали, что Множество Духовного Морского Искусства противоречит Великому Искусству Творения Небес Иньян и, возможно, всем остальным искусствам?

Ван Чун собрался с мыслями и строго сказал:

— Множество Духовного Морского Искусства требует творения после разрушения, а его культивация требует очень долгого времени. Вопрос Таласа до сих пор не полностью решен, поэтому ваш ученик не может возобновить свое совершенствование.

Множество Духовного Морского Искусства позволяло превратить все акупунктурные точки в даньтян, конфликтуя со всеми другими известными искусствами и техниками Центральных Равнин. Это сделало невозможным для других мастеров боевых искусств его культивирование.

— Ха-ха, то было тогда, а это сейчас. В прошлом это, естественно, было бы невозможно. Но твой учитель не просто научит тебя Искусству, но самому Дао Энергии Прроисхождения. — улыбнулся Старик Демонический Император.

— Дао Энергии Происхождения?

Ван Чун поднял брови и удивленно поднял голову. Эти слова полностью отличались от того, что он ожидал.

— Любое боевое движение — это просто форма. Если кто-то понимает законы и принципы, к которым относятся эти движения, можно обойти все ограничения, чтобы развивать их. То же самое относится к искомому Искусству.

Старик Демонический Император слегка погладил свою бороду и улыбнулся, рассказывая о принципе, который сильно отличался от устоявшейся военной теории.

Вначале Ван Чун был озадачен, но затем, казалось, понял и начал думать.

— Чун-эр, твой Мастер теперь расскажет тебе всю мантру Искусства. Слушай внимательно! Ци связана с Ци, множество вещей порождают друг друга…

Времени было мало, и поэтому Старик Демонический Император немедленно прочитал всю мантру Морского Искусства Множества Духов. Ван Чун не осмеливался показывать малейшие признаки пренебрежения, когда его учитель передавал свои учения и сосредотачивал свой разум, чтобы он мог слушать. Множество Духовного Морского Искусства насчитывало более десяти тысяч слов, и его содержание было чрезвычайно заумным.

— Чун-эр, запомни их! — когда в его ухе прозвучал пожилой голос, Старик Демонический Император похлопал его по плечу.

— Теперь я скажу тебе истинный Дао Энергии!

Взрыв!

Секунду спустя раздался взрыв, и душа Ван Чуна внезапно оторвалась, и он последовал за Стариком Демоническим Императором в таинственный и никогда ранее не виданный мир.

— Чун-эр, открой глаза и посмотри внимательно. Это истинное лицо энергии. Только когда человек понимает сущность энергии, он может коснуться Тонкого Царства.

Простые люди знали, что Великие Генералы — это вершина боевого пути, но мало кто знал, что над Тонким Царством существует еще более глубокое и изысканное царство.

Несмотря на то, что простые люди, такие могущественные, как Гао Сяньчжи и Дуву Сили, почитались простым народом, они не знали ничего о Тонком Царстве. И если бы такие существа, как староста деревни Ушан и Старик Демонический Император, не провели всю свою жизнь, исследуя боевой путь, они бы никогда не открыли это царство.

Передать Множество Духовного Морского Искусства и все, что он понял о непостижимом Тонком царстве, Ван Чуну — было истинной целью Старика Демонического Императора.

Ван Чун почувствовал себя очень счастливым и отбросил все свои мысли, сосредоточившись на ощущении окружающего мира.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1114. Мир Энергии!**

В порыве ветра вокруг Ван Чуна вспыхнул бесконечный свет. Это был первый раз, когда Ван Чун когда-либо касался такого изящного царства. Οн видел бесчисленные точки света разных цветов, которые заполняли каждую часть неба.

Это мировая энергия? — внутренне пробормотал Βан Чун, оглядываясь по сторонам.

— Правильно! — вышел из пустоты знакомый голос, голос его мастера.

— Μир содержит десятки тысяч различных видов энергии. Звездная Энергия, которую мы культивируем, — это один вид, или, возможно, вы могли бы сказать, что это несколько видов. Если техники разные и энергии разные, то характер, естественно, также будет другим. Мы впитываем эту мирскую энергию в наши тела, чтобы использовать ее. Это то, что происходит при культивировании боевого пути.

— Большое спасибо, Учитель, за ваше наставление. Ваш ученик понимает! — сразу понял Ван Чун.

Обладая душой, которая жила в разных мирах, Ван Чун более интуитивно знал об этих принципах, чем Старик Демонический Император. Старик Демонический Император должен был лишь указать ему, чтобы Ван Чун сразу же понял.

— Ха-ха, Чун-эр, у тебя действительно есть невероятные способности к пониманию. Твоему Мастеру и старосте деревни пришлось потратить очень много времени, чтобы, наконец, понять этот принцип. Сначала я полагал, что тебе тоже понадобится очень много времени. Ηе думал, что ты поймешь этот момент, как только тебе на это укажут.

У Старика Демонического Императора было удовлетворенное выражение лица. Ученик превзошел мастера, и с таким выдающимся учеником, обладающим таким большим потенциалом, какие сожаления он мог иметь?

— Чун-эр, воспринимай внимательно. Что ты чувствуешь? Разные цвета представляют разных персонажей, и эти цвета имеют различия в уровнях. Некоторые из них — просто ручьи, а другие — энергичные реки. Как боевым мастерам, что нам нужно? Поглотить могучие реки энергии, чтобы постоянно себя укреплять.

— Таким образом, если ты сделаешь это, даже если твой уровень совершенствования не повысится, твоя сила все равно претерпит наиболее существенную трансформацию, и ты сможешь продемонстрировать боевую силу выше своего уровня совершенствования. Когда ты достигнешь этого уровня, насколько будет важно, что ты еще не Великий Генерал?

Бузз!

Слова Старика Демонического Императора вызвали еще один сдвиг в глазах Ван Чуна. Весь мир мгновенно стал намного богаче, цвета — ослепительнее. Каждая точка в мире содержала разноцветный шар энергии. Когда Ван Чун сосредоточил свои чувства, мир стал намного более отчетливым, как будто он смотрел на него через увеличительное стекло.

Теперь Ван Чун понял, что его мастер использует свое могущественное совершенствование, чтобы напрямую передать свой взгляд на мир в глаза Ван Чуну. В этот момент их умы были связаны, поэтому Ван Чун, естественно, мог видеть все, что мог видеть Старик Демонический Император.

Ван Чун уже сталкивался с подобными вещами, поэтому он еще больше дорожил этой возможностью. Он немедленно открыл свой разум и бросился в мир энергии.

В мире сознания и энергии тела не существовало, и не было никакого другого твердого объекта.

Расширив свой разум, Ван Чун понимал все больше и больше. Эти энергетические шары можно было найти по всему миру, и когда он осторожно стал их воспринимать, он заметил, что некоторые из этих ярких шаров были так же взрывоопасны, как огонь, а другие — были как легкие струи воды. Некоторые были холодны как лед, а другие были теплы как солнце…

Один вид, два, три, четыре вида… исследуя, Ван Чун вступил в контакт со все большим количеством разных видов энергии — сто, тысяча, десять тысяч! Чем больше Ван Чун ощущал и чувствовал энергию этого мира, тем больше он осознавал, что это не было чем-то таким простым, как Энергия Происхождения и Звездная Энергия. Это были просто обобщенные имена, а фактическое смешение энергий, которыми занимались мастера боевых искусств, было гораздо более сложным.

Когда Ван Чун увидел красный шар энергии, у него внезапно возникла мысль, которая была почти неудержимой. Мгновение спустя Ван Чун направил прядь своего разума в шар. Бззз! Как будто он шагнул из одного мира в другой.

Совершенно новый взгляд раскрылся перед глазами Ван Чуна. Красный шар был абсолютно заполнен бесчисленными пылевидными частицами.

— Чун-эр, ты уже увидел секреты энергии. Эти крошечные вещи, которые ты видишь, Староста деревни и я называем семенами. Вся энергия состоит из десятков тысяч этих семян. В этом состоит секрет этого мира. — сказал Старик Демонический Император.

Его разум был связан с умом Ван Чуна, поэтому он знал каждое его действие.

В этом мире действительно были люди, обладающие невероятной способностью понимать, способные вывести многие вещи из одного случая и понять по аналогии общую картину. Имея даже самые заумные принципы, им нужно лишь слегка объяснить, чтобы они полностью поняли. Не было никаких сомнений в том, что Ван Чун был именно таким гением боевых искусств.

Увы, если бы я только встретил этого ребенка чуть раньше! — несколько с сожалением подумал Старик Демонический Император.

Если бы он встретил кого-то столь же проницательного, как Ван Чун, и начал бы тщательно наставлять его, возможно, Ван Чун уже превзошел бы его и уже вошел бы в Тонкое Царство.

Ван Чун понятия не имел, о чем думал его Мастер.

Слова Старика Демонического Императора заставили Ван Чуна вздрогнуть. Ван Чун знал эти вещи только потому, что его самая ранняя жизнь была в современном мире. Таким образом, он знал все эти вещи, о которых говорил Старик Демонический Император, как тыльную сторону своей ладони. Но для его Мастера возможность постичь истину мира через боевые искусства была поистине невероятной.

Все было тихо, пока Ван Чун исследовал неизвестный мир, как жаждущая губка. Несмотря на то, что Ван Чун уже понимал, что Старик Демонический Император имел в виду под «энергией» и «семенами», это знание совершенно отличалось от фактического восприятия этих вещей. Ван Чун никак не предполагал, что эти вещи будут видны непосредственно, и такого рода сенсорные ощущения оказали большую помощь Ван Чуну.

С каждой секундой Ван Чун все больше понимал происхождение боевых искусств. Это понимание, возможно, не могло повысить его уровень совершенствования, но, как сказал Старик Демонический Император, понимая происхождение энергии, Ван Чун мог преодолеть все, чему он научился, и получить еще большую боевую мощь. Он мог показать силу более высокого царства, даже не находясь в нем.

С течением времени Ван Чун продолжал расширять свое понимание происхождения энергии. Внезапно он снова услышал голос своего мастера.

— Чун-эр, как и ожидалось, ты не разочаровал своего Мастера, и быстро осмыслил эти принципы. Теперь твой Мастер научит тебя последнему и самому важному: Тонкому Царству!

Бузз!

При этих словах Ван Чун задрожал, и настолько сосредоточился, что даже перестал дышать. Он прекрасно понимал, что каждое слово, сказанное его учителем, будет чрезвычайно важным.

Тонкое Царство!

Даже когда он был Святым Войны, он никогда не касался Тонкого Царства. Весь мир, включая Ван Чуна, знал, что вершиной царства Святого Бойца является Великий Императорский Генерал, а выше уровня Великого Императорского Генерала — Царство Боевого Короля. Что касается царства Божественного Бойца, Ван Чун понятия не имел, с чего начать его изучать. Даже когда он приложил все свои силы, он не смог преодолеть порог.

Ван Чун оставался застрявшим на уровне Великого Генерала, неспособным продвигаться вперед, и в этой ситуации находилось множество других людей: Гао Сяньчжи, Дуву Сили, Ан Сишунь, Гешу Хан… список можно продолжать и продолжать. Во всем этом мире единственным человеком, которому действительно удалось прикоснуться к Царству Божественного Бойца и почти успешно достичь его, был известный и почитаемый суверен, известный как Император Мудрец.

Ван Чун всегда считал, что это дело таланта, что для достижения еще более высокого уровня нужно быть столь же бесподобно талантливым, как и Император Мудрец. Однако теперь оказалось, что это далеко не так. Хотя царство Божественного Бойца казалось таким же недосягаемым, как солнце или луна, была лестница, простирающаяся до небес, и Тонкое Царство, несомненно, было первым шагом на пути к этому.

Ван Чун не мог не чувствовать себя взволнованным. Ван Чун первоначально полагал, что Старик Демонический Император собирался изложить какой-то чрезвычайно глубокий принцип, но все оказалось намного проще, чем предполагал Ван Чун.

— Чун-эр, подними голову и смотри вверх. — прозвучал в его ухе голос Старика Демонического Императора. Ван Чун подсознательно поднял голову, и все его тело вздрогнуло. То, что он увидел над головой, было изображением, которое он никогда не забудет до конца своей жизни.

Сквозь множество энергетических шаров, на самом верху этого измерения, на самых глубоких глубинах, Ван Чун увидел ослепительные шары золотого света, сверкающие солнца, каждый из которых был намного мощнее других энергетических шаров. Ван Чун чувствовал, что эти шары, казалось, были наполнены горящей энергией, подобной лаве.

Эта энергия была невообразимо плотной, и, когда Ван Чун поднял глаза, он не мог не чувствовать, что его сжигает солнце. Вся энергия в этом измерении, помещенная перед этими золотыми, ало-золотыми и фиолетово-золотыми шарами энергии, появилась как светлячки перед яркой луной.

— Это…- Ван Чун был ошеломлен, и тысячи мыслей пронеслись в его голове. Ему казалось, что он что-то понял, но не мог определить, что это было.

— Ты видишь это? За этими шарами энергии находится Тонкий Мир. В этом мире существуют бесчисленные измерения, но поскольку у нас, мастеров боевых искусств, слишком мало сил, слишком слабые умы, мы не можем их воспринимать. Все мы, мастера боевых искусств, в том числе Великие Генералы, поглощаем самый обычный вид энергии, но как только мы совершенствуемся в Тонком Царстве, все становится совершенно иначе. Мы можем поглощать эту энергию более высокого уровня в глубинах этого измерения, как-то, что ты видишь сейчас.

— Тот араб, несомненно, может быть настолько могущественным, потому что он поглотил часть энергии Тонкого Царства. Это относится и к твоему Мастеру, и к Старосте Деревни, но, в конце концов, это не истинное Тонкое Царство. Таким образом, в завтрашней битве, даже если Староста деревни и я не сможем долго сражаться, мы можем придумать, как победить этого араба.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1115. Убежденность Далуна Руозана (I)**

— Учитель, твой ученик понимает! — кивнул Ван Чун с серьезным выражением лица.

— Чун-эр, твой хозяин уверен, что однажды ты прорвёшься через вершину Царства Святого Бойца и достигнешь Тонкого Царства, совершив то, что твой Мастер никогда не мог.

Голос Старика Демонического Императора начал угасать. Οн научил всему, что мог, поэтому теперь Ван Чуну придется полагаться на себя.

Прошло время. Βан Чун провел четыре часа в комнате Старика Демонического Императора, прежде чем, наконец, уйти поздно ночью.

В тот момент, когда Ван Чун вышел из комнаты, он увидел старейшину деревни Ушан и сразу же сердечно поклонился.

— Старейшина деревни, спасибо!

— Ха-ха, это было твое собственное состояние, и это из-за твоих невероятных способностей к пониманию. Какое это имеет отношение ко мне?

Староста деревни Ушан слабо улыбнулся. Ван Чун находился на пиковом уровне Бригадного Генерала, и уровень его совершенствования остался неизменным, но староста деревни Ушан мог ясно сказать, что аура вокруг Ван Чуна стала более плотной и более обильной. Это было похоже на траву, растущую на летнем солнце, ярко сияющую жизненной силой. Это было не то, что можно описать просто уровнем совершенствования.

Это стало еще более невероятным, когда кто-то понимал, что Ван Чуну было всего семнадцать, но он уже достиг этого уровня и обладал такой невероятной способностью мыслить.

Ван Чун быстро ушел.

— Лорд Μаркиз!

Ван Чун едва ушел, как фигура выбежала из тени и преградила ему путь.

Посланник поклонился и поспешно сказал:

— Мы получили письмо от разведчиков. Орлиная команда обнаружила арабских солдат в двадцати ли от Таласа. Все в точности так, как ожидал Милорд. Арабы, тибетцы и западные турки не ушли. Лорд Гао, генерал Чэн и другие генералы уже собрались в приемной. Отсутствует только Лорд Маркиз. Лорд Гао приказал этому скромному немедленно пригласить Лорда Маркиза!

— Я понял!

Ван Чун поднял бровь, и, не сказав ни слова, отправился в путь.

......

Если кто-то двинется на запад от Таласа, пересекая двадцать с небольшим ли, чтобы увидеть ничем не примечательное место, вместо этого он увидит крошечные пятна света. В этом месте собрались тибетцы, западные турки и арабы.

В сегодняшней битве трехсторонняя армия потеряла более ста тысяч человек, а оставшиеся сто тысяч после поражения бежали к этому месту.

Хотя битва была окончена, день для арабов в их лагере был далеко не окончен.

— Я возражаю! Я никогда не позволю нам уйти в такое время! — горячий спор происходил в палатке. Айбак ударил кулаком по железному столу, и лицо его покраснело от волнения.

— Эта война далека от завершения. У нас сто тысяч человек, достаточных для ведения битвы, и у нас есть мои мамлюки, Великая Кавалерия Мутри Тибета и тюркская Кавалерия Ηебесных Волков. У нас есть сила и солдаты. Мы можем сражаться, так почему мы должны уйти?!

— И помните, халиф приказал нам уничтожить Талас, умиротворить и объединить восточный мир. Если мы уйдем сейчас, тогда мы должны подготовиться к тому, чтобы испытать на себе ярость халифа! Вы думали о том, что о нас подумают правители, что о нас подумают служители, что о нас подумает халиф? Это будет конец наших дней!

Выражение лица Айбака стало еще более взволнованным, и стол из глубоководного металла Сюань наконец сдался, и на его поверхности появился глубокий отпечаток ладони.

Все остальные в палатке замолчали. Ярость Айбака была понятна, но ничего нельзя было поделать.

— Айбак, ты видел, что произошло сегодня. Эти династии Тана гораздо сильнее, чем мы себе представляли. Твои мамлюки не понесли слишком много потерь и имеют силы для борьбы, но моя Армия Обезглавливателей и Армия Тибра были почти полностью уничтожены. Даже Армия Железной Крови и Бесстрашная Армия Абу Муслима понесли тяжелые потери, а я сам был тяжело ранен.

— Если мы будем настойчивы, задумывались ли вы о том, каков будет результат? Вы будете готовы сдаться только после того, как наша армия будет полностью уничтожена?!

Лицо Османа было бледным, на нем были остатки доспехов, которые были разбиты охранником в черных доспехах. Его израненная грудь была хорошо видна под разрушенной броней, и, хотя она была обмотана бинтами и обработана лекарствами, из нее текла кровь.

Ладонь охранника в черной броне не просто оттолкнула его. Она вызвала множество травм внутри его тела.

— Айбак, я знаю, что ты хочешь победить Тан, и поверь мне, мы с Османом желаем этого так же сильно, как и ты. Но нам нужно долго и усердно обдумать этот вопрос. Прямо сейчас, ни в количесвте солдат, ни в числе Великих Генералов у нас нет никаких преимуществ. Даже если мы продолжим, будет очень трудно добиться какого-либо прорыва. — сказал Абу Муслим и мысленно вздохнул.

Если бы было можно победить этого врага, он не был бы готов уйти.

— Кроме того, мы просто отступаем, но не сдаемся. Как только мы соберем больше солдат, мы сможем вернуться и провести еще одну решающую битву с Таном!

— Позор! — глаза Айбака были налиты кровью.

— Если мы уйдем, мы пострадаем от вечного позора, который мы никогда не сможем смыть. Абу Муслим, подумай о том, что случилось, когда ты потерпел поражение в прошлый раз. Ты хочешь испытать это снова?

— Айбак, мы все понимаем, что ты говоришь, но думали ли вы о том, что произойдет, если мы снова нападем в нашей ситуации, но не победим? — сказал Абу Муслим.

Айбак мгновенно застыл, но заставить его сдаться было гораздо легче сказать, чем сделать.

— Несмотря ни на что, я никогда не отступлю! Кутайба, как насчет тебя? Ты собираешься следовать за ними и убежать, даже не сражаясь?

Голос Айбака прозвучал в палатке, погрузив ее в жуткую тишину. Даже Зияд повернулся. В этой битве, хотя Абу Муслим и Осман понесли тяжелые потери, наибольшие потери действительно произошли в войсках Кутайбы. В конце концов, он привел гораздо больше солдат, чем кто-либо еще.

Армия Кровавых Зверей, Армия Смерти и Армия Откровения были первоклассными армиями Кутайбы, известные по всей империи, его основными силами. Эта битва оказала огромное влияние на его армию. Без этих основных сил армия Кутайбы, вероятно, даже не будет считаться одной из десяти сильнейших армий Аравийской Империи. Вот почему остальные сделали все возможное, чтобы не упоминать Кутайбу во время этой ссоры.

Кроме того, у Кутайбы был невероятный престиж в Аравии, и его слова нельзя было игнорировать, поэтому никто не осмеливался оскорбить его. Никто не ожидал, что разъяренный Айбак внезапно введет Кутайбу в спор. Если Кутайбу спровоцировать, они не посмели представить, что произойдет.

Бузз!

Настроение в палатке стало напряженным, и Абу Муслиму стало немного неловко. Но Айбак был слишком зол, чтобы заботиться об этом.

— Айбак, это действительно не подходящее время, чтобы уйти.

Ко всеобщему удивлению, Кутайба ответил не с той яростью, которую они себе представляли.

Не говоря уже о Абу Муслиме и Османе, даже Айбак был ошарашен. Успокоившись, он понял, что сделал, и его спина теперь была залита холодным потом.

— Эта война далека от завершения. Я ранил этого старика с востока, и уже обнаружил его слабость. У его тела есть серьезная проблема, которая мешает ему вести долгую битву! — холодно сказал Кутайба.

Эти слова сразу же ошеломили находящихся в палатке. Все они видели, насколько могущественным был Танский старик в черной мантии. Он смог контролировать энергию мира и сражаться наравне с Кутайбой. Если бы его не было, то благодаря силе Кутайбы битва могла бы закончиться совершенно с другим результатом, и они бы сейчас не сидели в этой палатке, споря друг с другом.

Неудачная неожиданная атака также была неразрывно связана с этим вопросом. Если бы это Кутайба, а не Осман, напал на Боевое Знамя Крови Девяти Драконов, то победа могла оказаться в руках арабской армии.

Все повернулись, чтобы посмотреть на Кутайбу, и поняли, что Кутайба был в задумчивости.

— В завтрашней битве я лично его убью! — Сурово сказал Кутайба.

Абу Муслим сразу нахмурился, и настроение в палатке изменилось на странное.

Осман был тяжело ранен в последнем сражении, а его солдаты понесли тяжелые потери. Вот почему он хотел отступить. Но теперь, когда Кутайба сказал, что хочет продолжать борьбу, Осман сразу же оказался в неловком положении, и его уход, и пребывание были неуместны.

— Рапорт!

В этот момент раздался голос снаружи палатки, после чего с опущенной головой вошел арабский посланник.

— Отчитываясь перед Милордом, сообщаю, что тибетцы и западные турки ищут встречи снаружи!

Палатка затихла. Абу Муслим мгновение поколебался, а затем ответил:

— Пригласите их!

Будь то арабы, тибетцы или западные турки, все три группы понесли ужасные потери. Хотя арабы поначалу критиковали своих союзников, тибетцы и западные турки проявили себя и завоевали уважение арабов. Более того, в этой ситуации не было необходимости продолжать ссору с тибетцами и западными турками.

Хуу! Полог палатки поднялся. Впереди шел Далун Руозан, затем Хоушу Хуйцан, Дусун Мангпоче и Дуву Сили.

— Лорд-губернатор, лорд Кутайба, джентльмены, мое уважение!

Далун Руозан сразу начал говорить по-арабски. Он был единственным среди тибетцев и западных турок, который мог понимать арабский язык, поэтому не было никаких сомнений, что он был тем, кто возглавлял эту встречу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1116. Убежденность Далуна Руозана (II)**

— Великий Министр, по какой причине вы пришли так поздно ночью? — спросил Абу Муслим, почти незаметно сморщив лоб.

Хотя Далун Руозан и тибетцы не раздражали его, арабы были арабами, а тибетцы — тибетцами. Это было также одной из причин, по которой он никогда не приглашал Далуна Руозана ни на одно из своих собраний.

— Ха-ха, так как лорд-губернатор спросил, Далун Руозан не будет церемониться.

Далун Руозан слабо улыбнулся с неадекватным выражением лица. Просто наведя взгляд на людей в палатке, он сразу понял, что происходит.

— Если Далун Руозан правильно угадал, лорд-губернатор планирует уйти на запад в Самарканд.

В палатке сразу стало намного тише. Быть разоблаченным перед посторонними было действительно очень неудобно.

— Правильно! Мы имели в виду такой план. Эта война уже окончена. Даже если мы останемся, мы не обязательно победим Тан! — прямо сказал Абу Муслим. На этом этапе войны нечего было скрывать.

— Ха-ха, это потому что у вас недостаточно солдат? — неторопливо спросил Далун Руозан.

— Не совсем, хотя это одна из причин. — спокойно ответил Абу Муслим. — С теми солдатами, которые у нас есть, мы просто не можем сломить вражескую группировку. Все, что мы сделаем, оставшись, только усилит наши потери!

Честно говоря, он довольно подозрительно относился к тому, почему Далун Руозан неожиданно пришел посреди ночи, чтобы задать эти вопросы. Но он сумел сдержаться. Он немного понимал Далуна Руозана и знал, что тот мудрый и дальновидный служитель У-Цана. Должно быть, у него были причины для таких вопросов.

Но Абу Муслим понятия не имел, к чему они вели, и ему было довольно любопытно узнать. Чего хотел Великий Министр У-Цана на этом этапе войны? Неужели Ценпо У-Цана наконец-то решило провести полную мобилизацию? Но разве У-Цан в настоящее время испытывает нехватку в солдатах?

— Если это все, то у Далуна Руозана есть способ помочь лорду-губернатору разбить формирование Я думаю, что лорду-губернатору не нужно так быстро уходить! — улыбнулся Далун Руозан.

Бузз!

Настроение в палатке внезапно изменилось, и все задрожали от шока. Айбак, Осман, Абу Муслим, Зияд и даже военный губернатор заинтересовались и повернулись, чтобы посмотреть на Далуна Руозан.

Никто из них никогда не обращал особого внимания на тибетского лидера, но им пришлось бы переосмыслить свое мнение, если бы у него действительно был способ разобраться с формированием.

— Хех! — Далун Руозан усмехнулся, как будто ожидал такой реакции от арабских генералов.

В конце концов, никто не понимал Великий Тан больше, чем он.

— Какой у вас метод? — произнес отстраненный голос. теперь взял на себя роль спикера Кутайба.

— Лорд Кутайба, я знаю, что в настоящее время вас больше всего беспокоит старейшина Великого Тана в чёрном халате. По правде говоря, у меня есть способ помочь вам разобраться с ним, но мне потребуется ваша помощь! — с улыбкой сказал Далун Руозан.

Взрыв!

Все были шокированы этими словами, даже Кутайба поднял бровь. Даже такой гордый и тщеславный человек, как Кутайба, должен был признать, что старейшина в чёрном облачении обладал такой силой, которую он никогда не видел прежде. Когда этот тибетец сказал, что у него есть метод борьбы со старейшиной, в это было просто невозможно поверить.

— Дусун Мангпоче, принеси эту вещь.

Принимая во внимание реакцию арабов, Далун Руозан сделал жест в сторону Дусуна Мангпоче. Минуту спустя, был цепляться, как Дусуном Мангпоче шагнул вперед и положил себе на ладонь небольшой колокол, с кулак размером, покрытый сложными и таинственными надписями, заставляя его мелодично звенеть.

Арабы казались сомневающимися, глядя на колокол.

— Что это?

Не в силах подавить свое любопытство, Айбак первым нарушил молчание.

— Это ритуальный инструмент, переданный нашим Святым Храмом Великой Снежной Горы. Он имеет историю почти тысячи лет. Он способен заключать в тюрьму противника независимо от его силы. — объяснил Далун Руозан. Пока он говорил, он снова указал на Дусуна Мангпоче.

Взрыв!

Последний сразу понял и вышел вперед, повторяя мантру. Раздался большой гул, а затем золотой колокол размером с кулак взлетел на высоту более десяти футов в воздух, извергая огромную энергию, охватившую всю палатку.

Тумптумптумп!

Все поморщились, и их тела взорвались энергией, чтобы противостоять ужасной силе золотого колокола. Но даже такие сильные воины, как Абу Муслим и Айбак, были оттеснены этой разрушительной энергией на несколько шагов назад. Мало того, пытаясь противостоять силе золотого колокола, все они могли слышать грохот металла.

Секунду спустя, пока все в шоке смотрели, стол из глубоководного Металла Сюань, по которому Айбак хлопнул ладонью, медленно поднялся в воздух какой-то огромной силой. Он быстро начал вертеться, а затем в мгновение ока был раздавлен в шар из металлолома.

Сразу после этого, в ослепительном свете, стол упал на землю в потоке металлических кусочков.

Свист! Через мгновение толстая и энергичная ладонь потянулась вперед. Золотой колокол, казалось, потерял всю свою силу и упал в ладонь Дусуна Мангпоче.

— Мои извинения!

Сказав это, Дусун Мангпоче отложил колокол и отступил за спину Далуна Руозана, мало заботясь о том, поняли ли его.

Буря пришла быстро и быстро ушла. Сила золотого колокола исчезла, и все успокоилось, но он оставил обитателей шатра в боевой готовности, а Айбак и другие, скорее, были измотаны. Сначала они полагали, что Далун Руозан преувеличивал свои слова, но теперь они стали относиться к нему более серьезно.

— Все вы видели силу этого ритуального инструмента, и это только его первый уровень силы. Если бы использовалась вся его сила, то место, где вы стоите, вероятно, стало бы выжженной землей. Кроме того, одной нашей силы в некоторой степени недостаточно для использования этого ритуального инструмента. Лорд Кутайба и старец в чёрной одежде просто слишком сильны. У нас нет возможности приблизиться, поэтому мы, естественно, не можем использовать ритуальный инструмент. Поэтому в этом аспекте я боюсь, что нам потребуется сотрудничество Лорда Кутайбы, чтобы создать возможность. — серьезно сказал Далун Руозан, осмотрев толпу.

Слова Далуна Руозана заставили всех замолчать. Любой, кто видел битву между Кутайбой и Стариком Демоническим Императором, никогда не усомнится в его словах. Эти двое были просто слишком сильны. Энергия, выпущенная парой, создала песчаную бурю, которая превратила область вокруг них в зону разрушения.

Даже Великий Генерал дважды подумал бы о противостоянии такого рода силе. Как только они приблизятся, они, вероятно, будут серьезно ранены ударными волнами.

— Очень хорошо! — одобрительно сказал Кутайба.

Далун Руозан улыбнулся этим словам.

— Есть еще один вопрос. У Далуна Руозана есть другой план, чтобы превратить наше поражение в победу! Но мне нужно, чтобы все мы сотрудничали друг с другом. Только с помощью каждого из нас Далун Руозан может быть уверен в достижении окончательной победы! И все генералы могут вернуться в Самарканд с победой, а не поражением!

Затем Далун Руозан объяснил свой план собравшимся генералам. Хотя изначально у всех были опасения по поводу слов Далуна Руозана, услышав план, даже тяжело раненый Осман, который хотел отступить больше всех, и чья армия находилась в худшем состоянии, не мог не почувствовать себя оживленным.

Осман сжал кулаки и сказал:

— Великий Министр, можем ли мы доверять вам? Если это действительно так, как вы говорите, и план действительно может быть успешным, то эта битва приведет к определенной победе для нас! — Далун Руозан молча улыбнулся.

Все остальные в палатке издали вздох облегчения, и все их заботы исчезли.

— Давайте теперь обсудим конкретную тактику этой битвы! Улыбаясь, Далун Руозан достал карту континента из своего рукава и разложил ее на столе.

Вокруг него собрались Абу Муслим, Осман, Айбак и даже Кутайба и стали участвовать в дискуссии.

Хотя между этими тремя группами было некоторое расстояние, их командиры собрались вместе в духе истинного сотрудничества, и все пропасти между ними мгновенно исчезли.

......

Когда Далун Руозан и другие собрались вместе, чтобы обсудить тактику предстоящей битвы, вернувшись в главный приемный зал Таласа, Ван Чун застал Гао Сяньчжи, Банахана, короля Гангке и всех остальных, которые собрались вместе, сидящими в напряженной обстановке.

Си Юаньцин хлопнул ладонью по столу и торжественно сказал:

— Орлиная команда уже сообщила, что арабы до сих пор не отступили. Они явно не отказались от нападения. Как только они закончат объединение и согласуют свои дальнейшие шаги, они обязательно вернутся!

Все остальные в комнате имели такие же тревожные мысли.

— Чего вы боитесь? Мы победили их однажды, поэтому мы можем победить их снова! Я не верю, что мы должны бояться их с Кровавым Знаменем Девяти Драконов на нашей стороне! — сердито Лу Шийи сказал, а его лицо покраснело.

— Шийи, это не так просто. Вы слышали, что сказал лорд Ван. Достопочтенный старший Чжан не в хорошем состоянии, и его тело не может выдержать затяжную битву. Мы можем только надеяться, что Кутайба не осознал этого. Более того, не можем быть уверены, что у арабов нет подкрепления. Каждый день, пока Кутайба остается живым, — это еще один день, когда мы находимся в серьезной опасности. — объяснил Чэн Цяньли.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1117. План Ван Чуна!**

— Цанли прав. В этой войне у арабов остается около ста тысяч солдат, и это больше, чем у нас. Кроме того, хотя мы не понесли много потерь в этой битве, гораздо более тревожно то, что армия баллист по существу израсходовала все свои баллистические болты. Без достаточного количества баллистических болтов армии баллист будет очень трудно проявить какую-либо силу.

Гао Сяньчжи говорил очень тактично. Несмотря на то, что у Великого Тана было пятьдесят тысяч солдат, двадцать пять тысяч из них были солдатами баллист.

Эти солдаты баллист были бывшими бандитами и разбойниками Шелкового Пути. Несмотря на то, что им помогли тренировки Су Ханьшаня, они были не очень сильными бойцами. Для них было просто невозможно сражаться в тесном контакте с элитной арабской кавалерией.

Другими словами, истинное количество солдат, которое мог использовать Великий Тан, было немногим менее тридцати тысяч. Тридцать тысяч против ста тысяч ставят Великий Тан в очень незавидное положение.

— Су Ханьшань, сколько баллистических болтов мы собрали с поля битвы? — Ван Чун повернулся к Су Ханьшаню.

— В настоящее время у нас есть семь тысяч баллистических болтов, которые раньше никогда не использовались. И хотя наши люди собирают использованные баллистические болты с поля, большинство из них частично повреждены, либо затупившиеся, либо погнутые. У меня был разговор о ремонте со старшим Чжаном Шоужи, но я беспокоюсь, что не хватит времени. — серьезно сказал Су Ханьшань.

Ремонт требовал времени, но предстояло еще одно сражение, и арабы никогда не давали Тану достаточно времени, чтобы починить баллистические болты. Семи тысяч баллистических болтов явно было недостаточно, чтобы запугать арабов.

— По правде говоря, учитывая нынешнее количество солдат, если мы просто будем сидеть и позволим арабам напасть на нас, просто сидя за стенами, мы, вероятно, сможем отбить их и даже нанести им тяжелый удар. — внезапно предложил глава Ферганского правительства Банахан. — Изначально у арабов было четыреста тысяч солдат, но теперь у них всего около ста тысяч. Учитывая эти действительно ужасные потери, они должны быть нетерпеливыми, а не мы.

Хотя ферганцы понесли серьезные потери в этой войне, Банахан был чрезвычайно уверен в Великом Тане. Ферганцы понесли кратковременные потери, но получили очень долгосрочную прибыль.

Кочевые жители степи отличались от земледельцев Центральных Равнин, и у них было разное отношение к жизни и смерти. Для наемников смерть в такой обширной и грандиозной войне была смертью славного воина, и, если бы ферганское племя могло бы процветать в будущем благодаря их усилиям, их смерть стоила бы еще дороже.

Король Гангке сделал несколько шагов вперед и заговорил, явно крайне обеспокоенный.

— Это не так просто. Суть этой битвы — не сотня тысяч арабских солдат или тот факт, что они будут атаковать, а Кутайба. Если мы не сможем убить Кутайбу, то не будет иметь значения, выберем ли мы сидеть сложа руки или выйдем атаковать их. Ему просто нужно взмахнуть мечом, чтобы свести на нет все наши усилия.

Личность короля Гангке и его образование на Центральных Равнинах позволили ему выделить критические детали этой войны.

Слова короля Гангке немедленно заставили замолчать зал, и все начали думать.

Не было никаких сомнений в силе Кутайба. Он был похож на саму гору Тай.

Если бы они не решили эту проблему, Великому Тану было бы очень трудно претендовать на истинную победу, потому что Кутайба и Абу Муслим продолжили бы собирать солдат и приходили бы снова и снова. Пока эта угроза не будет устранена, Великий Тан никогда не сможет успокоиться, и Талас может пасть в любой момент.

Все в зале усиленно пытались что-нибудь придумать, но боевые искусства отличались от стратегии и тактики. В боевых искусствах не было хитрости, только борьба плоти и кулаков. Победить Кутайбу было гораздо легче сказать, чем сделать.

Постепенно брови собравшихся начали морщиться, даже у Ван Чуна. Его глаза снова и снова скользили по модели, рассматривая каждый холм, гору, равнину и укрепление, даже далекий Шварцвальд. Ван Чун проверял эту модель Таласа так много раз, что знал ее как о тыльную сторону своей ладони.

Но когда взгляд Ван Чуна пронесся по городу Таласу, у него внезапно возникла идея.

— Лорд Гао, генерал Чэн, у меня есть метод, который может убить Кутайбу. — внезапно сказал Ван Чун, поднимая голову.

Простые слова Ван Чуна немедленно вызвали бурю в умах каждого.

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, король Ганке, Су Ханьшань и все остальные повернулись к Ван Чуну, и их глаза наполнились шоком.

Все может быть нивелировано разумом и хитростью, кроме силы.

Но, если у Ван Чуна действительно был способ убить Кутайбу, то им не нужно было беспокоиться ни о ком другом. Абу Муслим, Айбак, тибетцы, западные турки… ни один из них не мог сравниться с Великим Таном.

— Я на пятьдесят процентов уверен в его успехе, но мне нужно, чтобы все согласились и работали вместе со мной! — немедленно начал объяснять свой план Ван Чун.

Бузз!

Хотя Ван Чун, казалось, не относился к своим словам очень серьезно, все остальные были поражены его планом.

Даже самые смелые из них не подумали бы о такой необычной идее, и никто из них не смог говорить в течение достаточно долгого времени. Король Гангке, Банахан, Си Юаньцин и Лу Шийи удивленно уставились на Ван Чуна.

— Сумасшедший! Безумный! — наконец выпалил Си Юаньцин. — Лорд-Покровитель, если бы предложили это не вы, я бы назвал говорящего сумасшедшим.

Си Юаньцин работал раньше с Ван Чуном, но он находил Ван Чун довольно странным. Его безумия и смелости было достаточно, чтобы произвести на каждого глубокое впечатление. Си Юаньцин слышал много легенд и слухов о Ван Чуне, но слухи не соответствовали действительности. Смелость Ван Чуна были куда более удивительными, чем рассказы о нем.

— Хотя это безумие, разве план правдоподобен? — Наконец сказал Чэн Цяньли, подумав. — И это не значит, что у нас есть лучший план.

— Генерал Чэн говорит причину. Он также считает, что план лорда-покровителя правдоподобен. — не мог не вмешаться Гули, что было большой редкостью на такого рода стратегических встречах.

— Ван Чун, давайте сделаем так, как вы предлагаете. Я рассмотрю другие аспекты.

В это время Гао Сяньчжи забил последний гвоздь и принял решение.

— Если арабы нападут, это будет нашей единственной возможностью!

С этими последними словами взгляд Гао Сяньчжи скользнул по людям в зале, как молния.

Все быстро согласились. Ван Чун и Гао Сяньчжи имели самый высокий статус в Таласе, и если два командующих пришли к согласию, то, естественно, по этому вопросу больше не было никаких возражений.

— Поскольку нет никаких возражений, давайте начнем!

После еще одного взгляда на собравшихся офицеров, Гао Сяньчжи начал обсуждать особенности плана.

......

Время быстро пролетело, и окончательное решающее сражение произошло намного быстрее, чем ожидалось.

Румбл! Десятки тысяч боевых лошадей вылетели из вздымающегося облака пыли. Рассвет едва занялся, как последние сто тысяч солдат трехстороннего союза прибыли на поле битвы в Таласе, остановившись на расстоянии семидесяти тысяч футов от первой линии обороны.

— Они пришли очень быстро!

За высокими стальными стенами стояли бок о бок Ван Чун, Гао Сяньчжи, Ван Янь и Старик Демонический Император, глядя на отдаленную волну арабских солдат. В их глазах вспыхнул холодный свет.

Небо было настолько мрачным и пасмурным, что казалось, что оно рухнет.

С их позиции все, что они могли видеть, — лишь плотное море арабских, тибетских и западно-тюркских солдат, даже после ужасных потерь, понесенных ими. Сто тысяч солдат, оставшихся у трехстороннего альянса, представляли пугающую силу на поле боя.

Посреди этой огромной кавалерийской армии в воздухе развевались шесть знамен, оказывая огромное психологическое давление.

Боевые кони беспокойно дышали, словно готовые в любой момент атаковать. Воздух был чрезвычайно мрачным и торжественным.

Арабы провели всю прошлую ночь в нескольких десятках ли, так что все знали, что в конце концов они вернутся. Но никто не ожидал, что они прибудут на поле битвы на рассвете. Это означало, что они приняли решение и начали маршировать среди ночи.

Такую эффективность можно назвать только невероятной, и решимость арабов, тибетцев и западных турок была для всех очевидна!

— Готовьсь!

Громкий голос прозвучал над полем битвы.

Криииак! Баллистические болты были загружены на струны, их острия нацелились на армию трехстороннего альянса.

Все солдаты баллист казались спокойными, но на самом деле они были очень нервными. Только они знали, что у них осталось только семь тысяч баллистических болтов. Каждая баллиста могла выстрелить только один раз.

Соперники на этот раз были просто слишком сильны. Их превосходная броня в сочетании с огромным количеством бойцов заставила Тан использовать намного больше баллистических болтов, чем ожидалось. Никто из них даже не предполагал, что однажды они увидят, как огромные груды баллистических болтов полностью исчерпаются.

Когда у них закончились баллистические болты, никто не осмелился представить, как они справятся с атакующими арабскими солдатами. Но когда они повернулись к отстраненной фигуре, все успокоились.

Будучи солдатами баллист, участвующими в решающей битве за Талас, все они понимали, что не подходят для этой работы. Они были просто бандитами и разбойниками, которые зарабатывали на жизнь грабежами.

Но Су Ханьшань безоговорочно доверял им, отодвигая в сторону все их грехи, чтобы позволить им управлять чрезвычайно важными баллистами, снова и снова подвергая себя опасности.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1118. Сломайте котлы и потопите лодки!**

В Протекторате Бэйтин, в Протекторате Цыси, а теперь и в этой битве при Таласе, Су Ханьшань всегда сражался вместе со своими людьми.

Несмотря на то, что его люди имели низкий статус, Су Ханьшань всегда был готов выступить от их имени. По мнению Су Ханьшаня, они были не подчиненными, а братьями.

Капля сострадания порождала источник взаимности. Су Ханьшань относился к ним как к братьям, поэтому все они относились к Су Ханьшаню как к своему брату и родственнику. Пока он не отступит, никто из них не скажет ни слова, даже если они потеряют голову.

— Все, будьте готовы!

Румбл! Когда армия баллист заняла позицию, в землю было воткнуто знамя, разбивая твердый камень. Страж в черных доспехах крепко схватил Боевое Знамя Крови Девяти Драконов, медленно выходя из тыла армии.

Когда появился охранник в черной броне, начал завывать ветер и собираться облака. Божественная Военная Армия, Армия Божественной Тюрьмы, Армия Драконьих Жеребцов и другие армии высшего класса вышли в соответствии со своим положением в строю. Из тел воинов вырвалась огромная давящая волна.

С появлением армий высшего класса Великого Тана атмосфера начала становиться все более напряженной, и даже арабские солдаты занервничали. Вчерашняя битва была еще свежа в их памяти. Армия, находящаяся напротив них, была самой страшной машиной для убийства в мире.

Тыгыдык!

Когда воздух напрягся, стук копыт и дрожание доспехов привлекли всеобщее внимание. Арабская армия разошлась, позволив фигуре на чисто белом высоком коне вылететь из-под шести боевых знамен.

Далун Руозан!

Глаза Ван Чуна расширились от удивления.

Почти в то же время Далун Руозан натянул поводья своего боевого коня, его умный взгляд переместился на Талас и сразу же остановился на фигуре Ван Чуна, восседающей на Белокопытной Тени.

— Ван Чун, Гао Сяньчжи, вы посмеете выйти на встречу?! Глаза Далуна Руозана вспыхнули, и его громкий голос пронесся по всему полю боя.

Ван Чун и Гао Сяньчжи обменялись молчаливыми взглядами, и покинули стальную линию обороны.

С другой стороны, в тот момент, увидев Гао Сяньчжи, Абу Муслим поехал вперед, не сказав ни слова, чтобы присоединиться к Далуну Руозану. Накануне финального сражения четыре главных зачинщика Битвы за Талас смотрели друг на друга, и при виде этого настроение войск стало довольно странным.

— Далун Руозан, на этом этапе битвы, ты еще не сдался?

Волосы Ван Чуна мягко развевались на ветру, пока он смотрел на Далун Руозана. После стольких битв глаза Ван Чуна приобрели совершенно новый уровень решимости. Любому, кто не знал правды, было бы трудно поверить, что одним из командиров в такой масштабной войне был всего лишь семнадцатилетний юноша.

— Хахаха, победитель — король, а проигравший ничего не получает: вот и все. Эта битва далека от завершения, и до самого конца, кто может сказать, кто победитель, а кто проигравший? — сердечно рассмеялся Далун Руозан.

— У вас не будет никаких шансов, и я бы никогда не позволил вам. — сказал Гао Сяньчжи. — Далун Руозан, У-Цан уже проиграл. Даже если вы вступите в сговор с арабами в другом альянсе, какой смысл это будет иметь? В конце концов, вы просто потерпите еще большее поражение.

Гао Сяньчжи не очень хорошо понимал Далуна Руозана, и они не очень-то общались, но не было никаких сомнений, что Далун Руозан был одним из решающих людей в этой войне.

Если бы не он, война между Великим Таном и Аравией не была бы такой сложной. По крайней мере, на первом этапе Великому Тану не пришлось бы беспокоиться о том, что на него будут нападать как спереди, так и сзади. Кроме того, тибетские Великие Генералы также представляли огромную угрозу для Великого Тана. Можно сказать, что амбиции Далуна Руозана принесли каждой стороне серьезные потери.

Хотя Великому Тану удалось отбросить трехсторонний союз, — Тан, арабы, тибетцы и западные турки заплатили огромную цену.

— Ха-ха, Генеральный Защитник Гао, не забегай вперед. До последнего момента этой битвы, как ты мог знать, что Великий Тан победит? Ван Чун, в войне на юго-западе, у меня было четыреста тысяч солдат, и мы проиграли. Для этой войны я привел пятьсот тысяч. Перед этой последней битвой, почему бы нам не сделать ставку?

Война на юго-западе оставалась тяжелым грузом для его сердца, и человеком, которого он никогда не мог забыть, был Ван Чун.

Если бы не Ван Чун, Далун Руозан оставался бы энергичным Великим Министром Королевства Нгари. Если бы не Ван Чун, Далун Руозан не потерпел бы поражения за поражением и не отправился бы в Талас, чтобы подчиниться арабам в надежде, что они смогут победить Великий Тан.

Как еще мог такой амбициозный человек быть вынужден согнуть колено перед кем-то другим?

— Ставка? — Ван Чун прищурился. Он слышал особое значение в словах Далуна Руозана.

— На что ты хочешь поспорить?

— Ха, это будет последняя битва между нами, так почему бы не заключить соглашение? Никому не разрешается отступать, пока все стороны не исчерпают свои силы и одна сторона не будет полностью побеждена. И проигравшая сторона не может покинуть территорию своей страны. Она на всю оставшуюся жизнь больше не станет проникать на территорию другой стороны. Как насчет этого?

Глаза Далуна Руозана внезапно стали острыми.

— Конечно, вы можете отказаться!

Поле битвы смолкло, все смотрели на Ван Чуна, даже Гао Сяньчжи. Ван Чун ничего не сказал, молча уставившись на Далуна Руозана. Далун Руозан был расслаблен и безмятежен, со слабой улыбкой на губах, как будто он не боялся, что Ван Чун откажется.

— Ха! Как пожелаете! — резко сказал Ван Чун.

Ни Великий Тан, ни Аравия не могли отступить. Слова Далуна Руозана были сказаны Ван Чуну, но они касались и его самого. Не было никаких сомнений в том, что он уже решил сражаться до смерти, поэтому не имело значения, согласился Ван Чун или нет.

Ван Чун и Далун Руозан были смертельными врагами, которые однажды решат, кто из них будет жить и кто умрет.

Почти сразу же, как Ван Чун и Далун Руозан закончили говорить, заговорил Абу Муслим. В отличие от Далуна Руозана, он смотрел только на Гао Сяньчжи. Эта долгая война началась из-за них двоих, и она закончится ими.

— Гао Сяньчжи! Почему бы нам не заключить соглашение? Если Аравия потерпит поражение в этой битве, я возьму свою армию на запад в Хорасан и никогда не приду сюда до конца своей жизни. Аравия не войдет в Талас в течение десяти лет и больше не будет жаждать Центральных Равнин. А если ты проиграешь…

— Если Великий Тан будет побежден, то этот Гао будет держаться далеко от того места, где маршируют арабские солдаты, и никогда не будет противодействовать Аравии! — решительно заговорил Гао Сяньчжи, прежде чем Абу Муслим смог закончить.

— Хорошо! Тогда решено! — глаза Абу Муслима вспыхнули, он развернул лошадь и поехал обратно к своей армии.

Если Далун Руозан был смертельным врагом Ван Чуна, то Абу Муслим неизбежно был врагом Генерала-защитника Анси Гао Сяньчжи.

Они оба сражались в течение трех-четырех месяцев, и даже Абу Муслиму пришлось признать, что Гао Сяньчжи был самым сильным и самым неприятным врагом, с которым он когда-либо сражался.

Даже если он не сможет убить Гао Сяньчжи в этой битве, этой ставки будет достаточно, чтобы нанести урон могущественному Великому Генералу Великого Тана и убить одного из могущественных врагов Аравии.

— Пошли!

Гао Сяньчжи помахал Ван Чуну, и они вернулись вместе.

Независимо от того, каким получилось это сражение, между Великим Таном и Аравией не будет новой войны. Было очевидно, что и Великий Тан, и Аравия были истощены этой затяжной битвой, и все четыре стороны решили провести решающее сражение.

— Готов! — вдали послышался громкий крик на арабском языке, и вскоре после этого раздался гудок, и над армией пронесся мрачный воздух.

Кланг! Свирепый Ци Меча взвыл в воздухе, и все солдаты Тана обнажили свое оружие. Хууууу! Ветер разлетелся по полю в пределах ожидания предстоящей битвы.

— Убью!

После времени, что казалось бесчисленной эпохой, рев разорвал небеса и сто тысяч солдат трехстороннего альянса атаковали линию обороны Тана.

Взрыв!

Земля содрогнулась.

Четыре чёрных аравийских боевых знамени, тибетское знамя белого яка и западно-тюркское знамя синего волка внезапно поднялись с земли и начали устремляться к Великому Тану. Это зрелище заставило Танцев поморщиться.

— Кутайба и остальные выходят на поле! — торжественно сказал Гао Сяньчжи.

На этот раз арабы использовали совершенно другую тактику. Раньше арабы всегда отправляли своих солдат первыми, м только в только конце использовали своих Великих Генералов, но теперь они шли все вместе.

Битва еще даже не началась, но Кутайба, Абу Муслим, Айбак, Зияд, Осман, Хуошу Хуйцан и Дуву Сили вышли на поле битвы.

Шесть знамен следовали за ними, как тени.

В этой битве три империи решили разбить котлы и потопить лодки, ставя все на последний бой, чтобы добиться успеха или умереть, пытаясь это сделать!

Такая огромная решимость была чем-то, чего никто из Тана никак не ожидал, и все Танцы мгновенно помрачнели.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1119. Конец Дуву Сили! (I)**

В начале все Танцы считали, что даже самый сильный Великий Генерал не сможет противостоять такому количеству солдат Тана, но ситуация изменилась. Тридцать тысяч элитных солдат и двадцать пять тысяч бандитов, превращенных в солдат баллист, были просто неспособны остановить восемь Великих Генералов.

Ван Ян увидел направление движения шести массивных знамен и воскликнул:

— Их цель — Боевое Знамя Крови Девяти Драконов! Мы тоже должны идти!

— Оставь Кутайбу на меня! — сказал Старик Демонический Император в черных одеждах.

— Я возьму Абу Муслима! — сразу последовал голос Гао Сяньчжи.

— Тогда я разберусь с Зиядом! — прищурился Чэн Цяньли.

— Оставьте мне Дуву Сили и Айбака! — несколько мгновений спустя сказал Ван Чун.

Его слова всех поразили.

Кроме тех, кто находился на уровне Кутайбы, разрыв между великими генералами не был очень большим, но для Ван Чуна взять на себя двоих из них одновременно — было просто абсурдом.

Но мгновение спустя все успокоились и возражений не последовало.

Короткое совещание вскоре подошло к концу, и каждый пошел на встречу со своим противником.

......

— Дусун Мангпоче, вы помните наш план? На этот раз нельзя допустить ошибки! Мы должны строго придерживаться плана!

Далун Руозан смотрел на текучие облака пыли и шесть огромных знамен. Его глаза сузились, и выражение его лица стало очень серьезным.

— Понял! — кивнул Дусун Мангпоче.

Его голос был очень мягким. Он знал, о чем говорил Далун Руозан. В предыдущей схватке с Великими Генералами Далун Руозан послал его разбираться с Ван Чуном, но, когда Айбак вышел вперед, чтобы сдержать Ван Чуна, Дусун Мангпоче не стал примыкать к другим командирам, а нетерпеливо направился в область, где сражались Кутайба и Старик Демонический Император.

Именно это и привело к поражению армии.

Если бы Дусун Мангпоче и Осман напали вместе на охранника в черной броне, все могло бы сложиться иначе.

— Будьте спокойны! На этот раз не будет ошибки! — серьезно сказал Дусун Мангпоче.

— Несмотря ни на что, я отомщу не только за себя, но и за Даяна Мангбана…

Дусун Мангпоче пробормотал эти последние слова так тихо, что он был единственным, кто мог их услышать.

— Хиах!

Дусун Мангпоче стегнул свою лошадь, и исчез в пыли.

На этот раз мы действительно должны выполнить задачу в один прием. Сможем ли мы победить Великий Тан и победить в Таласе, зависит от их результатов! — сказал себе Далун Руозан, наблюдая за Китайбой, Абу Муслимом и другими с тыла.

Игра была начата, сыграны фигуры, сделаны стратегии. В этой войне между Великим Таном и Аравией выжвет только один. Сражений больше не будет. Жизнь одного будет означать смерть другого.

......

Когда две армии приблизились, гигантские, чрезвычайно пугающие фигуры начали подниматься с земли. Чэн Цяньли, Ван Ян и Ван Чун использовали свои знаменитые Божественные Образования. Быстро появился Могучий Чудотворный Бог, Верховный Бог Запустения и Бог Яма.

Двадцать тысяч футов, десять тысяч футов, пять тысяч футов! По мере того, как расстояние уменьшалось, давление увеличивалось, и зловоние войны становилось настолько густым и замкнутым, что черепа людей стискивало как будто тисками.

Какрэк!

Когда обе стороны находились всего в пяти тысячах футов друг от друга, золотой луч Ци Меча пронесся по мрачному небу, открывая занавес битвы.

Хуууууm! Источник энергии разлетелся во все стороены, превратившись в массивную синюю ладонь, которая остановила удар молнии Кутайбы. Без малейшего колебания Старик Демонический Император полетел по воздуху вперед, чтобы сразиться с Кутайбой.

Почти одновременно с ним, Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли тоже встретились со своими противниками, но был тот, кто двигался намного быстрее остальных.

— Дуву Сили, я надеюсь, что вы хорошо себя чувствуете. До какого уровня вы развили мой феномен образования? — шагнул вперед Ван Чун, презрительно уставившись на парящего Дуву Сили.

— Глупец, не будь настолько самодовольным, что забываешь ситуацию. Как только я сверну твою голову и вдавлю ее в грязь, ты поймешь, как хвастаться передо мной.

Дуву Сили ехал на своем черном и блестящем коне, словно дракон, по воздуху. Его черный плащ развевался на ветру, в то время как его глаза источали леденящую жажду убийства.

— Ха-ха, все знают, что Дуву Сили такой же проницательный, как лиса, и такой же робкий, как мышь. Просто я надеюсь, что на этот раз ты немного смелее и не убежишь так быстро! — засмеялся Ван Чун.

— Ублюдок!

Дуву Сили сразу же пришел в ярость от этих слов. Ван Чун издевался над тем, как он решил бежать, а не драться с старостой деревни Ушан.

— Если тебе нравится говорить столько глупостей, я просто разорву тебе рот. Кроме того, сейчас я покажу, на что похожи истинные явления формирования! — глаза Дуву Сили мгновенно стали острыми и жестокими.

Солдаты обучались тысячу дней, чтобы их можно было использовать в одно мгновение. Хотя феномен формирования Дуву Сили произошел от Ван Чуна, а феномен формирования, использовавшийся его солдатами, был легко сломлен силами Ван Чуна, Дуву Сили все же многое получил от них.

Он объединил весь свой жизненный опыт с этими феноменами формирования, чтобы подняться на более высокий уровень, превосходя версию, которую дал ему Ван Чун. Это было одной из причин, по которой Дуву Сили не боялся бросить вызов Ван Чуну.

Румбл!

Сильная энергия вырвалась из Дуву Сили, пронзая, как меч, небо. Мгновение спустя дуги молний начали вытекать из западнотюркской кавалерии в даньтянь Дуву Сили.

Дуву Сили, который уже был пиковым Великим Генералом, начал подниматься на еще более удивительный уровень.

Раздались раскаты грома, и облака собрались над головой. В мгновение ока разразилась гроза.

Бесчисленные крошечные дуги молнии прошли по грозовым облакам, и те наполнили энергией тело Дуву Сили, как будто они были одним целым.

— Этот ублюдок действительно впечатляет! — даже Ван Чун не мог не сказать несколько слов похвалы.

Версия феноменов формирования, которую Ван Чун дал Дуву Сили, могла использоваться только кавалерией и в крупномасштабной формации, но Дуву Сили удалось изменить эту формацию. Будучи одним человеком, он смог достичь того же результата, что и формирование Бога Ямы, используя феномен формирования, чтобы получать энергию от своих солдат и укреплять себя. Этого не было заложено в оригинальной версии, которую ему дали.

— Но каким бы умным ты ни был, ты давно проиграл! — моргнул Ван Чун, и его глаза сразу стали острыми и злобными.

— У всего есть своя цена. Ублюдок, умри за свое высокомерие!

Дуву Сили парил в воздухе, его выражение лица было диким. Бесчисленные электрические дуги собрались в его руке в виде огромной шаровой молнии. Дуву Сили положил обе руки на свое копье, наполняя его молнией, а затем бросился к Ван Чуну.

— Хммм!

Ван Чун не придал этому особого внимания. Его пестик-ваджра стал создавать собственную бурю, и он шагнул вперед, чтобы встретить Дуву Сили.

Молниеносное копье Дуву Сили и пестик ваджра Ван Чуна столкнулись. Бум! Ваджра-пестик Ван Чуна из Звездной Энергии раскололся на рукоятке, в то время как огромная фигура, державшая его, покачнулась и пошатнулась назад.

Дуву Сили мрачно улыбнулся этому зрелищу. Его усилия, прилагаемые им больше месяца, не прошли даром. Феномен формирования Ван Чуна поднял Дуву Сили на еще более высокий уровень. Теперь он мог полностью подавить этого грязного и незрелого мальчика.

Но как только Дуву Сили был готов продолжить атаку, из неожиданного места в тело Дуву Сили вошла безграничная энергия.

Дуву Сили был настолько силен, что мог даже остановить падающую гору, но взрыв энергии прорвался сквозь звездную энергию Дуву Сили, словно она была сделана из бумаги и наполнила его тело, ударив его в жизненно важные органы.

— Аааах! — раздался ужасный крик, и из тела Дуву Сили вырвался пугающий фонтан крови, с ужасным звуком, который всех напугал. Бум! Тело Дуву Сили, как пушечное ядро, упало на землю, образовав в земле массивную яму и направив обломки во все стороны.

Шлем Дуву Сили был отфутболен на расстояние более ста футов, в результате чего его волосы рассыпались.

-!!! — все были ошеломлены этим зрелищем. Зияд, Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче и даже Айбак были поражены и встревожены.

Хотя Дуву Сили не часто выходил на поле битвы, никто не сомневался в его невероятной силе, полагая, что она была не очень далеко от уровня Абу Муслима. Никто не ожидал, что Ван Чун нанесет ему столь сильный удар.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1120. Конец Дуву Сили! (II)**

Каждый Великий Генерал был невероятно силен, и сражения между ними никогда не могли быть закончены очень рано. Даже Абу Муслим или Осман на своем пике не смогут нанести серьезный вред эксперту, подобному Дуву Сили, с одного удара.

Это все произошло слишком внезапно!

— Это невозможно!

В тылу арабской армии лицо Далуна Руозана было лишено крови, а губы его дрожали.

Дуву Сили был хитрой старой лисой, которая была осторожна и параноидальна. Даже когда его отправили разбираться со старостой деревни Ушан, он решил симулировать атаку и затем бежать. Можно сказать, что среди генералов он находился в самом лучшем состоянии.

Но Дуву Сили был избит Ван Чуном до ужасного состояния, как только вышел на поле битвы.

Первой реакцией Далуна Руозана было подозрение, что Дуву Сили притворяется, разыгрывая их. Но он быстро понял, что все это является подлинным, и что Дуву Сили действительно серьезно ранен Ван Чуном.

Его слабая и беспорядочная аура не могла быть притворной, и кровь не могла притворно показаться на его теле. Если все это было актом притворства, то он переоценил свои силы.

Взрыв!

Независимо от того, о чем думали другие, в тот момент, когда Дуву Сили упал на землю, Ван Чун сразу же побежал к нему, словно метеор.

Румбл! Земля загрохотала, и ударные волны энергии стали вызывать сильный шторм, но смертельный удар Ван Чуна прошел мимо. Дуву Сили исчез с того места, где упал, а затем снова появился в нескольких десятках футов, в кровавой вспышке света убегая с невероятной скоростью.

— Невозможно! Этого не может быть! Никто не может сломать мое явление формирования!

— Идите! Все, следуйте за мной!

Дуву Сили был как панический бродячий пес, его голос был переполнен страхом. Удар ладонью Ван Чуна полностью разбил его мужество. Он просто не мог понять, как Ван Чуну так легко удалось прорваться через технику такого мощного совершенствования, как его, и его растерянность и невежество наполнили его сердце ужасом. Он потерял всякую решимость вести решающую битву с Ван Чуном.

Когда в воздухе прозвучал голос Дуву Сили, оставшиеся западно-тюркские солдаты, включая Шамаска и Чекуна Бенбу, немедленно пришли в хаос.

Теперь, когда их командир бежал, у западных турок не осталось морального духа. Все они начали безумно разбегаться, паниковать, смущаться и испытывать глубокий страх. Страх в голосе Дуву Сили распространился, как чума.

Тыгыдык! Мгновение спустя армия впала в смятение, поскольку западно-тюркские солдаты отбросили все остальное в сторону и начали бежать. Ван Чун был озадачен этим зрелищем, но не стал его преследовать.

Увы, я готовился так долго, но все равно не добился успеха. Похоже, что сейчас действительно не время!

Версия феноменов образования, которую Ван Чун дал Дуву Сили, обладала огромным недостатком. Чем больше его культивировали, тем больше недостаток проявлялся, и, учитывая уровень совершенствования, который продемонстрировал Дуву Сили, стало ясно, что эта проблема чрезвычайно серьезна. Но было также ясно, что он этого еще не заметил.

Точка Шангьян! Пока кто-то атаковал Дуву Сили в эту точку акупунктуры, то независимо от того, насколько высоким был уровень совершенствования Дуву Сили, атака уничтожит все его защитные силы и нанесет удар по его жизненно важным органам и его ядру, что можно было увидеть всего несколько минут назад.

Что ж, благодаря тому, что Дуву Сили сбежал и покинул поле битвы, взяв с собой кавалерию Небесных Волков и всю остальную западно-тюркскую кавалерию, цель была достигнута.

При этой мысли Ван Чун немедленно бросился на Айбака.

— Идем, Айбак! Давай продолжим нашу незаконченную битву! — Ван Чун бросился вперед, как дракон. Его тело переполнялось звездной энергией.

— Великое Искусство Искажения!

Свет сконцентрировался вокруг плеч Ван Чуна в золотые и красные иллюзии солнца и луны. Мгновенно, пространство начало размываться, сильная энергия скручивала все на своем пути, направляясь к Айбаку.

Теперь, когда Ван Чун осознал Дао Энергии, у того же искусства Великого Искажения был совершенно другой уровень силы. Эта сильная энергия разорвала бесчисленные черные трещины в пространстве, и техника обладала такой мощной силой притяжения, что притянула к себе всех близлежащих арабских кавалеристов.

Ииигого! Еще до того, как их боевые кони приблизились, их тела получили раны и раздались стоны. Люди и лошади были смяты в кровоточащие шарики из плоти и металла, которые затем попадали на землю.

— Невозможно! Как он вдруг стал намного сильнее! — Айбак был очень встревожен.

Но не было времени думать. Раааа! Огромный Ореол Фараона появился позади Айбака, и он напал на Великое Искусство Искажения Ван Чуна.

Бум!

Раздался сильный взрыв, и две огромные энергии столкнулись, как кометы в воздухе. Сильный ветер пронзил землю, Ван Чун покачнулся и сделал шаг назад, но Айбак отступил на три или четыре шага. Его горло сжалось, и он почувствовал, как наступает кровь, но ему удалось проглотить ее обратно.

— Это невозможно!

Разум Айбака был в смятении, а его лицо ужасно бледным. Ван Чун уже рассеял свое формирование Бога Ямы, но даже без своего формирования он демонстрировал силу Великого Генерала, даже не используя ритуальный инструмент, такой как, например, Океанское Кольцо. Это было просто немыслимо.

За одну ночь одному человеку каким-то образом удалось стать настолько могущественным!

Ван Чун посмотрел на Айбака и сказал по-арабски.

— Айбак, то было тогда, и это сейчас. Давайте теперь решим, кто из них выше!

Бум! Тело Ван Чуна снова превратилось в могучего Бога Яму, его пестик-ваджра направился на Айбака. Но на этот раз бесконечная Источник Энергии стал прибывать со всех сторон, чтобы слиться с атакой Ван Чуна.

Благодаря этой безграничной энергии пестик ваджра стал на двадцать процентов мощнее, возможно, даже на пятьдесят процентов. Это было результатом понимания Ван Чуном источника энергии.

Бум!

Раздался еще один мощный взрыв. Удар заставил Айбака отступить на несколько десятков футов назад, прежде чем он наконец смог стабилизироваться.

Пока Ван Чун сражался с Айбаком, Старик Демонический Император сражался с Кутайбой, а Гао Сяньчжи — с Абу Муслимом: все остальные сражались каждый со своим противником… Несколько мгновений спустя силы двух сторон двумя мощными волнами налетели друг на друга и начали сражаться.

— Убью!

Свирепые крики раздались в небесах, и почти сто тысяч арабских солдат врезались в стальную линию обороны.

— Огонь! — спокойно и холодно приказал Су Ханьшань.

Свист! Баллистические болты немедленно отправились в арабские ряды, но на этот раз из пяти тысяч баллист выстрелила только одна тысяча.

У Великого Тана не было много баллистических болтов, поэтому, чтобы максимизировать пугающую мощь армии баллист, Су Ханьшань организовал свои пять тысяч баллист в пять рядов по тысяче. При каждом залпе стреляла только одна тысяча баллист. Хотя это значительно уменьшило их летальность, оно увеличило мощность семи тысяч оставшихся баллистических болтов.

Плушплушплуш! Острые болты пробивали плоть, вырубая ряд за рядом арабов. Всего одним залпом было уничтожено от пяти до шести тысяч кавалеристов, кровь которых хлынула на поле битвы.

Армия баллист Су Ханьшаня была не единственной атакующей силой. Элитные армии Тана, собравшиеся вокруг Боевого Знамени Крови Девяти Драконов, также стали нападать.

Но в отличие от армии баллист, элитные армии предпочли активно атаковать море арабских солдат.

— Вперед!

После громкого и четкого приказа солдаты армии Божественной Тюрьмы подняли мечи и вышли за стальные стены. Свуш! Их мечи рассекли воздух, и брызнула кровь. Лошади заржали. Напряженная арабская конница, казалось, была сделана из бумаги, учитывая, как быстро острые мечи Армии Божественной Тюрьмы их кромсали.

Божественная Военная Армия, Армия Драконьих Жеребцов, Армия Ревущего Тигра и все другие армии последовали за ними, уверенно и решительно вступив в арабские ряды.

Клангклангкланг! Прогнулись ореолы, и Боевое Знамя Крови Девяти Драконов заставило ауры этих солдат быстро увеличиться. Лучшая пехота Великого Тана сразу же стала самой страшной машиной для убийства в мире. Сколько бы солдаты не пытались, ничто не могло остановить их наступление.

— Ах!

— Убейте их!

— Мы не можем победить их! Бежим!

Крики наполнили воздух, и армия погрузилась в хаос. Формирование, созданное Боевым Знаменем Крови Девяти Драконов, заставляло всех арабских солдат чувствовать, что они муравьи, пытающиеся встряхнуть дерево, богомолы, пытающиеся остановить карету.

Решимость, которая наполняла сердца арабских солдат, мгновенно превратилась в ужас. Под простыми ударами Танских мечей, волна за волной людей падала, как сорняки.

Казалось, что арабы, тибетцы и западные турки воссоздают главное поражение предыдущей битвы, но внезапно…

Взрыв!

Взрыв!

Несколько взрывов разразились подряд, и солдаты принялись кричать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1121. Ван Ян в опасности!**

Ван Чун, Гао Сяньчжи, Старик Демонический Император, Староста деревни Ушан и другие энергично работали над тем, чтобы помешать Кутайбе и его воинам приблизиться к Формированию Крови Девяти Драконов.

Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче, Зияд и Осман прилагали все усилия, чтобы прорваться сквозь своих противников и уничтожить Формирование Крови Девяти Драконов.

Но мгновение спустя, без какого-либо предупреждения, они оставили своих противников, нанеся им удар, целясь по пехоте позади Ван Яна и солдатам армии протектората Анси за Чэн Цяньли.

У этих двоих уже не было много солдат, и эта резкая атака четырех Великих Генералов высшего класса немедленно нанесла ужасный вред. Интенсивные взрывы привели к тому, что конечности воинов взлетали в воздух, и землю позади Ван Яна и Чэн Цяньли усыпали трупы, перемежаясь криками раненых.

Солдаты, обученные этими двумя командирами, были дисциплинированными ветеранами, но даже они не могли противостоять нападению четырех Великих Генералов.

Новая переменная мгновенно появилась на поле битвы.

Бузз!

Ужасные потери, нанесенные Ван Яну и Чэн Цяньли, вызвали цепную реакцию. В мгновение ока свет вокруг Чэн Цяньли и Ван Яна угас, гигантские фигуры Верховного Бога Запустения и Могучего Чудотворного Бога исчезли. Без поддержки этих мощных формирований Ван Ян и Чэн Цяньли упали с неба с широко открытыми глазами.

Мгновение назад они были обеспокоены огромными потерями в своих рядах, но мгновение спустя их аватары были уничтожены, и они были застигнуты врасплох.

— Ван Ян, беги! — Чэн Цяньли немедленно издал оглушительный рев.

Все произошло слишком внезапно, но Чэн Цяньли вскоре понял, что происходит, и понял, как сильно они ошиблись. Все считали, что целью арабов было Боевое Знамя Крови Девяти Драконов, и никто из них даже не предполагал, что Великие Генералы станут преследовать Ван Яна и Чэна Цяньли.

Внезапный поворот сразу же привел к тому, что Великий Тан потерял двух Великих Генералов. Хотя Ван Ян и Чэн Цяньли были еще живы, Верховного Бога Запустения и Могучего Чудотворного Бога больше не было.

— Успех! — глаза Далуна Руозана вспыхнули ярким светом, и он в волнении сжал кулаки.

Хотя Великий Генерал Небесного Волка сбежал, все остальное шло по плану.

Чэн Цяньли и Ван Ян были двумя самыми слабыми частями Великого Тана и решающими факторами в плане Далуна Руозана, критическими элементами для победы над Великим Таном и изменения хода битвы.

После длительных и затяжных боев боеспособность солдат под командованием Ван Яна и Чэн Цяньли упала до чрезвычайно опасного уровня.

Десять Божественных Образований Великого Тана требовали наличия боевой силы. Чтобы сформировать аватар Бога, нужно было командовать определенным количеством солдат, и как только число солдат упадет ниже необходимого уровня, Формирование Бога будет немедленно рассеяно.

К сожалению, ожесточенные бои заставили Ван Яна и Чэн Цяньли забыть эту деталь.

Эта деталь стала их ахиллесовой пятой!

Что будет дальше, чрезвычайно важно! Все зависит от того, что они сделают!

Времени было мало, и на лице Далуна Руозана появилось напряжение. После того, как Ван Ян и Чэн Цяньли были лишились силы Великих Генералов, у арабов было значительное превосходство. Преимущество в два Великих Генерала представляло огромную угрозу Формированию Крови Девяти Драконов Великого Тана.

Пока Далун Руозан размышлял, армия Великого Тана оказалась в крайне невыгодном положении.

— Отец! — с налитыми кровью глазами крикнул Ван Чун.

Все произошло слишком быстро. С исчезновением двух божественных аватаров ситуация Великого Тана быстро изменилась, и к тому времени, когда Ван Чун повернул голову, чтобы посмотреть, что происходит, он увидел, как Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче и Осман вместе нападают на Ван Яна.

Даже на своем пике Ван Ян не смог бы противостоять атакам трех Великих Генералов, тем более после того, как его божий аватар был сломлен.

— Подходите!

Ван Ян выглядел обреченным, но как известный генерал и потомок великого клана, Ван Ян бесстрашно схватил свой меч.

Для истинного человека, какая радость была в жизни, и какой страх был в смерти?

Глаза Ван Яна ясно показали, что он решил умереть.

— Ха! — кости Ван Яна заскрипели, он схватил меч и бросился вперед на трех Великих Генералов.

— Ван Ян, отдай свою жизнь! — глаза Хуошу Хуйцана были злобными, все его тело пыхало намерением убить.

В войне на юго-западе двести тысяч воинов Королевской Линии Нгари превратились в прах и выжженную землю. Хотя Хуошу Хуйцан никогда ничего не говорил об этом, это всегда было его сильной болью. Теперь он может наконец отомстить за этих воинов.

Взрыв!

В золотой вспышке света Хуошу Хуйцан превратился в массивного золотого Будду, одна рука которого сжала кулак и ударила Ван Яна. В то же время Осман и Дусун Мангпоче начали свои собственные атаки.

Завыл ветер, земля застонала, и звездная энергия засвирепствовала в воздухе.

В тот момент, когда Ван Ян, казалось, собирался умереть от нападений трех Великих Генералов, мощная ментальная рябь заставила мир побледнеть.

В одно мгновение эта рябь столкнулась с телом Хуошу Хуйцана. Хуошу Хуйцан был могущественным Великим Генералом, который был дополнительно усилен аватором Будды Вайрочаны, но этот удар немедленно заставил его тело дрожать и остановил его атаку.

Немыслимое искусство, Пылающее Солнце!

Ван Чун немедленно использовал высшую технику, которую использовал против Масила, Проявление Солнца.

Все великие полководцы обладали мощной психической энергией, которая была такой же крепкой, как крепость. Искусства Психической Энергии, используемые против них, будут уменьшены в два раза по эффективности

Таким образом, Ван Чун не использовал этот прием в предыдущих битвах. Но в своем бешеном гневе Ван Чун использовал силу, намного превышающую норму. Даже человек, обладающий выдающимися способностями Хуошу Хуйцана, не мог не застонать под влиянием этого Искусства Психической Энергии.

И все же это был далеко не конец. Когда ментальное нападение помешало Хуошу Хуйцану, еще одна сильная энергия вырвалась из тела Ван Чуна.

— Великое Искусства Искажения!

Огромная пыльная буря немедленно поднялась в небо.

Образы солнца и луны собрались на плечах Ван Чуна.

Но Великое Искусство Искажения Ван Чуна на этот раз не предназначалось для нападения. Он направил мощную силу притяжения техники на далекого Османа.

Бузз!

Осман был на полпути к Ван Яну, когда Великое Искусство Искажения начало воздействовать на него. Мало того, что его тело стало тянуться к Ван Чуну, но даже его атака улетела в сторону под воздействием техники Ван Чуна.

— Как такое может быть?! — Осман был жутко напуган.

Получив ранение от стража в черных доспехах, он был далек от своей максимальной силы, и даже не достигал уровня Великого Генерала. Если бы не важность этой битвы, он бы никогда не вышел на поле боя.

Великое Искусство Искажения Ван Чуна было невероятно мощным. С тех пор, как Ван Чун осознал происхождение энергии, Великое Искусство Искажения достигло силы пугающего уровня.

Румбл!

Прежде чем Осман успел подумать, его притянуло к Ван Чуну, и их удары ладонью столкнулись друг с другом.

Как будто это открыло шлюз, и энергия Османа внезапно начала безумно вливаться в Ван Чуна.

Взбешенный Ван Чун демонстрировал абсурдные уровни силы. В этом единственном столкновении Осман был сразу же ранен, и одна пятая его энергии была выпита. Эта ситуация полностью превзошла воображение Османа.

Креветки будут на мелководье дразнить дракона, в то время как тигр на равнинной местности будет издеваться над собаками. Если бы Осман был на своем пике, он никогда бы не использовал так много своей энергии за одно столкновение, но в своем нынешнем состоянии Осман не мог сравниться с Ван Чуном.

Мало того, Осман осознал еще более удивительный факт. В то время как Ван Чун использовал Великое Искусство Искажения, чтобы притянуть Османа, он также атаковал и Дусуна Мангпоче.

— Проклятый ублюдок! — Осман был в ярости и испуге.

Он был уже тяжело ранен, и теперь часть его энергии была поглощена Ван Чуном. Если он был притянут Ван Чуном и был использован для блокирования одной из атак Дусуна Мангпоче, последствия было легко представить. В худшем случае это место будет последней остановкой Османа.

Взрыв!

Вдруг кровавый туман вырвался из тела Османа, освободив его от захвата Ван Чуна.

Вырвавшись из-под контроля Ван Чуна, Осман бежал, как бездомная собака, в кровавой вспышке света. Тем временем энергия в его теле начала быстро ослабевать.

Полет Декарабии!

Это была высшая техника Бога Демонов Декарабии, шестьдесят девятого из 72 столбов Бога Демонов.

Из номера шестидесят девять было видно, что Декарабия1 и не был одним из самых могущественных демонов, но у него была мощная техника, предназначенная для побега.

Даже несмотря на то, что боги демонов, которые были намного сильнее Декарабии, были запечатаны один за другим в глубоком море, Декарабии удавалось снова и снова убегать от рук богов и ангелов.

В конце концов, только после того, как подавляющее большинство богов демонов были запечатаны, боги и ангелы объединили свои силы, чтобы схватить Декарабию и, наконец, запечатать его. Можно легко представить мастерство Декарабии в искусстве побега.

Осман потратил много энергии, чтобы наконец найти эту технику Полета Декарабии.

Техника требовала огромной цены, и Осман за короткий промежуток времени уже использовал ее дважды. Даже такой могущественный человек, как он, был сильно ранен ее повторным использованием.

Но это было намного лучше, чем быть пораженным одной из атак Дусуна Мангпоче.

Ван Чун даже не взглянул на бегущего Османа. Когда Дусун Мангпоче атаковал Ван Яна, Ван Чун немедленно встал между ними, используя свою собственную спину, чтобы остановить атаку Дусун Мангпоче и защитить своего отца.

Все это было сделано за считанные секунды. Прежде чем кто-либо смог отреагировать, атака Дусуна Мангпоче ударила в спину Ван Чуна.

Декарабия — шестьдесят девятый демон Арс Гоетии. Он маркиз ада, который командует тридцатью легионами демонов. Он обычно принимает вид пентаграммы.↩︎

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1122. Ожесточенная битва Великих Генералов!**

Румбл!

Раздался сильный взрыв. Ван Чун и Ван Ян разлетелись в разные стороны.

Крых! Ван Чун приземлился на расстоянии около ста футов, в результате чего повсюду разбросались обломки, как острые ножи, и земля рухнула в огромную яму.

С другой стороны, Ван Ян также ударился о землю. Тумптумптумп! Он отступил на несколько шагов, и его лицо стало очень бледным.

— Чун-эр! — Ван Ян издал душераздирающий крик, уставившись на место, где упал Ван Чун, внезапно охрипшим голосом.

— Ван Чун! — вдалеке Чэн Цяньли задрожал от увиденного, его лицо мгновенно стало бледным.

Планы их врагов были тесно связаны между собой. Сначала они «искалечили» его и Ван Яна, а затем решили сделать отца Ван Чуна целью своих атак. Они знали, что связь Ван Яна с Ван Чуном расстроит разум Ван Чуна и приведет его к серьезным травмам. Вся ситуация была тщательно спланирована, и всего за несколько секунд Великий Тан оказался в ужасном состоянии.

— Хммм, вместо того, чтобы беспокоиться о них, лучше сначала подумать о собственной безопасности! — ледяной голос раздался в ухе Чэн Цяньли, и внезапно к нему с убийственным импульсом бросилось массивное металлическое кольцо цвета океана.

— Ах! — закричал Чэн Цяньли, его отбросило в небо и затем он упал на землю.

Этим ударом Чэн Цяньли был тяжело ранен. У него больше не было поддержки формирования, поэтому Чэн Цяньли стал просто бригадным генералом, который был неспособен сражаться против Зияда.

Но после этого успеха Зияд не стал продолжать атаку, рассматривая Чэн Цяньли так, как будто он никогда не видел его раньше.

Мгновение спустя его тело пришло в движение, и он побежал в сторону Боевого Знамени Крови Девяти Драконов.

— Осторожно!

— Защити Боевое Знамя Крови Девяти Драконов!

— Все, соберитесь и остановите их!

Напряжение на первой линии обороны было сильным, поскольку действия Зияда были громкими и ясными. Хотя они с самого начала были нацелены на Ван Яна и Чэн Цяньли, это было ради нападения на Боевое Знамя Крови Девяти Драконов.

В Великом Тане всегда не хватало солдат, и теперь Ван Ян и Чэн Цяньли были ранены. Если бы Боевое Знамя Крови Девяти Драконов было уничтожено, армия Тана в Таласе была бы полностью потеряна.

— Убейте их! — когда Зияд атаковал, Айбак, Хуошу Хуйцан (который только что отошел от ментальной атаки) и Дусун Мангпоче немедленно начали атаковать Боевое Знамя Крови Девяти Драконов.

Четыре Великих Генерала атаковали одновременно. Воздух был насыщен напряжением.

Хотя Боевое Знамя Крови Девяти Драконов было мощным и охранялось стражем в черных доспехах уровня Великого Генерала, опасность этой ситуации была в несколько раз выше, чем при столкновении с Османом.

Четырех Великих Генералов нельзя недооценивать. Никто не знал, сможет ли охранник в черных доспехах удержаться, но, если знамя будет уничтожено, поле битвы ждет величайший сдвиг.

Бузз!

Как будто чувствуя опасность, охранник в черной броне крепче сжал Боевое Знамя Крови Девяти Драконов, а выражение его лица стало мрачным.

Роооар!

Раздался пронзительный рев, похожий на плач тысяч призраков. Первым нанес удар не Зияд, а предыдущий противник Ван Чуна, Айбак.

Он не делал никаких попыток нанести дальнейший вред Ван Чуну, а бросился прямо на Боевое Знамя Крови Девяти Драконов.

Во взрыве света из пустоты появился массивный черный скелет, который бросился на находящуюся поблизости Армию Божественной Тюрьмы.

Перед мощной атакой Айбака, даже такая армия высшего класса, как Армия Божественной Тюрьмы, дополнительно поддерживаемая девятью ореолами, ничего не значила.

Как раз тогда, когда казалось, что тысячи солдат армии Божественной Тюрьмы уже понесли тяжелые потери…

Бзззз! Мощный заряд белой энергии, такой же прочный, как сталь, и острый, как сабля, внезапно вырвался из-под угла и одним ударом разбил черный скелет. Остальная энергия продолжала нестись вперед, нанеся удар по Айбаку и заставив прославленного командира мамлюков отступить на несколько шагов назад.

Айбак мгновенно поморщился.

— Голубоглазый Мальчик! Ты ведешь себя слишком нагло! — яростный голос старосты деревни Ушан зазвучал в его ухе.

В опасный момент Староста деревни Ушан немедленно начал действовать. Отогнав Айбака, он сразу же опустил руку, сжимая окружающую энергию в массивную синюю руку, которая завыла в воздухе.

Взрыв!

Хуошу Хуйцан, который только собирался добраться до Боевого Знамени Крови Девяти Драконов, был ранен ладонью старосты деревни Ушан. Его массивный Будда Вджрокана был таким же плотным и прочным, как сталь, но ладонь старосты деревни Ушан сразу же заставила его покрыться трещинами.

Встревоженный, Хуошу Хуйцан быстро отступил, не осмеливаясь продолжать атаку.

Всего за одно столкновение староста деревни Ушан ранил одного Великого Генерала и заставил отступить другого.

Но даже при том, что оба генерала были ранены, им удалось остановить старосту деревни Ушан.

— Поторопитесь! — когда Айбак и Хуошу Хуйцан были вынуждены вернуться, Зияд ускорил наступление.

Будет только один шанс, и он будет длиться только несколько секунд. Далун Руозан рассчитал это прошлой ночью и очень ясно всем им объяснил. Аравия не могла проиграть, и меньше всего — этим неверным.

— Умри за меня! — выражение лица Зияда стало диким, и синее металлическое кольцо над его головой начало быстро дрожать и кружиться, когда он атаковал Армию Ревущего Тигра, которая была перед ним.

Океанское Кольцо!

Зияд использовал древний арабский артефакт, который немедленно привел воздух в хаос, и заставил его взвыть с яростью цунами.

Везде, где проходило Океанское Кольцо, появлялись гигантские синие «волны» высотой более ста футов, которые неслись в сторону Армии Ревущего Тигра и Армии Драконьих Жеребцов.

Такова была сила Океанского Кольца, что еще до того, как оно ударило, все солдаты высшего класса почувствовали жуткое давление и в тревоге начали отступать.

— Осторожно!

— Соберитесь вместе и разберитесь с этим вместе!

Все занервничали при виде этого огромного воющего кольца. Несмотря на то, что они были непобедимы на поле битвы, даже в противостоянии с Арабской армией Откровения, артефакт Зияда заставил их чувствовать себя совершенно беспомощными.

Как раз в тот момент, когда Океанское Кольцо собиралось ударить по первоклассной армии Великого Тана и нанести ужасный хаос…

Взрыв!

Вдруг возникла огромная сила притяжения, заставляя неукротимое Океанское Кольцо внезапно отклониться от курса и пропустить ряды Армии Ревущего Тигра.

— Аааах!

В череде взрывов и криков бесчисленное множество арабских кавалеристов было распылено, а их конечности и кровь упали на землю.

— Ублюдок! — эта резкая сцена заставила Зияда опешить. Но его сердце вскоре начало гореть огнем гнева.

Зияд повернулся туда, откуда пришла сила притяжения, и тут же заметил молодую и знакомую фигуру.

Взрыв!

Прежде чем Зияд успел среагировать, залитый кровью Ван Чун понесся по нему. В мгновение ока Ван Чун столкнулся с шокированным Зиядом и отправил его в полет.

— Дерьмо! — выругался Зияд, но прежде чем он успел что-либо сделать, сила притяжения начала втягивать его энергию в тело Ван Чуна. Лицо Зияда замерцало, а затем он сосредоточился и начал противодействовать силе притяжения.

Обладая защитой Кармического Боевого Доспеха Ван Чун был не так тяжело ранен, как казалось. Даже атака Кутайбы не смогла его убить, а тем более атака Дусуна Мангпоче.

Напротив, с тех пор, как Ван Чун осознал происхождение энергии, он объединил ее принципы со всеми своими приемами, сделав каждый из них намного сильнее.

Зияд был арабским Великим Генералом и заместителем губернатора Востока, поэтому его энергия была чрезвычайно твердой и сжатой. Но даже он не смог остановить пожирание Великого Искусства Великого Иньян на Небесах Ван Чуна.

Бузз!

Благодаря энергии, полученной от Зияда, раны Ван Чуна быстро восстановились, и его сила снова начала расти.

— Зияд, пшел вон!

Бум! Ван Чун жестоко ударил Зияда, и они быстро начали сражаться.

Лишившись Айбака, Хуошу Хуйцана или Зияда, остался только Дусун Мангпоче.

Бум! Дусун Мангпоче неожиданно ударил и послал пульсирующую Звездную Энергию, вперед, но не в охраннике в черной броне, а в кавалерию Тунло и армию Сюаньу, находящихся на самом внешнем краю формирования.

— Ааааах!

Сотни солдат Кавалерии Тунло и Армии Сюаньу были отправлены в воздух, ореол на их телах замерцал, как свечи на ветру, а затем погас. Даже солдаты, столь сильные, как кавалерия Тунло, не могли сравниться с Дусуном Мангпоче.

— Хммм! — под Боевым Знаменем Крови Девяти Драконов глаза охранника в черной броне стали холодными. Имея в виду пример Османа, Дусун Мангпоче явно изменил свой план. Он решил убить элитных солдат на самом краю формирования, используя косвенный метод, чтобы уничтожить самое могущественное формирование Великого Тана.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1123. Священный колокол Святого Храма!**

Уничтожить формирование крови девяти драконов было нелегкой задачей даже для Великого Генерала.

Взрыв!

Охранник в черных доспехах сделал два шага вперед и затем топнул, сразу же вылетев в воздух, как пушечное ядро. Его целью был Дусун Мангпоче.

Прежде чем Дусун Мангпоче успел среагировать, охранник в черной броне оказался рядом. Стальной кулак быстро вырос в размерах в глазах Дусуна Мангпоче, и врезался в его грудь.

Удар имел такой огромный вес, что Дусуна Мангпоче отлетел вдаль, как тряпичная кукла.

Как будто выстреленный из пушки, Дусун Мангпоче пролетел несколько тысяч футов, оставив глубокую борозду на земле и большое облако пыли.

Великому Тану удалось отразить внезапное нападение арабов, тибетцев и западных турок. Штурм четырех Великих Генералов потерпел крах, а Орел Плато Дусун Мангпоче получил тяжелые ранения.

Взрыв!

Гнетущее поле битвы внезапно взорвалось аплодисментами, а солдаты Тана испустили оглушительный рев.

Но никто не заметил, что охранник в черной броне, оторвав ногу от земли, незаметно нахмурился.

Никто не заметил также, что, когда охранник в черных доспехах ударил Дусуна Мангпоче, он был поражен тем песчаным штормом, который доминировал на поле битвы. Там Бог Войны Кутайба сражался со Старейшиной Императора Демонов.

— Успех! — упавший Дусун Мангпоче был весь в крови, но на его губах появилась легкая улыбка, когда он поднял голову. В его черных глазах отразилась совершенно другая картина.

Из-за этой огромной желтой песчаной бури, пронизывающей разрыв между небом и землей, разразилась мощная вибрация, и затем появилась огромная трещина. С поразительной скоростью вспенивающийся песок исчез, обнажив две фигуры. Одна была наполнена золотым светом, наравне с солнцем и луной. Другая фигура была смоляной, и ее черные одежды развевались на ветру.

Двое людей находились в отдаленном противостоянии, их глаза были прикованы друг к другу, а их тела излучали мощное боевое намерение. Мгновение спустя они снова начали сражаться, но этого короткого времени было достаточно для Дусуна Мангпоче. Шанс, которого он искал, наконец, наступил.

Дилинь!

Раздался мягкий звон колокола, неразборчивый среди ожесточенных боев на поле битвы и не привлекающий ничьего внимания.

Золотой колокол быстро взлетел в воздух, пройдя через щель в песчаной буре и направившись к черному облачению Старика Демонического Императора. В мгновение ока он оказался всего в нескольких десятках футов от Старика Демонического Императора.

Почти в то же самое время сердце Старика Демонического Императора застучало, и его глаза подсознательно повернулись к золотому колоколу.

Хотя он еще не видел, что на него летит, инстинкт самосохранения Старика Демонического Императора заставил его быстро действовать. Бззз! Сильная энергия вырвалась из его тела, создав темный черный саван Звездной Энергии, который поглотил Старика Демонического Императора.

Старик Демонический Император отреагировал очень быстро, но он недооценил силу секретного ритуального инструмента Святого Храма Великой Снежной Горы.

Динлинь! Золотой колокол завибрировал, словно в ответ на действия Старика Демонического Императора, и неожиданно ускорился, и появился над головой Старика Демонического Императора.

Бум!

Во вспышке искр и раскатах грома маленький золотой колокол разразился ужасным и разрушительным штормом энергии, который сразу же захлестнул Старика Демонического Императора.

В этот момент золотой колокол больше не казался ритуальным орудием, а проходом в другой мир, и энергия этого другого мира безумно нападала на Старика Демонического Императора.

Такова была необъятность этой энергии, что собственная сила Дусуна Мангпоче не имела теперь никакого значения. В этом была сила ритуального инструмента.

Но Дусун Мангпоче был застигнут врасплох. Черная и величественная энергия вырвалась из тела Старика Демонического Императора, превратившись в гигантскую синюю руку, которая схватила золотой колокол.

-!!! — Дусун Мангпоче остался стоять с широко раскрытыми глазами и опущенной челюстью. Несмотря на то, что он уже знал, что с Стариком Демоническим Императором было нелегко иметь дело, он все равно был ошеломлен этой картиной.

Священный колокол не мог быть захвачен внешней силой, и если бы его можно было так легко захватить, то он никогда не смог бы никого заключить в тюрьму. Такого никогда не случалось в прошлом, поэтому Дусун Мангпоче почти не смел поверить своим глазам. Не было никаких сомнений, что таинственный старик был невообразимо и непостижимо могущественным. Даже эффекты Священного Колокола были значительно уменьшены в противостоянии с ним.

— Но это бесполезно!!! — глаза Дусуна Мангпоче внезапно стали острыми и резкими. Его пальцы образовали заклинание, и его тело поднялось в воздух.

Бум!

Мгновение спустя золотой колокол размером всего с кулак вздрогнул, а затем взорвался, став в несколько сотен раз больше гигантского золотого колокола размером с гору.

Бууум! Колокол упал с неба и вбил Старика Демонического Императора в землю.

Когда буря рассеялась, Старик Демонический Император исчез, заменившись золотым колоколом высотой шесть метров. Молния потрескивала на поверхности колокола, шипя, как будто десятки тысяч серебряных змей свернулись вокруг.

Внезапно!

Слишком внезапно!

Дусун Мангпоче преуспел еще до того, как кто-то понял, что он задумал, подавив Старика Демонического Императора под Священным Колоколом. Все, кто видел это зрелище, почувствовали, что их умы зашевелились, и даже звуки сражения начали стихать

— Успех! — Далун Руозан с радостью сжал кулаки, уставившись на золотой колокол.

От убийства простых солдат, ранения Чэн Цяньли и Ван Яна, до совместного нападения на охранника в черной броне… — все это было звеньями в цепи, планами в плане. Все это было сделано для того, чтобы одолжить руку охранника в черной броне, чтобы «отправить» Дусуна Мангпоче в сторону Кутайбы и Старика Демонического Императора, не вызывая подозрений.

На уровне совершенствования Старика Демонического Императора тот был слишком проницателен. Даже когда он сражался с таким могущественным экспертом, как Кутайба, попытка поймать его в сети была нереальной. Только используя метод сближения, который не казался слишком необычным, они могли обмануть Старика Демонического Императора.

Но в итоге им это удалось. Могущественный эксперт — Мастер Ван Чуна — был охвачен секретным артефактом Великой Снежной Горы.

Взрыв!

После короткого периода молчания почти сто арабских солдат взорвались ликующими возгласами при виде этого золотого колокола. Люди Кутайбы, элитные солдаты северной зоны военных действий, кричали громче всего.

— Аравия!

— Аравия!

— Аравия!

Их крики потрясли небеса. Вся арабская кавалерия сплотилась. Хотя никто из них не знал, кем был одетый в черное старейшина Великого Тана, все арабы знали, что он — самый сильный враг на поле битвы. Именно существование этого человека привело к тому, что несколько сотен тысяч арабских солдат потерпели поражение и снова и снова возвращались назад. Без этого таинственного старика на поле битвы не осталось бы никого, кто мог бы остановить Кутайбу.

— Кутайба!

— Кутайба!

— Кутайба!

Имя арабского Бога Войны потрясло небеса. После четырех дней ожесточенных боев и потери жизней бесчисленных солдат, Аравия наконец вышла победителем.

В отличие от приветствий арабов, тибетцев и западных турок, солдаты на стороне Великой Династии Тан имели ужасно бледные лица.

Ван Чун, который в настоящий момент сражался с Зиядом, услышал шум и повернулся, чтобы посмотреть. Ван Чун внезапно все понял.

— Мастер!

Вся кровь, казалось, исчезла с его тела, а руки и ноги стали холодными, как лед.

— Брат Вэньфу!

Почти в то же время Староста деревни Ушан увидел вдалеке золотой шестиметровый колокол и вздрогнул. Его дыхание стало прерывистым, как будто ему был нанесен мощный удар.

— Достопочтенный старейшина Чжан!

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Су Ханьшань и все остальные были ошеломлены, а их лица побледнели, как листы бумаги. Даже охранник в черных доспехах, держащий Боевое Знамя Крови Девяти Драконов, поморщился.

Даже самые медленные из них к настоящему времени осознали, что они полностью попались на удочку арабов и тибетцев. Их целью не были Ван Ян или Чэн Цяньли, а также Боевое Знамя Крови Девяти Драконов. Их целью всегда был один человек: мастер Ван Чуна, Старик Демонический Император!

После четырех дней жестоких боев у обеих сторон уже не осталось много солдат, но арабы не могли одолеть армию Великого Тана. Но, если они заключат в тюрьму Старика Демонического Императора, убрав самую большую силу Великого Тана, то даже с Боевым Знаменем Крови Девяти Драконов Великий Тан все равно потерпит поражение.

Даже при том, что формирования были чрезвычайно важны, в любой войне сила Великих Генералов всегда делала их равными целому формированию.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1125. Беспрецедентный кризис**

— Дерьмово! — не задумываясь, староста деревни Ушан побледнел, и вылетел в воздух. Белая трость в его руке поднялась, чтобы ударить по ослепительному золотому Ци Меча.

— Драконы без лидера! Свист! — мгновенно зародилась могучая буря, и десятки тысяч драконов внезапно появились в воздухе. Все эти драконы появились возле старосты деревни Ушан, вращаясь вокруг его белой трости.

Бум!

С сильным взрывом драконы превратились из иллюзии в реальность, вместе направившись к огромному лучу золотого Ци Меча Кутайбы. Десятки тысяч драконов столкнулись с Ци Меча, каждый удар создавал металлический грохот, как будто нематериальный Ци Меча действительно был сделан из стали.

Золотой Ци Меча Кутайбы под воздействием драконов быстро потерял свой блеск.

Но мгновение спустя, в решающий момент в этом столкновении между драконами и Ци Меча, Староста деревни Ушана внезапно вздрогнул, и стал неспособен посылать больше Звездной Энергии. Вырвав кровью, он больше не мог продолжать атаку, и драконы рассеялись, позволяя нисходящему Ци Меча сбить его с ног.

— Старейшина деревни!

— Достопочтенный Старейшина!

Крики тревоги раздались со всех сторон, и у всех появились гримасы на лицах. Бесчисленное количество кавалеристов Ушана стало ужасно бледным, и бросившись к старосте деревни Ушан. Но независимо от того, как быстро люди реагировали, ни один из них не мог быть быстрее, чем Ци Меча Кутайбы.

Без старосты деревни Ушан, чтобы остановить его, оставшаяся энергия этой великолепной атаки обрушилась на Божественную Военную Армию, Армию Божественной Тюрьмы, Армию Драконьих Жеребцов, Армию Ревущего Тигра…

Даже после того, как атака Кутайбы была сильно ослаблена старостой деревни Ушан, она не была тем, что элитные солдаты Тана могли остановить.

Бум!

Но как раз в тот момент, когда атака Кутайбы была на грани, большой, жесткий, черный, как чернила кулак, размером с гору, внезапно ударил, тотчас же отбросив остатки атаки. Страж в черных доспехах стоял под сильным ветром, как демонический бог, правой рукой держал знамя, а левый кулак медленно отступал назад. Он уставился на далекого Кутайбу, и его глаза были холодны, как лед.

Хууууу! Порывы ветра подняли песок сзади и заставили развиваться черно-красное Боевое Знамя Крови Девяти Драконов. Битва наконец начала успокаиваться, обе стороны замедлили темп атаки.

— Старейшина деревни!

Кавалерия Ушана использовала эту возможность, чтобы подъехать ближе. Среди них был даже Цуй Пяоци. Вскоре все они плотно окружали старосту деревни Ушан. У старосты деревни Ушан был чрезвычайно высокий статус в деревне. Он наблюдал, как многие из Кавалеристов Ушана взрослеют от детей до взрослых, и считал их отцов своими племянниками.

Можно легко представить, насколько беспорядочными были их умы, когда глава деревни был ранен.

— Я в порядке. Не паникуйте!

Староста деревни Ушан приложил руку к груди. Его белоснежная борода была запятнана кровью, а высохшие губы были багровыми, но его глаза смотрели наружу, как будто глядя на могучего врага.

Таинственный артефакт уже подавил Старика Демонического Императора, но Кутайба был невредим. Теперь они находились в крайне невыгодном положении и могли быть в любой момент уничтожены.

Страж в черных доспехах и Староста деревни находились в отдаленном противостоянии с Кутайбой. Их их глаза были торжественными.

Воздух был насыщен напряжением!

— Хммм! У одного из вас есть внутренние травмы, в то время как другой полагается на силу боевого знамени. Никто из вас не коснулся этого царства. Вы двое просто не подходите мне! Взрыв! Воздух зазвенел, и Кутайба шагнул вперед. Его плащ развевался на ветру, а глаза светились презрением.

Одним ударом Кутайба ранил старосту деревни Ушан и заставил действовать охранника в черных доспехах, но это даже не было его полной силой. Без Старика Демонического Императора, который мог его остановить, на поле битвы не осталось никого, кто мог бы сражаться с ним в течение длительного периода времени.

Бум!

Мир содрогнулся, и Кутайба внезапно сделал еще один шаг вперед. Его тело наполнилось сильным золотым светом, из-за чего он казался богом, спустившимся на поле битвы, вселяя страх и уважение.

Вся кавалерия, пехота и генералы были похожи на муравьев перед его сильным энергетическим штормом.

Шаг за шагом, Кутайба шагал по воздуху, приближаясь к Знамени Великого Тана, словно шторм. Воздух под его ногами казался твердой землей. Когда Кутайба стал ближе, староста деревни Ушан, охранник в черной броне, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Чжао Фэнчэн, Су Ханьшань и все солдаты Тана почувствовали огромное давление.

Вот что значит быть сильным!

Это была самая большая угроза для армии Тана!

......

— Кутайба!

— Кутайба!

— Кутайба!

Увидев, что Кутайба движется с неудержимым импульсом, молчаливые арабские солдаты начали кричать, как безумцы. Их крики поднимались до небес. Арабы всегда были известны своей смелостью и завоеваниями, но на этот раз они столкнулись с настоящим противником.

Все они первоначально полагали, что уже проиграли эту войну, почти не ожидая после всех поворотов, что Аравия выйдет победителем, победив столь стойких восточных противников.

— Убьююю!

Приостановленная арабская армия начала атаковать за спиной своего арабского Бога Войны. Они кричали и махали своими скимитарами, словно цунами, устремляясь к Боевому Знамени Крови Девяти Драконов.

— Готовьсь!

— Убью!

Теперь, когда Кутайба начал продвигаться вперед, мгновенное перемирие на поле битвы подошло к концу, и сражение началось снова.

Бум! При столкновении двух армий солдаты улетели в воздух и рухнули обратно на землю.

— Генерал Ли, будь осторожен! — староста деревни Ушан прищурился, осторожно уставившись на Кутайбу.

Решение Кутайбы в отношении старосты деревни Ушан было абсолютно правильным. Практика употребления соли в деревне Ушан вызвала болезнь у всех жителей деревни, и староста деревни Ушан не стал исключением.

В ночь лунного затмения помощь Ван Чуна спасла жизнь старосте деревни, но болезнь не была изгнана полностью. Обычно она не проявляла себя, но в критические моменты, в столкновениях между элитными воинами, она немедленно становилась смертельным элементом.

Более того, староста деревни Ушан был уже очень стар. С точки зрения силы и других аспектов, он больше не мог сражаться против Кутайбы, который был в расцвете сил.

Но сейчас было не время беспокоиться. Староста деревни Ушан немедленно начал собирать Звездную Энергию в своем теле, готовый в любой момент сражаться с Кутайбой. С другой стороны, охранник в черной броне схватил Боевое Знамя Крови Девяти Драконов, торжественно ожидая сражения.

У экспертов была чрезвычайно острая интуиция. Страж в черных доспехах не был слабаком, и он был, по крайней мере, сильнее Османа, но между ним и экспертами высшего класса, такими как Старик Демонический Император и Кутайба, был разрыв. Однако разрыв оказался не таким большим, как предполагалось.

— Убейте их первыми!

В то время как Кутайба была еще на расстоянии тысяч футов, охранник в чёрной броне внезапно взмахнул флагом. Небо мгновенно потускнело, и сильная энергия вырвалась вперед, не в Кутайбу, а к Айбаку.

Почти в то же время Староста деревни Ушан ткнул пальцем. Молочно-белый заряд энергии пронесся к Хуошу Хуйцану, как комета.

Оба Генерала не обменялись никакими словами, но, казалось, они разделяли взаимопонимание в своих действиях. Планы Далуна Руозана привели к тому, что Великий Тан потерял двух Великих Генералов, поэтому Айбак и Хуошу Хуйцан продолжали оставаться значимыми переменными на поле битвы. Если они оба хотели мирно разобраться с Кутайбой, они должны были сначала позаботиться об Айбаке и Хуошу Хуйцане.

Бум!

Но мгновение спустя земля взорвалась. Атаки охранника в черных доспехах и старосты деревни Ушан приземлились в плотных рядах арабской кавалерии, посылая кровь и плоть в полет.

Айбак и Хуошу Хуйцан, по-видимому, предвидели эти атаки, немедленно начали отходить от старосты деревни Ушан и охранника в черных доспехах.

— Хммм, последний бой! — Айбак холодно усмехнулся, уставившись на противников. Главной силой в этой войне был не он или Хуошу Хуйцан, а Кутайба. Они были просто помощниками.

И они оба, естественно, могли понять, о чем думали Староста деревни Ушан и охранник в черных доспехах. Хотя они не показывали это на своих лицах, Айбак и Хуошу Хуйцан уже подготовили себя к любой атаке. Несмотря на то, что староста деревни Ушан и охранник в черной броне были чрезвычайно сильны, им было бы очень трудно убить Великих Генералов, которые были на страже.

— Тибетец, будь осторожен! Эти два человека могут напасть на нас! — Айбак крикнул Хуошу Хуйцану по-арабски, не заботясь, понял ли он.

Хуошу Хуйцан опустил свое тело и положил правую руку на ятаган, его глаза наполнились настороженностью. Хотя эти двое не говорили на одном языке, некоторые вещи не нуждались словах.

Если охранник в черных доспехах и Староста деревни Ушан надеялись найти возможность переломить ход сражения, убрав их двоих, то они надеялись напрасно.

— Не нужно беспокоиться. Охранник в черной броне не может покинуть строй! — сказал Хуошу Хуйцан, пристально глядя на охранника в черной броне.

То, что принесло им успех, также принесло им поражение. Страж в черных доспехах был силен, но, если он покинет строй, танские солдаты высшего класса будут разбиты атаками объединенной арабской и тибетской армии. Атакка Армии Откровения, Армии Кровавых Зверей и Мамлюков наверняка нанесет ужасные потери Тану.

Реальность подтвердила вывод Хуошу Хуйцана. После отправки этих пробных атак охранник в чёрной броне и староста деревни Ушан немедленно остановились и снова сосредоточились на Кутайбе.

Они убили бы Айбака и Хуошу Хуйцана, если бы у них была такая возможность, но Кутайба по-прежнему оставался наивысшим приоритетом.

— Хммм! — Кутайба холодно наблюдал за этим обменом ударами, но не собирался вмешиваться. В конце концов, перед высшей силой эти двое должны были быть повержены.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1126. Камень Судьбы. Предупреждение**

Взрыв!

Кутайба шагнул вперед, покрывая сто футов каждым своим шагом. Когда он проходил мимо шестиметрового золотого колокола, в его холодных и бесстрастных глазах чувствовалась легкая рябь эмоций.

Кутайба был могущественным и гордым. В его характере было презирать использование таких схем, чтобы заключить в тюрьму любого из его противников.

Но такие мысли оставались в голове у Кутайбы только на мгновение, прежде чем исчезнуть.

В конце концов, общая миссия была гораздо важнее, чем симпатии или антипатии одного человека. Самоуважение Кутайбы было на том же уровне, что и его стремление к победе.

— Никто не имеет права убивать этого человека. Я отвезу его в Багдад, чтобы лично избавиться от него! — Кутайба посмотрел на Дусуна Мангпоче, стоящего рядом с золотым колоколом, а затем двинулся с обманчивой скоростью вперед.

На земле Дусун Мангпоче замер. Хотя он не знал арабского языка, он мог догадаться о чем говорилось по выражению лица Кутайбы. Дусун Мангпоче просто самоуничижительно рассмеялся и больше ничего не сказал.

Святой Храм Великой Снежной Горы дал ему только способ активировать золотой колокол и убрать его. Он не мог больше ничего делать. С того момента, как Священный Колокол схватил Старика Демонического Императора, Дусуну Мангпоче ничего сделать не мог.

Пока Дусун Мангпоче думал, Кутайба и его стофутовые шаги быстро приближались к фронту.

Румбл!

Могущество Бога гудело и гудело в воздухе, а затем внезапно этот меч выпустил массивный луч золотого Ци Меча, который направился к Формированию Крови Девяти Драконов.

В отличие от первой атаки, эта была настолько тяжелой и твердой, что выглядела не как Ци Меча, но словно тысячи гор сложились друг на друга, обрушиваясь на солдат.

— Выходи!

И Староста деревни Ушан, и охранник в черной броне давно ждали этого момента. После двух взрывов они вышли.

Роооар! Огромный дракон выстрелил в воздух и обрушился на Кутайбу.

Тем временем доспехи охранника в черной броне заскрипели, и огромная сила вырвалась из Божественной Военной Армии, Армии Божественной Тюрьмы, Армии Драконьих Жеребцов и других солдат, собравшись в его теле.

Буум! Земля задрожала, как будто собиралась разорваться на части, как массивный железный кулак, совершенно черный и размером с гору, направившись к золотому мечу Кутайбы.

Сила этого удара была просто огромна, и пальцы, составлявшие кулак, содержали элементы Металла, Дерева, Воды, Огня и Земли соответственно. Совокупная сила этих двух атак сумела прочно заблокировать Ци Меча Кутайбы, и он даже начал демонстрировать признаки краха.

— Чудесно! — староста деревни Ушан был возбужден этим зрелищем. Если они вдвоем работали вместе, им удавалось блокировать атаки Кутайбы, а это означало, что есть шанс переломить ход этой битвы.

— Хм, не знаете собственной силы!

Кутайба смотрел сверху вниз своими холодными глазами. Прежде чем пара смогла разрушить его первый луч Ци Меча, еще один массивный луч Ци Меча обрушился на них.

Бум! Огромная ударная волна сразу же создала яростный шторм.

В отличие от того, что было несколько минут назад, эта атака Кутайбы была не только более тяжелой, но и более сосредоточенной на седовласом старосте деревни Ушан, причем шестьдесят процентов его силы было направлено на него.

Чрезвычайно острый взгляд Кутайбы и мощный боевой инстинкт, которые сделали его арабским Богом Войны, позволили ему моментально увидеть слабости своих противников.

Страж в черных доспехах был силен и полон энергии. Более того, он мог поглощать энергию от окружающих его солдат высшего сорта. Было бы очень трудно быстро его победить.

Но староста деревни Ушан был другим. Ему было больше девяноста лет, его тело страдало от какой-то болезни, и он уже был ранен. Под непрерывными атаками его лучей Ци Меча, травмы станут накапливаться, и в конечном итоге он будет побежден.

А с мертвым старостой деревни Ушан охранник в черной броне, естественно, ему не будет ровней.

— Осторожно! — не успев подумать, староста деревни Ушан разогнал энергию в своем теле до самых пределов. Все больше синих драконов стали завывать, безумно атакуя Кутайбу.

Но это был далеко не конец.

Бум! Пылающее солнце появилось в небе, мгновенно превратившись в массивный луч Ци Меча. Третья атака Кутайбы пришла так же быстро, как молния.

Могущество Бога!

Одним из особых атрибутов мощного оружия Кутайбы было то, что оно ускоряло его атаки. Он мог отправить два разрушительных Ци Меча в одно мгновение, и мог продолжать стрелять в них бесконечным потоком, который невозможно заблокировать.

Сила Кутайбы в сочетании с Могуществом Бога была почти неудержима. Если бы не Старик Демонический Император, который понял источник энергии и обладал Множеством Духовного Морского Искусства, и, таким образом, был способен отразить столько же атак, как и Кутайба выпустить, остановить его было бы почти невозможно.

Бузз!

Атаки Бога Войны арабов становились все тяжелее, все жестче и острее.

Внезапно раздался мощный взрыв, и багровый Ци Меча длиной в сто футов вырвался из Боевого Знамени Крови Девяти Драконов и ударил Кутайбу.

Кровавый Ци Меча оставил после себя черную пространственную трещину. Законы пространства, которые многие мастера боевых искусств не могли понять, были разорваны на куски, словно листы бумаги, в результате атаки охранника в черной броне.

В этот момент все внезапно осознали, что в руке охранника появился темно-красный меч.

Румбл!

Багровый Ци Меча в черной броне работал вместе с Лазурными Драконами старосты деревни Ушан, чтобы сразиться с золотыми лучами Ци Меча Кутайбы. Их битва была чрезвычайно жестокой. Даже человек, обладающий способностями Кутайбы, не смог сразу подавить эту пару.

— Эти два ублюдка! Они довольно мощные! — Айбак и Хуошу Хуйцан в шоке расширили глаза.

Даже несмотря на то, что Кутайба превосходил своих противников, их способность сражаться наравне с ним свидетельствовала о невероятной силе. Но Айбаку и Хуошу Хуйцану понадобилось всего несколько минут, чтобы прийти в себя.

— До сих пор сражается, какой упрямый! Тибетец, пошли! Давайте убьем его вместе! — Айбак прищурился, взорвавшись сильным намерением убить. Без малейшего колебания он бросился вперед.

Кланг! Когда он бросился вперед, от его ног вырвался темно-красный ореол, наполненный таинственной аурой.

В то же время в небе раздался ужасный и зловещий вопль.

Фараон снова появился за Айбаком, гигант высотой более ста метров с золотой разноцветной маской, сливаясь с Айбаком. Айбак ударил багровым Ци Меча охранника в черной броне, его удар был полон потока разрушительной энергии.

Почти в то же самое время Хуошу Хуйцан превратился в огромного золотого Будду Вайрокану, и ударил своим ятаганом стаю драконов старосты деревни Ушан.

В то время как Кутайба использовал свою огромную силу, чтобы удержать пару, Айбак и Хуошу Хуйцан помогали со стороны. Это решающее сражение немедленно начало опираться на старосту деревни Ушан и охранника в черной броне.

— Фигово! — в этот момент никто не был более нервным, чем Гао Сяньчжи.

Старик Демонический Император был запечатан под золотым колоколом, Ван Чун был тяжело ранен, а староста деревни Ушан и охранник в черных доспехах подверглись нападению со стороны Кутайбы, Айбака и Хуошу Хуйцана.

Всего за несколько коротких мгновений битва полностью изменилась, и в течение всего этого процесса Гао Сяньчжи мог только наблюдать, а его разум горел от беспокойства.

— Конечное Искусство Восьми Разломов!

Вылетело восемь массивных столбов, распределившись по небу. Это действие немедленно вызвало изгиб и трещину пространства. Гао Сяньчжи использовал этот шанс, чтобы атаковать Кутайбу.

Старосту деревни Ушан и охранника в чёрных доспехах будет недостаточно, чтобы остановить Кутайбу, поэтому Гао Сяньчжи решил сделать его своим приоритетом.

— Хм, Гао Сяньчжи, решающая битва между нами еще не закончена, так куда же вы бежите? — позади него раздался ледяной голос, говорящий на языке, который показался владельцу очень незнакомым. Прежде чем Гао Сяньчжи смог двинуться дальше, поток энергии сорвался с земли, чтобы помешать его пути.

— Абу Муслим! — Гао Сяньчжи сжал кулаки при появлении этой фигуры, а его руки задрожали.

— Гао Сяньчжи, я уже говорил, что мы являемся двумя людьми, которые начали эту битву, поэтому, прежде чем наша битва будет закончена, вам лучше не думать о помощи кому-либо еще!

Лицо Абу Муслима было ледяным, его тело было наполнено энергией. Несмотря на то, что Гао Сяньчжи находился недалеко от старосты деревни Ушан и охранника в черной броне, присутствие Абу Муслима было похоже на непроходимую стену, которая полностью отделяла Гао Сяньчжи от них.

— Ублюдок! — глаза Гао Сяньчжи покраснели, но, сделав глубокий вдох, он смог успокоиться. Тем не менее намерение убийства в его глазах только усилилось.

— Раз так, я исполню ваше желание!

Бум! Гао Сяньчжи обрушился на Абу Муслима, словно сошел с ума.

Гао Сяньчжи всегда был известен своим хладнокровным умом и мудростью, и редко становился жертвой своих эмоций и впадал в безумие. Но когда он увидел, как его офицеров и солдат убивают зазря, он не мог не потерять контроль.

Бум бум бум!

Мгновение спустя Гао Сяньчжи, как тигр, бросился на Абу Муслима, его атаки были настолько злобными и властными, что даже Абу Муслим был застигнут врасплох в своей тревоге.

— Внимание! Пользователь на грани неудачи!

— Внимание! Пользователь на грани неудачи!

— Внимание! Пользователь на грани неудачи!

— Предупреждение! Если Талас будет потерян, пользователь будет уничтожен!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1127. Кровавое возрождение!**

В момент, на другой стороне поля битвы, Ван Чун лежал на земле среди груд трупов, его тело было покрыто ранами, в то время как ледяной голос предупреждения Камня Судьбы передавал постоянный поток сообщений через его разум.

После того, что казалось мгновением и бесчисленными годами, Ван Чун наконец-то очнулся. Его чувства вернулись к его телу, густое зловоние крови заполнило его нос, и стук копыт прозвучал в его ушах.

— Спешите! Защищайте Милорда!

— Останови этих арабов! Цун Зи-ан, поторопись и спаси Лорда Маркиза!

— Несмотря ни на что, Лорд Маркиз не может умереть здесь! Любой из нас может умереть, но не Лорд Маркиз!

Громкий рев, переполненный беспокойством, эхом отразился в его ушах, а затем он услышал стук оружия и ударные волны энергии.

Это Ли Сие!

Почти в то же время, когда эта мысль мелькнула в голове Ван Чуна, он услышал дерзкий крик по-арабски.

— Убейте этого Танца. Несмотря ни на что, ему нельзя позволить вернуться живым!

Ван Чун узнал, что голос принадлежит заместителю Айбака Фейсалу. Когда эти мысли пронеслись в его голове, Ван Чун медленно начал приходить в себя.

— Вперед, вперед, вперед!

На другой стороне поля битвы Ли Сие возглавлял несколько сотен эскадронов кавалерии Ушан в борьбе против моря арабской кавалерии. Никогда в жизни он не был так обеспокоен. Когда он увидел Ван Чуна, падающего с неба, Ли Сие почувствовал, что его тело стало ледяным и как будто кровь собиралась вылиться из каждого его отверстия.

Он никогда не уважал никого так сильно, как Ван Чуна, он даже был готов служить ему до конца своей жизни. Даже его Мастер никогда не получал такого уважения.

— Лорд Маркиз, несмотря ни на что, ты должен быть в порядке!

Ли Сие сжал кулаки и вздрогнул. Ван Чун был скинут на землю нападением Кутайбы, и его состояние было неизвестно.

В тот момент, когда Ли Сие увидел это, он вывел своих лучших солдат из армии, но было уже слишком поздно, поскольку все остальные уже собрались в этом месте. Единственное, чем Ли Сие мог быть доволен, — это тем, что предыдущие битвы оставили поле битвы усыпанным трупами, а Ван Чун упал в практически пустынном месте. Добавление покрова из пыли означало, что арабы еще не смогли найти тело Ван Чуна среди груд трупов.

Но эта ситуация не сможет продолжаться долго. Ли Сие видел, что заместитель командира мамлюков Фейсал ведет группу кавалеристов к этому району, и они движутся быстрее, чем отряд Ли Сие.

— Хм, это бессмысленно. паренек обречен!

Насмешливый голос Фейсала прозвучал над полем битвы, пока он посылал волну за волной арабских солдат к кавалерии Ушан, чтобы замедлить их.

Мамлюки и кавалерия Ушан всегда будут самой сильной парой врагов в мире.

Ван Чун был высшим командиром Кавалерии Ушан, что делало его обязательной целью для мамлюков. Таким образом, Фейсал решил не присоединяться к Айбаку и Хуошу Хуйцану в атаке на Формирование Крови Девяти Драконов, выбрав поиски Ван Чуна.

Он убьет его, пока тот тяжело ранен и раз и навсегда покончит с этим.

— Милорд! Мы нашли его!

При этом внезапном голосе Фейсал повернулся и увидел, что посреди груды трупов лежит дрожащая фигура, которая, казалось, пыталась подняться. Одно это было достаточным доказательством личности этого человека.

— Хммм, остановите кавалерию Ушан. Оставьте этого парня мне!

В глазах Фейсала вспыхнуло злобное намерение убить, и он отправил несколько сотен мамлюков, чтобы остановить Ли Сие. В то же время он повел свои силы к грудам трупов. Во время этой битвы Фейсал слышал слишком много легенд о Ван Чуне.

Подкрепление Тана, таинственный старик, Боевое Знамя Крови Девяти Драконов… все это было из-за этого юноши. Аравия потеряла бесчисленное количество людей из-за него. Изначально Фейсал не воспринимал слова Абу Муслима и Зияда всерьез, но теперь он наконец понял, что молодой командир династии Тан был величайшим врагом Аравии.

Наличие одной кавалерии Ушан, которая убила многочисленных мамлюков, означало, что этот человек должен умереть.

— Смерть Божья Коса!

Когда он был еще на расстоянии более ста футов от движущегося «трупа», ореол Фейсала вызвал черный поток энергии. Он прижался к своей лошади и начал ускоренно ехать к трупу.

Пройдя около шестидесяти футов, Фейсал вскочил со своей лошади, преодолев последние шестьдесят с небольшим футов. Перевернувшись в воздухе, он использовал свой ятаган, чтобы нанести глубокий удар в спину трупа.

Голова «трупа» мгновенно упала, и тело сразу же напряглось.

— Нет!

Ли Сие издал потрясающий вой. Сплуш! У него выпали глаза и он стал непрерывно рвать кровью. Неописуемая печаль и боль полностью затопили его тело. Между тем у Фейсала была совершенно другая реакция.

— Успех!

Губы Фейсала изогнулись в злобной улыбке. Его тело зависало в воздухе, застывшее в момент его последнего удара, но для Фейсала это был самый волнующий момент в его жизни, его величайшее достижение.

Независимо от того, насколько грозными были эти Кавалеристы Ушана с востока, в конце концов, мамлюки вышли победителями, защитив свою репутацию непобедимых. В будущем мамлюки отвезут голову Командира кавалерии Ушан в Багдад, чтобы доказать всем их великолепный успех. Они разместят ее в выставочном зале мамлюков и сделают ее частью легенды о мамлюках, как еще одного человека, которого они победили.

Крэк!

Но когда Фейсал был доволен и воодушевлен, он внезапно почувствовал крайнюю опасность. К тому времени, когда в его голове появилась мысль об уклонении, было уже слишком поздно. Тонкая ладонь, истекающая кровью, внезапно потянулась из груды трупов и схватила Фейсала за шею.

Будучи заместителем командира Айбака, Фейсал был бригадным генералом с удивительным совершенствованием и чрезвычайно быстрым временем реакции. Он мог даже уклоняться от нисходящей молнии, но, несмотря на то, что Фейсал мог ясно видеть приближающуюся ладонь, он был совершенно неспособен уклониться.

— Фигово! — Фейсал побледнел от ужаса, но было уже слишком поздно.

Его противник прятался под трупами, выбирая подходящее время для удара, не давая ему возможности противостоять. Мало того, что прежде чем Фейсал смог высвободить свою энергию, чтобы заставить ладонь обхватить его горло, появилась другая ладонь и прижалась к его даньтяньу.

Бум! Фейсал смог продержаться лишь несколько мгновений, прежде чем его Звездная Энергия аолилась через горло и Даньтянь в две подставленные ладони.

— Злое искусство! — Фейсал был ошеломлен, его лицо было поражено страхом.

Он никогда в своей жизни не сталкивался с такой ситуацией. Его пиковый уровень силы бригадного генерала был неожиданно неспособен противостоять ужасной силе врага, и вся его энергия была поглощена. Кроме того, во время всего этого процесса Фейсал не мог двигаться.

— Защищайте Милорда!

— Убейте его!

Столь внезапная атака поразила мамлюков. Никто не ожидал, что этим «движущимся» трупом будет не Ван Чун. Настоящий Ван Чун лежал под грудой трупов, и одним ударом схватил Фейсала.

Клангклангкланг!

В одно мгновение десять солдат и офицеров мамлюков собрали свои силы и взмахнули скимитарами, атакуя Ван Чуна. Но мгновение спустя звездная энергия сконцентрировалась в солнце и луну на плечах Ван Чуна. Ураган силы притяжения охватил всю территорию.

— Ах!

Неукротимые мамлюки начали кричать, и их оружие вылетело из их рук. Кроме того, ужасающая сила поглощения Великого Искусства Творения Неба Иньян начала притягивать всех людей и лошадей.

Тудтудтуд!

Десять с небольшим мамлюков ударили Ван Чуна так, словно их притянуло к себе. И мужчины, и лошади были плотно привязаны к его телу, и он быстро поглощал их энергию.

Благодаря силе Великого Искусства Сотворения Небес Иньян мамлюки начали увядать и сморщиваться, как воздушные шарики.

Даже Фейсал не мог устоять перед поглощением Ван Чуна, не говоря уже об обычных мамлюках.

— Нет! Спаситеее!

Мамлюки закричали от страха и попытались освободиться, но всего за несколько мгновений их энергия была полностью поглощена. Тумптумптумп! Их высушенная шелуха упала на землю.

У этих людей было гораздо более слабое совершенствование, чем у Фейсала, поэтому они умерли гораздо быстрее.

И благодаря силе, полученной от мамлюков, сила Ван Чуна принялась быстро увеличиваться, и раны от нападения Кутайбы начали восстанавливаться.

Это было также одной из сильных сторон Великого Искусства Творения Небес Иньян. Оно делало травмы на теле Ван Чуна гораздо менее серьезными и позволяло ему выздороветь намного быстрее.

Ван Чун уже полностью подавил Фейсала, и теперь, когда Ван Чун стал еще сильнее, тот был еще менее способен сопротивляться.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1128. Контратака! Арабский Кошмар!**

— Варвар, умри! — злобно сказал Ван Чун, холодно глядя на Фейсала.

Крэк! Ван Чун сломал шею Фейсала, и последняя волна энергии потекла в его тело.

Тумп! Ван Чун бросил труп Фейсала на землю, подняв облако пыли.

С энергией Фейсала сила Ван Чуна снова возросла, вернувшись к своему первоначальному уровню совершенствования и даже немного выше, в более глубокое и изысканное царство. Ван Чун чувствовал, что теперь он находится на небольшом расстоянии от этого царства.

— Убью!

После нескольких минут молчания мамлюки снова напали, подстегнутые смертью Фейсала. Вдалеке арабская кавалерия, которая уже находилась у Боевого Знамени Крови Девяти Драконов, что было довольно далеко от места падения Ван Чуна, также начала атаковать его. Бесчисленные арабские ятаганы сверкнули холодным светом, пустившись к нему.

Румбл!

Черная фигура вонзилась в их ряды, как тигр в стадо овец.

Крики возникли из хаоса, и арабские солдаты и их лошади превратились в потоки крови и искалеченных конечностей.

Бум бум бум! Яростные энергетические бури разразились из тела Ван Чуна, посылая боевых лошадей высоко в воздух и срезая полосы арабской кавалерии, как сорняки. В мгновение ока арабы потеряли от двух до трех тысяч человек.

Более того, Ван Чун в полной мере использовал Великое Искусство Творения Иньян. Где бы он ни появлялся, арабские солдаты чувствовали, что их энергия невольно вырывается из их тел и устремляется к Ван Чуну.

Ван Чун становился все сильнее и сильнее, и с его пониманием происхождения энергии он становился все ближе и ближе к последнему царству. Его сумасшедшая аура была настолько же тревожной, насколько и жестокой.

— Дусун Мангпоче, останови его! — раздался голос издалека.

Далун Руозан со своего дальнего обзора с тревогой наблюдал за происходящим. Ван Чун уже превратился в кровавый силуэт, и его сила с удивительной скоростью только продолжала расти.

И это было не единственное, о чем беспокоился Далун Руозан. Он слишком много раз сталкивался с Ван Чуном и очень хорошо его понимал, поэтому он почти инстинктивно почувствовал глубокое беспокойство. Любое место, где присутствовал Ван Чун, было домом для бесчисленных переменных, и у Далуна Руозана было смутное ощущение, что все готовится к худшему.

— Ублюдок! Почему он еще жив!

Созданный хаос был настолько велик, что даже Айбак был встревожен. Ему было просто невозможно разделить свое внимание, сражаясь со старостой деревни Ушан и охранником в черной броне, но даже теперь он был вынужден обратить внимание на ситуацию.

Айбак просто не мог смириться с тем, что мальчик жив и здоров.

Все видели ужасающую силу Кутайбы, и все же этому мальчику удалось пережить два его удара.

— Слушайте мой приказ! Убейте его! Любой, кто осмелится отступить, будет немедленно казнен! — дико взревел Айбак.

У Ван Чуна в настоящее время не было достаточного количества Кавалерии Ушана вокруг себя, чтобы использовать Бога Яму. Пока он не был Императорским Великим Генералом, он будет убит.

Взрыв!

Слова Айбака сразу же вызвали огромный сдвиг на поле битвы. Бесчисленные арабские солдаты устремились к Ван Чуну, даже солдаты, которые атаковали Божественную Военную Армию, Армию Божественной Тюрьмы, Армию Драконьих Жеребцов и другие армии Тана.

— Убейте его! Он уже был тяжело ранен лордом Кутайбой. Он должен быть на пределе своих сил!

— Я не верю, что он может справиться с нами! Если мы все пойдем вместе, он никогда не сможет уйти живым!

Арабские генералы также заметили Ван Чуна и кровавый свет вокруг него. Они обнажили свои скимитары и повели своих солдат к Ван Чуну.

Но прежде чем эти арабские генералы смогли вступить в бой, к ним пришел Ван Чун. Бум! Воздух резонировал со Звездной Энергией, и арабский генерал инстинктивно задрожал и ударил своим ятаганом приближающегося Ван Чуна.

У этого ятагана был огромный и непреодолимый импульс, энергия сабли выросла более чем на сто футов, но арабский генерал действовал слишком медленно. После понимания происхождения энергии Ван Чун мог даже подавить Фейсала, не говоря уже о ком-то еще.

Каклак! Ладонь вылетела так же быстро, как молния, и ее пять пальцев крепко сжали голову арабского генерала, как будто они были сделаны из стали. Мгновение спустя фонтан крови и энергии вылетел из тела генерала, словно птицы из леса, и ворвались в Ван Чуна.

— Аааах!

Страшный крик разразился из уст крепкого арабского генерала, ростом более восьми футов, и он начал увядать. Когда остались только кожа да кости, он упал с лошади вместе со своим доспехом.

Искусство великого небесного творения Иньян не требовало от пользователя прикосновения к противнику, но, сделав это, Ван Чун мог поглощать кровь и энергию с еще большей скоростью. И когда он захватит жизненную точку своего противника, он просто не сможет сопротивляться.

Бах Бах бах! Ван Чун бродил по арабским генералам, словно голодный волк, золотые и красные изображения солнца и луны постоянно находились на его плечах. Всего за несколько минут все могущественные арабские генералы были уничтожены.

— Лорд Маркиз!

Зрелище божественной силы, проявленное Ван Чуном, вызвало ликование Ли Сие и Кавалерии Ушана. Ли Сие был особенно взволнован.

— Замечательно! Замечательно!

Две его руки, сжимающие гигантский меч, дрожали от волнения. Что касается заклинания, он полагал, что Ван Чун уже мертв, и поэтому Ли Сие уже приготовился к вечному сну вместе с самым молодым, самым страстным и самым героическим командиром Великого Тана.

Бороться рядом с ним и умереть вместе с этим героем Великого Тана было величайшей славой для Ли Сие.

Но Ван Чун не умер. Его тело, казалось, содержало неугасимое пламя, и казалось, что ничто в мире не сможет сломить его железную решимость.

— Убью!

Глаза Ли Сие увлажнились, и он ударил мечом.

Бум! Почти сто арабских кавалеристов перед Ли Сие были брошены в воздух его могучим Ци Меча. Ци Меча оставил на земле шрам, который простерся на сотни футов. Это было похоже на сплоченный крик Кавалерии Ушана, и они сразу же вместе с Ли Сие направились к Ван Чуну.

Отважные были непобедимы! Ли Сие привел с собой только несколько сотен человек, но они пришли с решимостью умереть. Это позволило им сражаться со смертельной силой, которая намного превосходила воображение. Эти несколько сотен человек атаковали арабскую армию, как будто ничего не стояло на их пути. Скимитары взломали и нанесли удар по Кавалерии Ушана, но все отскочили.

Превосходное оружие и доспехи, подготовленные Ван Чуном для Кавалерии Ушана, играли решающую роль на этом поле боя.

Свист!

Кавалерия Ушана не пострадала от атак противника, но жестокие удары их мечей рассекали доспехи и оружие окружающей арабской кавалерии пополам. Не имея возможности вовремя среагировать, арабский всадник был немедленно обезглавлен мечом из Стали Вутц, и его глаза расширились. Безголовый труп верхом на арабском коне долго сидел, прежде чем наконец упасть.

— Лорд Маркиз! — Ли Сие и его алый конь быстро привели кавалеристов Ушана к Ван Чуну.

— Ли Сие, обо мне не нужно беспокоиться. Отведи свою кавалерию Ушана обратно в строй и помоги Су Ханьшаню и армии баллист удержаться на месте! — Ван Чун был необычайно спокоен.

Ум Ли Сие задрожал, и он вдруг что-то почувствовал. Он проследил за взглядом Ван Чуна мимо бесчисленных арабских солдат и ясно заметил высокую и мускулистую фигуру, окруженную энергетическим штормом.

Дусун Мангпоче!

Ли Сие вздрогнул, и наконец понял. Резня, вызванная Ван Чуном, наконец, заставила Дусуна Мангпоче подняться с земли, и сильная энергия вокруг него захватила Ван Чуна.

В воздухе раздавались звуки боя, но в месте, где стояли Ли Сие и Ван Чун, было смертельно тихо. Если бы у Ван Чуна было семь тысяч кавалеристов Ушана, он мог бы принять облик Бога Ямы и ему было бы нечего бояться Дусуна Мангпоче, но у Ван Чуна было всего несколько сотен людей.

— Лорд Маркиз, я буду сражаться вместе с тобой! — Ли Сие крепче сжал стальной меч из Стали Вутц.

— В этом нет необходимости! Я разберусь с Дусуном Мангпоче сам!

Ван Чун злобно смотрел вперед. Прежде чем Ли Сие успел среагировать, кугусь! Ван Чун шагнул вперед и начал подходить к врагу.

— Убью!

Окружающие арабские кавалеристы были встревожены и напуганы, но, увидев, что имеют преимущество в количестве, они бросились на него, как волки.

Взрыв!

Искусство Ван Чуна вышло наружу, и порывы ветра пронеслись по полю битвы. Еще до того, как арабская кавалерия успела приблизиться, их доспехи начали скручиваться, а их кровь выпариваться из их тел и сгущаться в бурную реку, которая исчезала в теле Ван Чуна.

Взрыв! Волосы Ван Чуна взлетели, а его одежда принялась развеваться на ветру, и он сделал еще один удар. Мгновение спустя из-под земли вырвалась разрушительная энергия.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1129. Битва с Дусуном Мангпоче!**

Прогремел гром, крики наполнили воздух, и сотни звезд арабской кавалерии были унесены в небо Звездной Энергией Ван Чуна.

В конце концов, единственные люди, способные дерзко плыть сквозь море людей, как будто никого там не было, и даже не истощить свою звездную энергию, были совершенствующимися в Великом Искусстве Создания Небес Иньян.

Ван Чун двигался с такой чрезвычайной скоростью, что оставил после себя остаточные изображения, и атаковал Дусуна Мангпоче и гигантский шестиметровый золотой колокол. Бум! Взрыв! Взрыв за взрывом можно было услышать, поскольку вся арабская кавалерия, которая нападала на него, либо теряла свою энергию, либо их тело уничтожалось звездной энергией Ван Чуна.

Никто не мог подойти даже на расстояние трех футов от него.

— Я привлек их внимание, так что верните своих людей, чтобы укрепить основную армию! — донесся издалека голос Ван Чуна. Ли Сие посмотрел на спину своего командира со сложным выражением лица, затем сжал зубы, натянул поводья и принялся ехать назад.

— Следуйте за мной!

Голос Ли Сие гремел над полем битвы. Игого! Под предводительством Ли Сие кавалерия Ушана начала отступать за дальнюю линию обороны.

— Дусун Мангпоче!

Наконец, Ван Чун покрыл более половины поля битвы и предстал перед Дусуном Мангпоче. Они стояли друг напротив друга, в их глазах вспыхнуло убийственное намерение.

— Мы встретились снова! — глаза Дусуна Мангпоче были похожи на ледяные сабли, когда он смотрел на юношу.

По сравнению с тем, что было, когда они впервые встретились в столице Великой Династии Тан, юноша потерял всю свою незрелость и ребячество, имея теперь невероятное поведение Великого Генерала.

Юноша был, по-видимому, самым трудным уголком Великого Тана. Все фракции на границах Великого Тана, будь то Мэнше Чжао, У-Цан или даже отдаленная Аравийская Империя, понесли огромные потери и снова и снова были побеждены этим юношей.

Если бы он знал, что это произойдет, тогда, когда он замаскировался и отправился с Первым Принцем в столицу, он убил бы его, даже если бы ему пришлось рисковать своей жизнью.

— Тебе не следовало участвовать в этой войне. Забери свой ритуальный инструмент, и я могу позволить тебе оставить тибетцев в живых! — строго сказал Ван Чун.

Его глаза были несколько прикрыты его растрепанными волосами, но взрывного намерения, вырывающегося из них, было достаточно, чтобы заставить любого дрожать в страхе. Ван Чун с глубоким уважением относился к Старику Демоническому Императору и очень заботился о его благополучии, причем не только как о добром учителе, но и как о члене его семьи.

— Невозможно!

Дусун Мангпоче покачал головой. Звездная энергия в его теле взволнованно вздрогнула. Старик Демонический Император должен был умереть, и Ван Чуну, конечно же, нельзя было позволить жить, будь то ради У-Цана или покойного Даяна Мангбана.

— Священный Колокол Веды — это ритуальный инструмент, тайно переданный Святым Храмом Великой Снежной Горы. Я позаимствовал его только у Святого Храма, и метод, который я использовал для его активации, заключит кого-нибудь в тюрьму, так что он никогда не сможет выйти. Даже я не могу ничего с этим поделать… Я знаю только, как убрать колокол, но не выпустить его из плена!

Дусун Мангпоче не был членом Святого Храма, поэтому он, естественно, не имел права обладать Священным Колоколом. Он только имел право использовать его.

— Ублюдок! — пальцы Ван Чуна сжались вместе, а глаза покраснели.

— Хммм. В конце концов, ты и твой учитель — бич У-Цана. Твой учитель не единственный, кто должен умереть в этой битве. Ты тоже должен умереть! — сурово сказал Дусун Мангпоче, с намерением убийства в глазах не меньше, чем у Ван Чуна.

Бум!

Закончив говорить, Дусун Мангпоче атаковал. Его тело оставалось неподвижно, его поза была такой, какой была, когда он разговаривал с Ван Чуном, но массивное изображение кулака внезапно выскользнуло из пустоты в сторону Ван Чуна.

Почти в то же самое время Ван Чун, который, по-видимому, предсказал это действие, послал гигантский образ своего собственного кулака. Его глаза были ледяными. Два стальных кулака, обернутые разрушительной энергией, врезались друг в друга в воздухе.

Бууууум! Звездная энергия взорвалась в облаке пылающей пыли, и огромное воздействие отбросило Дусуна Мангпоче и Ван Чуна обратно. Они оба вонзились ногами в землю, вырезая борозды длиной более ста футов.

Обмен ударами неожиданно закончился ничьей.

Бузз!

Стабилизировав свои тела, Ван Чун и Дусун Мангпоче обменялись взглядами, каждый из них мог видеть сильную волю сражаться и убивать в глазах другого. Дусун Мангпоче хотел убить Ван Чуна и раз и навсегда разрешить эту угрозу У-Цану, а Ван Чун хотел убить его, чтобы отомстить за своего учителя.

Бузз!

Когда они стояли напротив друг друга, земля и воздух гудели и звенели. Внезапно, они превратились в два клуба дыма. Прямо между ними воздух взорвался, и Ван Чун и Дусун Мангпоче появились вместе, их глаза были злы, а их тела бурлили энергией. Они с огромной скоростью помчались друг к другу.

Бум! Бум! Бум!

Как будто действуя по какому-то сигналу, Ван Чун и Дусун Мангпоче начали ожесточенную схватку в воздухе. Взрывы проявлений энергии кулака смешались вместе с лязгом сабли и меча. Область их битвы быстро стала одним из самых опасных мест на поле битвы.

Свист! Без малейшего предупреждения грандиозная энергия сабли упала с неба, в результате чего твёрдая земля Таласа раскололась, как будто она была сделана из бумаги превратилась в ливень из мусора.

Через мгновение после того, как прошла энергия сабли, луч Ци Меча вонзился в небо, как дракон, сразу же вызвав яростный взрыв на усеянном трупами поле битвы.

— Убииить!

Кавалерия, которая приближалась к этой области, в тревоге вскрикнула, глядя на небо, и ужас охватил их ряды. Они начали бежать. С их силой, поражение либо энергией сабли, либо Ци Меча, несомненно, означало конец их жизни.

Это была битва на уровне Великого Генерала, в которой они не имели права принимать участие.

Когда кавалерия в панике бежала, в воздухе битва Ван Чуна и Дусуна Мангпоче достигла апогея. Издали можно было видеть постоянно меняющийся энергетический шторм, который постоянно посылал лучи сабельной энергии и Ци Меча. Было просто невозможно разобрать фигуры Ван Чуна и Дусуна Мангпоче.

Одним из них был Молодой Маркиз Великой Династии Тан, генерал-покровитель Цыси и самый молодой и наиболее быстро продвигаемый командир Великой Династии Тан. Другим был Орел Плато. Оба они были чрезвычайно опытными бойцами с жестокими и злобными атаками. Энергия сабли и Ци Меча были нацелены на самые слабые места противника.

Взрыв!

Раздался еще один сильный взрыв, а затем вспышка света. Взрыв! Взрыв! Противники разошлись и приземлились на землю, обмениваясь взглядами через сотню футов сквозь вспыхивающую пыль.

Эти двое остались неподвижны, находясь теперь в отдаленном противостоянии.

Даже Великий Генерал не мог долго оставаться в воздухе. Они просто оставались в воздухе в результате столкновения и отталкивания их звездных энергий. В конце концов, они должны были вернуться на землю.

Свист!

Сильный порыв ветра надувал между ними тонкие струйки песка. Все было тихо. Они резко уставились друг на друга. Напряжение в воздухе только усиливалось.

— Хммм! — холодно фыркнул Дусун Мангпоче.

Под черной броней его мышцы, источающие силу, начали напрягаться. Его пальцы сжались вместе, и его глаза вспыхнули намерением убийства. Его аура стала похожа на ауру дикого зверя.

— В конце концов, между Великим Генералом и бригадным генералом есть разница! Ван Чун, позвольте мне закончить вашу жизнь и жизнь вашего учителя и приблизить вашу легенду! — Дусун Мангпоче, наконец, потерял терпение и решил закончить эту битву.

— Кулак Гандхагаджи Будды!

Взрыв! Дусун Мангпоче бросился вперед во вспышке света, оставляя длинный белый след позади себя, и появился перед Ван Чуном. Бах Бах бах! Спустилась огромная и непреодолимая доминирующая энергия, а затем пространство, казалось, стало угнетенным, и огромное изображение кулака появилось в четырех футах над головой Дусуна Мангпоче, а затем второе, третье…

Всего за несколько коротких мгновений вокруг Дусуна Мангпоче появилось более ста гигантских черных кулаков, словно павлин развернул свой хвост. Это было давлением, которое могло расколоть небеса, горой, давящей на голову.

Бум!

Изображения кулаков появились только на несколько мгновений, и затем пространство, казалось, рухнуло, и полностью слилось в единый огромный кулак, наделенный силой уничтожить все вещи и охватить весь мир — кулак, нацеленный на Ван Чуна.

Никто не мог описать ужас, который внушал кулак, и весь мир на мгновение потерял цвет. Стальной кулак собрал такое огромное количество энергии, что его простое присутствие заставляло окружающее пространство изгибаться и трескаться.

Этот кулак мог стереть сталь в порошок, а тем более тело из плоти и крови. Если этот удар настигнет Ван Чуна, он наверняка умрет.

— Хм, хороший прием! — донесся леденящий кровь голос.

Дусун Мангпоче атаковал быстро, но Ван Чун двигался еще быстрее. Дусун Мангпоче хотел убить его одним махом, но Ван Чун в равной степени хотел сделать то же самое с ним.

— Великое Искусство Искажения! — с яростным ревом Ван Чун использовал второй по силе прием Великого Искусства Творения Небес Иньян. На мгновение весь мир замолчал, а затем наполнился оглушительным грохотом, как будто десятки тысяч проливных волн вырывались из тела Ван Чуна. Все эти энергетические волны были наполнены разрушительной энергией, настолько обширной, что начало искажаться даже пространство.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1130. Смерть Дусуна Мангпоче!**

Бум!

В одно мгновение две мощные энергии столкнулись, как молния.

Какрэк! Пространство раскололось, и в воздухе образовались видимые белые ударные волны.

Великое Искусство Искажения Ван Чуна и Кулак Гандхагаджи Будды Дусуна Мангпоче оставались в нестабильном положении лишь несколько мгновений, а затем все стало ясно.

Раздался громкий гул, и разрушительный гигантский стальной кулак Дусуна Мангпоче был изогнут, растянут и разорван на куски невероятной силой, оставив после себя черную трещину длиной более ста футов в воздухе!

— Чего?!

Дусун Мангпоче был встревожен этим зрелищем. Его Кулак Гандхагаджи Будды был одним из высших приемов, который он выучил в Святом Храме Великой Снежной Горы.

В легендах о Святом храме Великой Снежной Горы Будда Гандхагаджа был божественным слоном, рожденным на ранних стадиях мира. После культивации в течение десяти тысяч кальп, он, наконец, смог стать верховным и бессмертным Буддой, и его божественная сила проникла в пространство-время, распространилась через прошлое, настоящее и будущее, поразив вселенную неисчерпаемым уровнем, которого он достиг.

Это была мощная техника, которую Дусун Мангпоче получил только после того, как стал Великим Генералом. Он никак не ожидал, что Ван Чун сможет разорвать его на две части.

Кланг!

Не успев подумать, Дусун Мангпоче быстро переключил свою технику. Клангклангкланг! Ледяной свет взорвался от тела Дусуна Мангпоче, и затем звездные точки света появились в свирепых порывах ветра, превратившись в ослепительную серебряную реку сабельной энергии, которая пронзила Ван Чуна.

Хотя Дусун Мангпоче был чрезвычайно грозным в кулачных техниках, как один из лучших тибетских Великих Генералов, он был самым грозным, когда дело доходило до сабельного искусства. Когда он атаковал саблей, время и пространство, казалось, прекратились. Сабельная энергия была тяжелой и быстрой и была способна разрубить на две части все на своем пути. Это была одна из самых сильных способностей Дусуна Мангпоче.

Но Дусун Мангпоче был застигнут врасплох еще раз. Ван Чун, не отступая, пошел вперед к сабельной энергии Дусуна Мангпоче. Ван Чун с топотом полетел вперед, не пытаясь защититься.

Безумец!

Дусун Мангпоче сразу понял, что пытается сделать Ван Чун, и побледнел. Ван Чун пытался сблизиться с Дусуном Мангпоче. Дусун Мангпоче принялся отступать, но был удивлен еще раз.

Взрыв! В тот момент, когда он отступил, земля раскололась, и из земли появился монстр-многоножка, и ударил Дусуна Мангпоче.

Питомец Масиля!

Дусун Мангпоче был очень встревожен, поняв личность этого монстра.

В прошлом Ван Чун никогда бы не смог скрыть от него этот прием, но Дусун Мангпоче был настолько сосредоточен на Ван Чуне, одержимый идеей убийства, что он игнорировал любую деятельность под землей.

Но даже в этом случае Дусун Мангпоче оставался спокойным. Бум! Разрушительный заряд Звездной Энергии вырвался из тела Дусуна Мангпоче, пробившись сквозь правую ногу, чтобы ударить многоножку.

— Ах! — он вдруг застонал.

Прежде чем он смог убить многоножку Масиля, он почувствовал острую боль в правой ноге. Когда он обрушился на многоножку, она жестоко укусил Дусуна Мангпоче за ногу. Тогда Дусун Мангпоче вспомнил роковой факт. Он слышал от арабов, что многоножка Масиля была ядовитой.

Бузз!

Когда эта мысль промелькнула в его голове, Дусун Мангпоче почувствовал онемение в правой ноге.

Это в такое время было просто смертельно!

Взрыв!

В этот момент сабельная энергия Дусуна Мангпоче поразила тело Ван Чуна. Хрясь! Ван Чун яростно выплюнул глоток крови, его румяное лицо сразу стало ужасно бледным. Но в то же время, стук! Тумп! Ван Чуну удалось получить физический контакт с Дусуном Мангпоче. Его ладони прижались к его телу.

— Сумасшедший! Ты действительно сумасшедший…

Глаза Дусуна Мангпоче открылись. Он мог видеть, как кровь текла изо лба, рта, уголков глаз и доспехов Ван Чуна. Такой вид Ван Чуна потряс его и привел в бешенство. Он никак не предполагал, что Ван Чун будет использовать против него так много смертоносных приемов, что даже осмелится принять атаку на себя и получить тяжелые ранения, приближаясь к нему.

Взрыв!

Когда эти мысли пронеслись в его голове, вспыхнула сильная энергия. Это было то же Великое Искусство Искажения, но на этот раз оно взорвалось в теле Дусуна Мангпоче. В мгновение ока органы и внутренности Дусуна Мангпоче были искажены этой ужасной силой, воздействующей на его собственное тело.

Хрясь! Дусун Мангпоче был почти мгновенно тяжело ранен, а битва была еще далека от завершения.

— Дусун Мангпоче, отдай свою жизнь!

Буум! Ван Чун поднял руки над головой Дусуна Мангпоче. Он использвоал Великое Искусство Творения Небес Иньян до предела, заставив огромный поток Великой Общей энергии вырваться из тела Дусуна Мангпоче, превратившись в кровавый туман, который тек в ладони Ван Чуна.

Сила Ван Чуна уже достигла своего предела, находясь всего лишь в нескольких шагах от достижения того самого уровня, но качество поглощенной им энергии означало, что он не смог преодолеть барьер.

Но теперь, благодаря чистой Великой Общей энергии Дусуна Мангпоче, он почувствовал, как после засухи он испытывает сладкий дождь. Каждая клетка его тела расслабилась и начала безумно поглощать драгоценную энергию Великого Генерала, и сила Ван Чуна начала стремительно расти. Потом…

Бум!

В ослепительной вспышке света золотой поток энергии взлетел в небеса, отчетливо видный на расстоянии нескольких десятков ли.

Вся Энергия Источника в мире сразу начала быстро вибрировать. Огромная золотая энергия, которая вырвалась из тела Ван Чуна, была похожа на массивный валун, врезавшийся в озеро, создавая мощные волны энергии в диапазоне нескольких сотен ли вокруг Таласа.

Эта жестокая и мощная волна энергии сразу же привлекла всеобщее внимание. Зияд, Айбак, Хуошу Хуйцан и даже Кутайба не могли не повернуться и взглянуть. Время замедлилось до скорости улитки, и люди ошеломленно уставились на эту золотую фигуру.

Не было ни одного человека, который только что прорвался на уровень Великого Генерала, который мог бы создать такие удивительные небесные явления. То, что случилось с Ван Чуном, было за пределами здравого смысла.

— Дусун Мангпоче!

Ошеломленный и особенно пронзительный голос разрушил тишину, вызванную этим серьезным изменением.

В тылу армии, всегда спокойный и невозмутимый голос Далуна Руозана был теперь переполнен чрезвычайным шоком и паникой. В то время как все остальные были ошеломлены явлениями, созданными продвижением Ван Чуна до уровня Великого Генерала, только Далун Руозан заметил, что Дусун Мангпоче поднят высоко в воздух руками Ван Чуна, словно марионетка.

Дусун Мангпоче проиграл!

Возможно, у него мог быть шанс сбежать до того, как Ван Чун достиг уровня Великого Генерала, но теперь, когда Ван Чун был Великим Генералом, у Дусуна Мангпоче не было шансов выжить.

Мне наконец удалось!

Никто не мог описать чувство в сердце Ван Чуна. После перевоплощения Ван Чун снова достиг уровня Великого Императорского Генерала, вернув себе уровень совершенствования своей прошлой жизни.

Бум бум бум!

После изменения уровня совершенствования, тело Ван Чуна начало лязгать и греметь, поскольку звездная энергия в его теле быстро преобразовывалась в еще более сильную звездную энергию. Буквально через несколько секунд сила Ван Чуна снова начала нарастать.

Базовый уровень, средний уровень, высокий уровень… Ван Чун прошел через уровни Великого Генерала за секунды, хотя другим понадобились бы десятилетия.

Ван Чуну больше не мешал его низкий уровень совершенствования, и он мог полностью применить свой опыт и знания. В отличие от обычных Великих Генералов, ему не нужно было тратить время на накопление знаний, поэтому он быстро прорвался через базовый и средний уровни.

После еще одного сильного металлического грохота ослепительный золотой ореол появился из тела Ван Чуна. Ван Чун наконец вышел из своего кокона. С точки зрения умственного поведения или физического совершенствования, он стал совершенно другим человеком, непостижимым и таинственным.

— Это, это… это невозможно! — Дусун Мангпоче, который был связан с Ван Чуном своей энергией, цеплялся за сознание. Он мог ясно почувствовать изменения в Ван Чуне, и эти изменения полностью превзошли его воображение.

Ни разу за всю свою жизнь, при обширнейшем опыте Дусуна Мангпоче он не видел, чтобы кто-то достиг такого огромного прироста сил после того, как стал Великим Генералом.

Мало того, даже Великое Искусство Творения Небес Иньян, казалось, теперь изменилось, когда Ван Чун стал Великим Генералом. Скорость всасывания стала еще более пугающей и неизбежной, и скорость, с которой звездная энергия Дусуна Мангпоче втекала в тело Ван Чуна, увеличилась в несколько раз.

— Никто не может сделать это! Это невозможно! Кто ты такой?

Дусун Мангпоче уставился на Ван Чуна, и его глаза наполнились шоком. Его органы и меридианы находились под полным контролем Ван Чуна, что делало его неспособным двигаться, но его разум был чист и трезв.

Дусун Мангпоче смотрел на Ван Чуна так, словно на огромную черную дыру. Ничто в нем не может быть истолковано через призму здравого смысла.

— Дусун Мангпоче, прощай! Если переродишься, приди и задай мне этот вопрос снова!

Глаза Ван Чуна были холодными, и он отказался отвечать на вопрос. Великое Искусство Искажения было разогнано до предела, и в мгновение ока последний кусочек Звездной Энергии был извлечен из тела Дусуна Мангпоче. Клак! Когда вся его энергия была истощена, голова Дусуна Мангпоче опустилась, и его сознание растворилось в безграничной темноте.

Одержимый сражением за треугольный разрыв и смертью Даяна Мангбана, ради своей мести Дусун Мангпоче в конечном итоге погиб на чужом поле битвы в Таласе!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1131. Ведический Священный Колокол!**

— Поздравляем пользователя! За убийство вашего первого Императорского Великого Генерала и изменение курса истории вы получите 4000 очков Энергии Судьбы! Этот инцидент окажет большое влияние на Битву при Таласе!

Ледяной голос раздался в голове Ван Чуна, голос Камня Судьбы. Но Ван Чун не успел обратить на это внимание. Отбросив в сторону тело Дусуна Мангпоче, Ван Чун немедленно направился к гигантскому золотому колоколу, заключившему в тюрьму его мастера.

— Ублюдок!

— За Великого Генерала!

— Убейте его!

В тот момент, когда труп Дусуна Мангпоче рухнул на землю, все тибетские солдаты на поле боя сошли с ума. «Орел Плато» обладал огромным авторитетом на Тибетском Плато, и за всю долгую историю У-Цана это был первый настоящий Великий Генерал, который за десятилетия умер от действий династии Тан. Падение Дусуна Мангпоче, несомненно, оказало огромное влияние на империю У-Цан.

— Убью!

Тибетский солдат с налитыми кровью глазами пустил лошадь в галоп, и безрассудно бросился на Ван Чуна. До этого он рвался вперед, чтобы помочь арабам разбить Формирование Крови Девяти Драконов, но в этот момент все тибетские солдаты сошли с ума. Они забыли, где они и стали безумно рваться к Ван Чуну.

— Ублюдок!

Хуошу Хуйцан, который яростно сражался с Таном, теперь не мог сдержать свою ярость и убийственные намерения. Не задумываясь, Хуошу Хуйцан моргнул.

Но хотя Хуошу Хуйцан был быстрым, кто-то был еще быстрее. Небо потемнело, а затем стало светло, как днем, благодаря лучу золотого Ци Меча. Когда Хуошу Хуйцан вырвался вперед, луч Ци Меча, длиной более десяти тысяч футов, спустился, как подрубленное дерево, и пронесся мимо Хуошу Хуйцана, чтобы ударить в далекого Ван Чуна.

Ци Меча появился очень высоко в небе, очень далеко от Ван Чуна, но мгновение спустя он оказался прямо у него над головой.

Кутайба!

Тоем, кто может совершить такую ужасающую атаку в такой момент, может быть только арабский бог войны, Кутайба.

Но как раз в тот момент, когда эта ужасная атака собиралась ударить и тяжело ранить Ван Чуна…

Бум! Земля сотрясалась и появился массивный ореол с радиусом от пятидесяти до шестидесяти футов, на котором были написаны сложные и древние узоры, вырвавшись изтела Ван Чуна, а затем появился второй, третий, четвертый… Появлялись ореол за ореолом, каждый ослепительный и великолепный, но все совершенно разные.

Свет, излучаемый Ван Чуном, был наравне со светом Кутайбы.

С оглушительным грохотом из тела Ван Чуна вырвался ужасный золотой Ци Меча. Раааа! Раздался ужасный изначальный грохот, и внезапно Ван Чун исчез в пламени золотого света, превратившись в огромного бога, ужасного и могучего.

Румбл!

Невозможно было описать ужасающую силу атаки Кутайбы. Ци Меча мог заставить богов испугаться, а призраков рыдать, мог разорвать землю как бумагу. Обломки, трупы и пыль летели в воздухе на тысячу футов. Эту атаку можно было считать самой сильной и самой удивительной атакой, которую Кутайба совершил за всю свою жизнь.

Ван Чуну удавалось снова и снова убегать от его меча, и даже смочь убить великого тибетского генерала Дусуна Мангпоче и продвинуться до уровня Великого Генерала во время жестокой битвы. Не было никаких сомнений в том, что это был вызов и унижение, направленное к Кутайбе, и его намерение убить возросло до максимума. Его больше не заботили Староста деревни Ушан и охранник в черных доспехах.

Бззз! Когда Ци Меча рассеялся, больше половины поля битвы затихло, и бесчисленные глаза уставились на то место, где упал Ци Меча. Никто не мог остановить ужасный меч Кутайбы, и одного взгляда на покрытую шрамами землю было достаточно, чтобы узнать, что это нападение было гораздо более мощным, чем они себе представляли. Ван Чун был почти наверняка мертв.

— Быстро, посмотрите туда! — внезапно сказал арабский всадник, и его палец указал вдаль, а его глаза были потрясены.

Когда все последовали за пальцем араба, увидели огромное облако пыли посреди искривленного и изуродованного пейзажа, и в середине этого облака пыли находился золотой свет.

Взрыв!

Люди были ошеломлены этой золотой фигурой. Он был жив! Молодой командир династии Тан сумел заблокировать меч Кутайбы.

Вуууш! Как будто в ответ на их мысли яростная буря рассеяла пыль, снова открыв фигуру молодого человека. По его растрепанным волосам, черным доспехам и необычайно ярким и решительным глазам каждый мог видеть его несгибаемую решимость бороться до конца.

Взрыв! Ван Чун бросил злобный взгляд на Кутайбу, а затем бросился к золотому колоколу.

— Убью!

Десятки тысяч арабских кавалеристов пришли в себя и начали наступление на Ван Чуна. Но мгновение спустя воздух взорвался, и золотисто-красная Звездная Энергия вырвалась из тела Ван Чуна, образовав шестистороннее образование, охватившее Ван Чуна. Прежде чем эти арабские кавалеристы смогли приблизиться, их энергия и кровь вылетели из их тел и были направлены к Ван Чуну.

Великое Формирование Инь Ян!

Теперь, когда Ван Чун поднялся до уровня Великого Генерала, Искусство Творения Великого Неба Иньян также усилилось. Теперь Ван Чун мог использовать Звездную Энергию, чтобы построить вокруг себя формирование для сражения с арабскими элитными воинами.

— Учитель! — сложив формирвоание, Ван Чун сразу же забыл о том, что происходит позади него, и бросился к золотому колоколу высотой шесть метров. Ван Чун должен был спасти своего учителя, будь то ради своих личных эмоций или ради изменения хода битвы. Как только он это сделает, Великий Тан получит еще одну боевую мощь высшего класса, а также способность победить Кутайбу.

Тем не менее, даже несмотря на то, что Дусун Мангпоче был тем, кто использовал колокол в скрытой атаке, даже после того, как он был мертв, колокол все еще стоял на своем первоначальном месте. Его поверхность потрескивала от молнии и была пронизана разрушительной энергией, источая ауру чрезвычайной опасности.

Бум!

Не успев подумать, Ван Чун ударил золотой колокол ладонью. Раздался сильный грохот, но ладонь Ван Чуна, которая могла даже разрушить горы, ничего не сделала с золотым колоколом, даже не поколебала его. Ван Чун чувствовал, что золотой колокол — гигантское гладкое зеркало. По крайней мере, шестьдесят процентов энергии, которую высвободил Ван Чун, были расеяны золотым колоколом в стороны.

Ван Чун начал непрерывно бить по золотому колоколу, но после пяти или шести ударов он остановился.

— Мастер! — его глаза вспыхнули.

Золотой колокол был неподвижен, как гора, но это было не то, что заставило Ван Чуна прекратить свои атаки. Атакуя колокол, Ван Чун почувствовал другую пульсацию энергии внутри колокола. Казалось, что его мастер нападал на колокол изнутри, пытаясь сбежать.

Ван Чун начал думать. Хотя в настоящее время у него не было никаких ритуальных инструментов, он знал, что все эти артефакты чрезвычайно уникальны. Опрометчивая атака на него извне может не только не спасти заключенного человека, но даже увеличить силу ритуального инструмента и ранить человека, находящегося внутри.

Я должен связаться с Мастером!

Эта мысль промелькнула в его голове. Золотой колокол был древним артефактом, пропущенным через Святой Храм Великой Снежной Горы, и даже после смерти Дусуна Мангпоче он мог действовать сам по себе. Одной только чистой силы было бы недостаточно, чтобы уничтожить его. Но Ван Чун не был простым мастером боевых искусств. Бззз! Огромный поток психической энергии вырвался из его тела к золотому колоколу.

Психическая энергия была нематериальной и бесформенной. Независимо от того, насколько могуществен Ведический Священный Колокол Святого Храма, он определенно не сможет блокировать Психическую Энергию так же, как блокировал Звездную Энергию.

Бузз!

Сжатая психическая энергия Ван Чуна вскоре достигла поверхности золотого колокола и натолкнулась на невидимый ментальный барьер. В этом барьере Ван Чун почувствовал мрачную и глубокую буддийскую энергию.

Это Психическая Энергия, добавленная поколениями Высоких Монахов Святого Храма Великой Снежной Горы!

Ван Чун быстро понял, что происходит. Культиваторы Святого Храма Великой Снежной Горы были не просто могущественными мастерами боевых искусств, но и чрезвычайно грозными практиками Психической Энергии. В прошлом Ван Чун определенно нашел бы это серьезным препятствием, но, постигнув немыслимое искусство, которым было Пылающее Солнце, и многому научившись из воспоминаний Масила, Ван Чун достиг уровня в области Психической Энергии, с который\м мало кто мог сравниться.

Бззз! Психическая энергия Ван Чуна превратилась в волну, охватившую золотой колокол.

— Нашел!

Несколько мгновений спустя Ван Чун обнаружил разрыв в коконе Психической Энергии вокруг золотого колокола. Эта дыра была размером с большой палец и, казалось, появилась, потому что буддийская энергия была исчерпана в течение многих лет после смерти владельца этого ритуального инструмента. Хотя дыра была очень маленькой, этого было достаточно для целей Ван Чуна.

Бззз! Психическая энергия Ван Чуна вонзилась в золотой колокол через эту «дыру» размером с большой палец.

После прошествия времени, что казалось двумя секундами и бесконечными эонами, Ван Чун почувствовал знакомую ауру.

— Чун-эр, это ты? — прежде чем Ван Чун успел что-то сказать, в голове Ван Чуна прозвучал пожилой и утомленный голос. Ван Чун покраснел, и чуть не заплакал.

— Мастер, как ваши дела? — с тревогой спросил Ван Чун. Состояние его мастера было его главной заботой, но, судя по звуку его голоса, оно было очень плохим.

— Чун-эр, послушай меня. Ритуальный инструмент У-Цана чрезвычайно уникален. Он может преобразовать твои атаки в энергию, чтобы использовать ее против меня. Не торопись атаковать его… — прозвучал голос Старика Демонического Императора из золотого колокола.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1132. Спасение Мастера!**

— Чего?! — сердце Ван Чуна упало, и он поморщился.

Его наибольшее беспокойство заключалось в том, что ритуальный инструмент мог преобразовывать атаки извне в энергию запечатывания внутри. Такие ритуальные инструменты были самыми хлопотными в мире. Не было никаких сомнений в том, что Ведический Священный Колокол, который привез с собой Дусун Мангпоче, относится к этой категории.

Ван Чун сразу же стал колебаться.

......

Поле битвы было местом постоянных перемен. Прошло всего несколько коротких мгновений с того момента, как Ван Чун отразил атаку Кутайбы, и до того, как он бросился к Ведического Священного Колокола. Но для Хуошу Хуйцана этого времени было достаточно, чтобы его настроение полностью изменилось.

В тот момент, когда Ван Чун убил Дусуна Мангпоче, Хуошу Хуйцан почувствовал, что его внутренности загорелись желанием убить Ван Чуна, но, когда он увидел, что Ван Чун отразил полноценную атаку Кутайбы, его желание было полностью уничтожено.

Если Ван Чун уже был таким могущественным после прорыва на уровень Великого Генерала, то, как бы ни был зол Хуошу Хуйцан, он никогда не сможет убить Ван Чуна.

По крайней мере, Хуошу Хуйцан знал, что в той же ситуации он никогда бы не смог отразить небесный удар Кутайбы.

— Тибетцы, игнорируйте его. Сначала убейте этих Тан, а затем убьем паршивца! — сказал кто-то на спешном арабском.

Хуошу Хуйцану даже не нужно было поворачивать голову, чтобы понять, что это был командир мамлюков Айбак. После нескольких сражений Хуошу Хуйцан и Айбак приобрели чрезвычайно глубокое взаимопонимание, даже не нуждаясь в обмене словами, чтобы понять друг друга.

Хуошу Хуйцан несколько секунд колебался, затем сжал зубы, обернулся и бросился обратно в бой.

Ван Чун хотел спасти Старика Демонического Императора и изменить ход битвы, в то время как арабы и тибетцы так же горячо хотели добить старосту деревни Ушан и охранника в черных доспехах и положить конец этой битве.

Бум!

После мощного взрыва Хуошу Хуйцан снова вступил в бой, и на этот раз сражение было еще более напряженным. Великий Тан снова оказался в невыгодном положении.

— Достопочтенный старший, генерал Ли, Цяньли, Ван Ян! Несмотря ни на что, мы должны продержаься и купить Ван Чуну достаточно времени! — крикнул Гао Сяньчжи.

Он сражался вместе с Ван Чуном в течение нескольких месяцев, и ему не нужно было обмениваться словами, чтобы понять, что пытался сделать Ван Чун. Если бы Старик Демонический Император был спасен, Великий Тан имел бы боевую силу высшего класса, которой вместе с Ван Чуном было бы достаточно, чтобы переломить ход битвы.

Взрыв! Поток Звездной Энергии вырвался из тела Гао Сяньчжи, отбросив Абу Муслима назад.

У Гао Сяньчжи наконец-то появилась возможность влететь обратно в армию. Бум! Он немедленно использовал Искусство Восьми Высших Расколов, послав восемь огромных столбов, расположив их вокруг Кутайбы, чтобы оказать на него разрушительное воздействие.

— Гао Сяньчжи, куда ты идешь! — донесся чрезвычайно холодный и зловещий голос из-за его спины. Мгновение спустя тело Абу Муслима вскипело энергией, и появилось рядом с Кутайбой. Мощным ударом он послал черный поток энергии, который одновременно охватил Гао Сяньчжи, старосту деревни Ушан и охранника в черных доспехах.

При столкновении Гао Сяньчжи с Абу Муслимом эта битва превратилась в рукопашную схватку и стала даже более опасной, чем была раньше.

Между тем, на другом конце поля битвы Ван Чун столкнулся с беспрецедентной дилеммой. Он чувствовал, что его хозяин находится в ужасном положении, но еще более катастрофическим было то, что уникальные черты Ведического Священного Колокола делали Ван Чуна неспособным помочь.

Рев и взрывы шли один за другим, напоминая Ван Чуну, что армия Тана была в опасной ситуации.

Большое количество танских солдат умирало каждую минуту, что ухудшало положение Великого Тана.

Ван Чун должен был принять решение как можно быстрее.

Он либо сдался бы и вернулся, чтобы помочь армии противостоять Кутайбе, тем самым полностью разочаровавши своего Мастера, либо мог попытаться спасти своего мастера как можно быстрее, чтобы они оба могли вместе переломить ход битвы, но это только усилит потери армии. Но независимо от того, какой вариант он выберет, Ван Чун должен был сделать выбор в ближайшее время.

— Несмотря ни на что, я не могу сдаться! — глаза Ван Чуна вспыхнули, и он решился.

Бззз! Безграничная Психическая Энергия рванулась вперед, поглотив Ведический Священный Колокол. В то же время Ван Чун послал огромные волны звездной энергии, чтобы исследовать Священный Колокол. Ван Чун никогда не перестанет пытаться спасти своего Мастера. Если он этого не сделает, он будет сожалеть о принятом решении до конца своей жизни. Более того, эта битва требовала его помощи.

Пока Ван Чун прощупывал колокол, в его ухе прозвучал голос Старика Демонического Императора.

— Чун-эр, ты помнишь Множество Духов Морского Искусства, которому я тебя научил?

— Помню! — выпалил Ван Чун после секундного шока.

— У всего есть недостаток. Так и с мужчинами, и с ритуальными инструментами. В конце концов, даже Дао Небес не является совершенным. Хотя я не знаю, как управлять этим ритуальным инструментом или мантрой, чтобы использовать его. — когда ты сможешь найти его недостаток, ты сможешь его открыть! — сурово сказал Старик Демонический Император.

Его аура была в беспорядке, и он, казалось, был в очень плохом состоянии, но он всегда выделял чувство спокойствия и самообладания, которое заставляло других неосознанно успокаиваться.

Самым ярким аспектом Множественного Духовного Морского Искусства была его способность ощущать недостатки в теле противника, и Старик Демонический Император передал технику и ее методы Ван Чуну вчера вечером вместе со своим пониманием происхождения энергии. Но в то время как Ван Чун осознал происхождение энергии, этого нельзя было сказать о Множественном Духовном Морском Искусстве.

Между ними двумя существовал невидимый барьер, который сделал Ван Чуна неспособным постичь эту мощную технику за такой короткий период времени.

Голос Старика Демонического Императора продолжал:

— Чун-эр, я только что попробовал и уже нашел Врата Ци в ритуальном инструменте, но этого далеко недостаточно. В текущей ситуации только Врата Ци можно найти снаружи ритуального инструмента. Если мы объединим наши силы и одновременно атакуем Врата Ци, мы можем открыть ритуальный инструмент!

Ван Чун казался спокойным на поверхности, но его сердце бушевало от огромных волн при словах Старика Демонического Императора. В сфере совершенствования существовала разница, и поэтому, хотя они оба поняли происхождение энергии, Старик Демонический Император понял гораздо больше, чем Ван Чун.

Но Ван Чун постигал этот принцип только первый день. Ему было нелегко найти Врата Ци этого ритуального инструмента Святого Храма Великой Снежной Горы так же быстро, как это сделал Старик Демонический Император. Кроме того, ему не удалось культивировать Множественное Духовное Морское Искусство.

— Чун-эр, все зависит от тебя! — донесся изнутри голос Старика Демонического Императора.

Крэк!

Пальцы Ван Чуна сжались в кулак.

Времени было мало, поэтому, независимо от того, насколько это было трудно, Ван Чун должен был следовать указаниям своего мастера и найти Врата Ци Ведического Священного Колокола. Других вариантов не было.

— Мастер, будь спокоен. Я определенно спасу тебя! — Ван Чун глубоко вздохнул и успокоил свой разум, изливая всю свою психическую энергию в Ведический Священный Колокол.

С другой мыслью звездная энергия в его теле начала циркулировать в соответствии с методом Множественного Духовного Морского Искусства.

Множественное Духовное Морское Искусство могло видеть сквозь слабые стороны всех боевых искусств, а на уровне Старика Демонического Императора его можно было использовать даже для выявления слабых сторон ритуальных инструментов. Если Ван Чун хотел сотрудничать со своим мастером, чтобы открыть Ведический Священный Колокол, он должен был понять эту технику. Но Множественное Духовное Морское Искусство требовалось уничтожить до создания, и, если бы он не смог постичь еще более высокий уровень происхождения энергии, он никогда не смог бы успешно культивировать Множество Духовного Морского Искусства.

— Убью!

Вдали раздавались взрывы и крики.

Эти звуки походили на руки, постоянно тянущие нервы Ван Чуна, заставляя его бешено нервничать.

Времени нет!

Внезапно Ван Чун оставил свое тело и вылил весь свой разум в мир происхождения энергии.

Бум!

Казалось, весь мир взорвался, и Ван Чун снова вошел в мир энергии. Все объекты в мире исчезли, заменившись бесконечным светом и теплом, бесчисленные шары энергии стали быстро носитьсяь по миру, каждый со своим собственным уровнем силы.

Это был первый раз, когда Ван Чун полагался на свои силы, чтобы войти в мир энергии.

— Нашел! — Ван Чун быстро нашел положение Ведического Священного Колокола в мире энергии.

Только после входа в мир энергии Ван Чун увидел истинное лицо Ведического Священного Колокола. Это был уже не колокол, а ужасный шар золотисто-красной, магматической энергии.

Буддийская энергия гремела на поверхности этой золотисто-красной энергии, и Ван Чун мог видеть бесчисленное множество Будд различных размеров, стоящим спиной к золотисто-красным массообразующим кольцам вокруг него. Их ауры были разными, и эти десятки тысяч Будд образовывали массивное образование, ослепительное и грандиозное, внушающее благоговение у всех, кто на него смотрел.

Это истинное явление Ведического Священного Колокола!

Ван Чун с удивлением уставился на формирование. Колокол был только перевозчиком. Истинная сила Священного Колокола была в этом формировании.

Бззз! Частицы энергии, плавающие по всему миру, были взяты под контроль Психической Энергии Ван Чуна и направлены к десяткам тысяч Будд. Бум! В тот момент, когда энергетическая цепочка коснулась этого золотисто-красного образования из Будд, оно мгновенно создало массивную рябь.

В этом энергетическом мире Ван Чун мог ясно видеть, как каждый слой формирования Будд оживает, извлекая эту цепочку энергии и отправляя ее в самое ядро формации, где исчезает, слитая с чрезвычайно опасной золотисто-красной энергией, укрепляющей его.

В тот момент, когда энергетическая ветвь исчезла, Ван Чун ясно увидел массивную золотую — 卍 — проявленную в мире энергии.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1133. Океан держит все реки, великое сердце обнимает каждого**

Ом!

В тот момент, когда появилась — 卍, все золотые Будды начали петь.

Лицо Ван Чуна стало серьезным.

Существовало слишком много легенд о Священном Храме Великой Снежной Горы, самой священной земле Тибетского Плато. У него было наследство, которое охватывало более тысячи лет, и оно было и светским, и все же не совсем светским.

Верховные силы Священного Храма Великой Снежной Горы имели много неизвестных секретов. Ван Чун знал только, что фундаментальной основой их несравненных техник была мантра — Ом Мани Падме Хум, Шестислоговая Мантра. Но никто, кроме жителей Святого Храма Великого Снежной Горы не знал, какие секреты и силы содержатся в Шестислоговой Мантре.

Эти силы были совершенно чужды Центральным Равнинам, и даже в апокалиптическую эпоху, когда все различные боевые искусства были объединены, Святой Храм Великой Снежной Горы молчал о своих высших техниках.

Даже когда Ван Чун стал Главным Маршалом Мира и руководил последней силой человечества против заграничных захватчиков, он не мог общаться с монахами этого храма.

Но даже в этом случае боевые искусства Великой Снежной Горы не были непобедимы. У каждого боевого искусства был недостаток. Это был принцип, который применялся повсюду в мире, и даже Святой Храм Великой Снежной Горы не был исключением.

Ван Чун доверял словам своего мастера. До тех пор, пока он сможет найти недостаток Ведического Священного Колокола, его Врата Ци, он определенно сможет снять печать ритуального инструмента и освободить своего мастера.

Нет лучшего способа, чем Море Мира Духов, чтобы найти Врата Ци Ведического Священного Колокола. Эта техника практически не имеет себе равных, когда дело доходит до обнаружения недостатков в технике. Несмотря ни на что, я должен сначала культивировать Множественное Духовное Морское Искусство!

Мысли Ван Чуна были в смятении, и слова Множественного Духовного Морского Искусства пронеслись в его голове. Мгновение спустя его звездная энергия начала трансформироваться, разделившись на десятки тысяч нитей, которые распространились на каждую точку акупунктуры его тела, превратившись в крошечные водовороты.

Энергия в даньтянь! Преобразование точек тела в десятки тысяч даньтяней было самой основной целью Множественного Духовного Морского Искусства.

Через некоторое время Ван Чун смог использовать свой обширный опыт и совершенствование Великого Генерала, чтобы превратить каждую точку акупунктуры своего тела в энергетический вихрь.

Раздался сильный взрыв, и все десять тысяч точек закричали в унисон, но как раз в тот момент, когда энергия в этих точках акупунктуры была наиболее интенсивной, вся звездная энергия внутри них выбросилась наружу. Мгновение спустя они были полностью истощены, и миниатюрных даньтяней Ван Чуна уже не было.

Ван Чун на мгновение замер, а затем сразу же разослал свою Звездную Энергию, следуя методу, изложенному в Множественном Духовном Морском Искусстве. Но на этот раз он был еще осторожнее.

В мире энергии Ван Чун смог точно контролировать все звёзды звездной энергии, чтобы распространять их в своих точках акупунктуры. Теперь, когда он был Великим Генералом, его контроль над Звездной Энергией достиг уровня, который большинство людей даже не могли себе представить. Даже другие Великие Генералы не могли с ним сравниться.

Теперь, когда у него был некоторый опыт, он смог заставить звездную энергию в своих точках акупунктуры циркулировать более стабильно. Он смог оставаться дольше, но через несколько мгновений раздался сильный грохот, свидетельствующий о том, что он снова потерпел неудачу.

Без разрушения не может быть творения, и только после разрушения может быть успех.

Множественное Духовное Морское Искусство требовало, чтобы совершенствующийся совершенствовался, а затем разрушал своех совершенствование, и только тогда они могли начать совершенствовать технику. Но даньтянь Ван Чуна бушевал и набухал энергией. Он обнаружил, что невозможно сохранить его звездную энергию в одном месте.

— Чун-эр, твой талант уже невероятен и вызывает удивление. Я объяснил тебе это только один раз, и ты уже способен совершенствовать Множественное Духовное Морское Искусство до такого уровня, доказывая, что суждение твоего учителя было правильным. Но ты не понимаешь принципа, лежащего в основе происхождения энергии. Твой мастер спрашивает тебя, почему океан может вместить все реки, а великое сердце великое охватывает все? — голос Старика Демонического Императора снова прозвучал в голове Ван Чуна. Его психическая энергия была связана с энергией Ван Чуна, поэтому он молча наблюдал за прогрессом ученика.

— Это…

Ван Чун замер. Он никак не ожидал, что его учитель задаст ему такой вопрос в такое время, но Ван Чун знал, что в этом вопросе есть глубокий смысл.

— Потому что океан имеет гораздо большую емкость, чем реки, ручьи и озера? — прощупал Ван Чун.

— Ха-ха, твой ответ можно считать правильным, но твой мастер спрашивает тебя, если емкость — это все, что нужно, почему полная река затопляет, а полная луна убывает? — сказал Старик Демонический Император.

— Это… Ван Чун сразу же потерял дар речи.

— Так… это потому что у нее есть место?

— Ха-ха, ты действительно умный, понимающий с полуслова! — сказал Старик Демонический Император довольным тоном. — Правильно. Океан может вместить все реки, и великое сердце может охватить все не потому, что они большие, а потому, что у них есть пространство. Только с пространством можно поместить больше вещей, океан может вместить все реки. Чун-эр, твой дантянь в настоящее время переполнен. Именно поэтому твои акупунктурные очки не могут содержать Звездной Энергии. Твой даньтянь не пуст, так что ты не можешь развивать Множественное Духовное Морское Искусство. Только решив этот вопрос, вы можете добиться успеха.

— Итак, мой даньтянь полон, поэтому я должен сделать пустой даньтянь, и с точки зрения пространства, нет ничего более просторного, чем мир. Слова мастера означают, что я должен сделать свой внутренний даньтянь внешним даньтянем, рассматривая весь мир как пустой Даньтянь, способный удержать мою энергию? — пробормотал Ван Чун.

Бузз!

Ведический Священный Колокол внезапно замолчал. Даже Старик Демонический Император был озадачен словами Ван Чуна.

Его первоначальное намерение состояло в том, чтобы Ван Чун опустошил часть своего даньтяня. Хотя это нельзя считать «разрушением своего совершенствования», оно достигало аналогичного эффекта. Ван Чун не смог бы культивировать Множественное Духовное Морское Искусство до его уровня, но он получил бы от шестидесяти до семидесяти процентов пути туда, вполне достаточно, чтобы увидеть недостатки во всем на свете, включая Ведический Священный Колокол.

Но Старик Демонический Император никак не предполагал, что мышление Ван Чуна будет настолько нетрадиционным, что он подумает об идее использования бесконечной пустоты, чтобы служить даньтянем после того, как кто-то уничтожил свое совершенствование.

— Чун-эр, даже твой мастер не пытался сделать то, что ты предложил. В отличие от твоего, даньтянь твоего учителя уже сломлен, поэтому твой мастер не может определить, правильно ли ты понимаешь или нет. Но, если ты добьешься успеха, твои достижения в Множественном Духовном Морском Искусстве намного превзойдут мастерство твоего мастера, возможно, даже создателя.

У человеческого воображения есть свои пределы, ограниченные тем, что люди знают, и миром, в котором они живут.

Даже Демонический Императорский Старик не мог определить, преуспеет ли Ван Чун, но теоретически, в идее Ван Чуна не было ничего плохого.

Но у Ван Чуна не было времени думать о таких вещах. Если он мог спасти своего мастера как можно быстрее, ему было все равно.

Бузз!

Несколько мгновений спустя Ван Чун изменил свой план. Он еще раз влил свою звездную энергию в точки акупунктуры своего тела, но на этот раз он развернул нити звездной энергии в направлении, противоположном тому, что было указано.

В то же время он представил мир своим даньтянем, в то время как точки акупунктуры его тела стали точками акупунктуры мира.

Возможно, это совсем не так…

Ван Чун вдруг поднял голову в понимании, глядя на безграничный мир энергии. Человеческое тело было одним миром, так почему небо и земля могут быть другим миром?

Если посмотреть внимательно, то большие и маленькие частицы энергии, путешествующие по небу и земле, были звездной энергией, текущей через человеческое тело. И разве эти драконоподобные потоки энергии более высокого уровня не были меридианами человеческого тела? И с определенной точки зрения, не кажется ли, что эти различные цвета и оттенки энергии формируются в «органы» человеческого тела?

Эта мысль заставила Ван Чуна почувствовать, как облака разошлись, и солнце ярко засветило над миром.

Румбл!

Мгновение спустя, словно в ответ на изменение мышления Ван Чуна, воздух на десятки футов вокруг него начал кипеть, как кипящая вода. И что еще более непостижимо, энергия начала расти, «артерии» разных цветов начали изгибаться и выпирать по мере того, как обретали форму.

Конец каждой «артерии» был прикреплен к поре на теле Ван Чуна, создавая странное, таинственное и удивительное зрелище.

Но мгновение спустя все эти изображения исчезли, и из тела Ван Чуна раздался взрыв.

Ван Чун уже достиг чрезвычайно высокого уровня после прорыва на уровень Великого Генерала, но теперь все его поры превратились в даньтянь, каждая из которых была наполнена звездной энергией, и его сила снова увеличилась.

— Как это могло произойти? В это время, вероятно, единственным человеком, у которого было время и силы наблюдать за позициями людей на поле битвы, был Далун Руозан.

Он был гражданским министром, а не военным генералом, и как стратегу и тактику ему нужно было наблюдать за всем полем боя и понимать все его тенденции.

Далун Руозан понятия не имел, что случилось с Ван Чуном, но по изменению ауры Ван Чуна он мог сказать, что жестокий противник У-Цана становится все более могущественным и грозным.

Далун Руозан почувствовал, что Ван Чун теперь приравнивается к Гао Сяньчжи и Абу Муслиму, даже превосходя их в некоторых аспектах.

Далун Руозан никогда раньше не сталкивался с таким противником. Ван Чун сражался с Айбаком и Зиядом, отразил две атаки от Кутайбы и был атакован бесчисленными арабскими кавалеристами, но Ван Чун не только не ослабел, но и его сила возросла. Он был в десятки раз более угрожающим, чем раньше, из-за чего Далун Руозан чувствовал себя крайне неловко.

Кутайба, Абу Муслим, все зависит от вас. В любом случае, вы должны избавиться от них как можно быстрее и сломить Формирование Крови Девяти Драконов Великого Тана!

Далун Руозан был в отчаянии от беспокойства, его взгляд подсознательно поворачивался к богоподобной и сияющей фигуре вдалеке.

Все планы были реализованы. Последний и самый важный шаг — победить Великий Тан!

Только это даст гарантию того, что все жертвы не были напрасными. Только это наполнило бы жертву Дусуна Мангпоче смыслом!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1134. Демонический Император возвращается живым!**

Ван Чун не обращал внимания ни на что другое. Его разум был полностью сосредоточен на мире энергии и Ведическом Священном Колоколе.

— Какое странное чувство. Так вот оно какое Множественное Духовное Морское Искусство! — пробормотал Ван Чун.

Теперь, когда он вырастил самые базовые поры даньтяня по всему телу, его меридианы и кровеносные сосуды также изменились, изменив восприятие мира Ван Чуном. Раньше, наблюдая за энергетическим миром, Ван Чун мог ощущать только размер энергии и интенсивность их блеска, как будто он рассматривал двухмерную плоскость.

Но теперь, когда он осознал основную форму Множества Духовного Морского Искусства, сделав весь мир своим «внешним даньтянем» — все изменилось.

Ван Чун мог чувствовать не только силу энергии, но и то, как она двигалась, плыла или дрожала. Это было похоже на переход из двухмерного мира в трехмерный.

В своей способности чувствовать детали различных энергий, Ван Чун поднялся на совершенно новый уровень.

Ван Чун быстро сделал Ведический Священный Колокол целью своего нового восприятия. Внезапно сложное и огромное образование из десятков тысяч золотых Будд разных размеров стало совершенно другим.

Ван Чун чувствовал, что каждый из этих золотых Будд движется, слегка вибрируя в мире энергии. Его понимание этого мира энергии было уже не поверхностным, а таким ясным, как будто он читал открытую книгу.

— Нашел! — Ван Чун внезапно перевел взгляд на крошечный вихрь энергии на Ведическом Священном Колоколе. Это был чрезвычайно слабый вихрь, скрытый под огромным золотым сиянием формации Будды, что делало его чрезвычайно трудным для поиска. Более того, вибрирующие золотые Будды смогли полностью заглушить ауру этого энергетического вихря.

У Ведического Священного Колокола просто было слишком много энергии. На начальном уровне совершенствования Ван Чун просто не мог заметить этот вихрь.

Любой ритуальный инструмент оставлял бы точку входа, куда пользователь мог вставить Звездную Энергию, и Ведический Священный Колокол не был исключением. Он определенно будет иметь точку, где пользователь может максимизировать энергию, которую вкладывает. Это был черный ход к ритуальному инструменту.

Кроме того, у каждого ритуального инструмента был создатель. Независимо от того, сколько энергии было у этого создателя, существовала точка, с которой началось построение ритуала, которая не могла быть устранена. Ее можно было только скрыть или спрятать, настолько, что ее было бы почти невозможно обнаружить. Это и были Врата Ци, которые искал Ван Чун.

— Чудесно!

Воодушевленный, Ван Чун немедленно начал общаться со Стариком Демоническим Императором.

— Мастер, давай нанесем удар как изнутри, так и снаружи, чтобы открыть ритуальный инструмент!

— Три!

— Два!

— Один!

Взрыв!

На счет «один», Ван Чун и Старик Демонический Император немедленно ударили ладонями по Ведическому Священному Колоколу.

Бонг!

Звон был почти невероятно громким. Весь Ведический Священный Колокол яростно задрожал, яростно гудя, и его энергия преватилась в оползень, заставляя землю дрожать и стонать.

Волны энергии под ногами Ван Чуна разрывали один слой камня за другим.

Золотой колокол казался тяжелым, как гора. Земля под ним постоянно дрожала, но не двигалась. Несмотря на то, что они нашли внутренние и внешние Врата Ци золотого Священного Колокола, они по-настоящему не активировали колокол, поэтому все, что им удалось сделать, это слегка встряхнуть его.

— Прочь с дороги!

Когда грохот золотого колокола начал исчезать, Ван Чун увидел, что его Мастер не может выйти. Его глаза покраснели, а из его тела вырвалась сила, и он направил ее всю к внешним воротам Ци Ведического Священного Колокола, как мощное цунами. В то же время, Ван Чун также послал всю свою потрясающую Психическую Энергию в золотой колокол.

Бууум! Взрыв, казалось, потряс весь мир и даже небеса. Ван Чун замолчал и стал неподвижно, а его налитые кровью глаза всё смотрели на золотой колокол.

По прошествии времени, что казалось секундой, а также бесконечными эпохами, стук! Щелка пространства появилась под золотым колоколом.

— Мастер! Поспеши!

Ван Чун изо всех сил старался противостоять Священному Колоколу. Все вены на его теле выпирали. Буддийская энергия многих поколений Высоких Монахов Святого Храма Великой Снежной Горы, построенная за тысячи лет, была невероятно трудной для противостояния для Ван Чуна. Более того, присущие ритуальному инструменту отталкивающие способности были просто слишком велики. Даже маленькая трещинка может в любой момент исчезнуть.

Ван Чун нетерпеливо смотрел. Вдруг, изнутри Ведического Священного Колокола внезапно вырвалась огромная сила, расширяющая щелку до размера пропасти.

Свист! Из-под золотого колокола вырвалась фигура пожилого человека. Шестиметровый золотой колокол с грохотом упал обратно на землю.

Пыль вырвалась из-под колокола, поднимаясь на десятки футов в воздух.

— Мастер!

Ван Чун взволнованно бросился обнимать своего мастера.

— Чун-эр, ситуация ужасна. Твой мастер израсходовал слишком много энергии, пытаясь разобраться с этим золотым колоколом, и больше не может противостоять Кутайбе. Ты понял источник энергии, прорвался на уровень Великого Генерала, а также выучил Морское Искусство своего Мастера. Твой учитель научил тебя всему, что знает, и теперь все зависит от тебя!

Старик Демонический Император был в крайне плохом состоянии. Его аура была в хаосе, его одежда была покрыта пятнами крови, и все его тело источало крайнюю усталость.

Он сильно истощил себя уже в битве с Кутайбой, а затем Дусун Мангпоче застал его врасплох и сумел поместить его под Ведический Священный Колокол. Печать этого Священного Колокола, укрепленная поколениями Высоких Монахов, поглотила еще больше его энергии.

Если бы Старик Демонический Император был в расцвете сил, а его Даньтянь не пострадал, тогда ему нечего было бы бояться, но, с разбитым Даньтянем, он не мог вести длительные сражения. Добавляя к этому время, которое он провел, сопротивляясь печати Ведического Священного Колокола, он больше не был готов к крупной битве.

То, что он был способен выжить, сохранить столько сил и даже найти внутренние Врата Ци Ведического Священного Колокола было поистине удивительным. Такой подвиг был просто немыслим!

Но именно из-за этого немыслимого подвига Старик Демонический Император больше не мог противостоять Кутайбе.

— Ах!

Старик Демонический Император едва успел промолвить, как в воздухе разразился крик. И после этого по полю битвы пронеслись ударные волны энергии, как будто наступил апокалипсис.

— Это из Великого Тана!

Ван Чун и Старик Демонический Император подняли головы и повернулись в шоке, чтобы увидеть ситуацию.

Перед первой линией обороны высоко в воздухе висела фигура, и кровь хлестала по его телу.

— Чжао Фенчэн!

Зрачки Ван Чуна сузились. Он был чрезвычайно знаком с силуэтом Чжао Фэнчэна.

Ван Чун осмотрел поле битвы и немедленно остановился на другой фигуре.

— Это Зияд!

Некий человек был спрятан за другими солдатами, прямо под Чжао Фэнчэном. Океанское Кольцо летело обратно в его руку.

Зияд был Великим Полководцем Аравийской Империи: никто не ожидал, что он смешается со строем регулярных солдат, чтобы устроить засаду Чжао Фэнчэну, тяжело ранив его одним ударом.

Чжао Фэнчэн был изначально слабее Зияда, и он тем более не мог противостоять Зияду, попав в засаду.

— Убейте их!

Ледяной голос Зияда был полон намерений убийства. Без малейшего колебания Зияд немедленно бросился к Чэну Цяньли.

Работая вместе, Кутайба, Абу Муслим, Хуошу Хуйцан, Айбак и Зияд немедленно отбросили Великий Тан далеко назад. И это было только начало: скрытая атака на Чжао Фэнчэна вызвала эффект падающего домино. Бззз! В мгновение ока массивный луч золотого Ци Меча, столь же внушительный, как гора, обрушился на седовласого старосту деревни Ушан, который был отвлечен тяжелым ранением Чжао Фэнчэна.

Время этого удара было идеальным. Даже человек уровня старосты деревни Ушан не смог от него уклониться.

— Ах!

С пронзительным криком, староста деревни Ушан был поражен мечом Кутайбы. Его пожилая фигура задрожала и выплюнула кровь, его тело отлетело назад, как тряпичная кукла, и ударилась в одну из высоких стальных стен, залив ее кровью.

Бум!

Ван Чун и Старик Демонический Император задрожали, словно их ударила молния. Отдаленные солдаты династии Тан в тревоге начали плакать, и даже охранник в черной броне побледнел.

Успешная скрытая атака Зияда нарушила баланс в этой битве, позволив Кутайбе и его невероятной силе тяжело ранить старосту деревни Ушан. Староста деревни Ушан непрерывно страдал от скрытой болезни, и был уже очень стар. Постоянные сражения и два удара из Кутайбы нанесли ему больше ран, чем когда-либо прежде.

Без поддержки старосты деревни Ушан линия обороны Великого Тана оказалась в большой опасности. Теперь никто не мог противостоять Кутайбе.

— Плохо!

— Потрачено!

Ван Чун и его Мастер стали смертельно бледными. Не долго думая, Ван Чун моргнул, и немедленно унес своего мастера вдаль. Хотя реакция Ван Чуна была быстрой, он был слишком медленным. В этой битве обе стороны сражались за время.

Кутайба все это время подавлял старосту деревни Ушан, сосредотачивая больше половины своих нападений на него.

Хотя охранник в чёрной броне был могущественным, у Кутайбы был более высокий уровень совершенствования. Страж в черных доспехах самостоятельно никогда не сможет остановить Кутайбу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1135. Обновление, Императорский Великий Генерал!**

— Сегодня день твоего уничтожения!

Жесткий и бесчувственный голос Кутайбы прозвучал по всему миру, заглушая крики, стук копыт, стук оружия, вой ветра… Все другие звуки стали почти не слышны. Теперь, когда весь мир, казалось, вот-вот развалится, вдруг в их ушах прозвучал оглушительный голос.

Золотой свет, такой же яркий, как солнце, засверкал под пасмурным небом. Даже эти несколько десятков человек могли ясно видеть Кутайбу. Кго волосы развевались в воздухе, его тело ослепляло золотым светом его потрясающего Ци Меча.

В этот момент Кутайба казался могущественным и огромным божеством, стоящим над небом, землей, бесчисленной кавалерией и трупами, покрывающими землю. Каждый, кто видел этого человека, чувствовал себя жалким и незначительным вплоть до самых глубоких частей своей души.

Взрыв!

Секунду спустя произошел мощный взрыв. Время замедлилось до состояния сна, и луч золотого Ци Меча длиной в десятки тысяч футов ударил в небо, разрывая темные облака. С громоподобным грохотом он ударил уравновешенное и внушительное тело охранника в черных доспехах и отправил того в полет.

— Убью!

Рев десятков тысяч людей наполнили воздух. В тот момент, когда Кутайба послал в полет охранника в черных доспехах и ранил его, многочисленные ореолы войны на теле солдат армий высшего класса Тана замерцали, как свечи, а затем погасли.

Теперь напали Айбак, Хуошу Хуйцан, Зияд и все остальные. Но на этот раз их целями были не Староста деревни Ушан или охранник в черной броне, а элитные армии Тана.

Бум бум бум!

Звуки взрывов раздались из облаков пыли и воздух наполнили крики. Солдаты Божественной Военной Армии, Армии Божественной Тюрьмы, Армии Драконьих Жеребцов и Лазурной Боевой Армии были подброшены в воздух, а безграничная Звездная Энергия разорвала их органы.

Кровь и конечности посыпались с неба.

Эти первоклассные солдаты, отточенные в бесчисленных пограничных битвах Великой Династии Тан, могли любой элитной арабской армии, но они были неспособны противостоять тем, кто стоял у самого руля силы, Императорским Великим Генералам!

Великий Тан немедленно понес серьезные потери.

И это было еще далеко от завершения.

— Убью! В давке копыт десятки тысяч арабских и тибетских солдат бросились врассыпную, их глаза были налиты кровью и намерения убийства. Хотя эта битва длилась не очень долго, арабы и тибетцы также понесли тяжелые потери.

Армия трехстороннего альянса первоначально насчитывала около ста тысяч солдат, но к настоящему времени их осталось только около пятидесяти тысяч. Более того, в самом начале их армия состояла из почти пятисот тысяч солдат!!!

Как эти потери не могут быть шокирующими!

Огонь ярости уже давно накапливался в их сердцах. Теперь, когда у них появился такой шанс, все арабские и тибетские всадники взревели, и они разогнали своих лошадей до предельной скорости.

Бум!

Как огромная волна бьет по берегу, бесчисленные боевые кони врезались в линию обороны Тан с оглушительным ударом. Через несколько коротких минут линия обороны начала опасно сгибаться.

— Отступление! Уходим! Все отступают!

Вдалеке раздался панический рев. Сердце Ван Чуна вспыхнуло беспокойством, и он безумно бросился к полю битвы. Он двигался как молния, покрывая десятки тысяч футов за секунды, оставляя белые шрамы в воздухе. Его остаточные изображения можно было увидеть по всему полю боя.

Впервые в жизни Ван Чун оказался очень медленным. Звездная энергия бурлила в его теле, на грани взрыва даньтяня.

Быстрее! Быстрее…

Когда мимо него пронесся ветер, все тени стали размытыми. Руки Ван Чуна сжались в кулаки, и его челюсти могли практически прокусить сталь. На этом огромном поле битвы в Таласе любой арабский или тибетский солдат, который встал на пути Ван Чуна, отправлялся в полет.

Ван Чун проложил длинный и прямой путь через плотные вражеские ряды, и бесчисленные солдаты мгновенно превращались в пыль при первом же контакте с его Звездной Энергией. Скорость Ван Чуна была чрезвычайно высокой, но для этого постоянно меняющегося поля битвы она казалась довольно медленной.

— Ах!

Раздался еще один крик, и арабская кавалерия ворвалась в рады солдат Тана, вырубая их сотнями своими блестящими ятаганами. В этом столкновении было убито от шести до семи тысяч солдат баллист Су Ханьшаня.

Из всех солдат Великой Династии бывшие бандиты и разбойники были самыми слабыми, поэтому они также понесли самые большие потери от атакующей арабской конницы. Один за другим солдаты баллист бежали от арабов, а их кровь рекой лилась на землю.

— Вы ищете смерти!

Ван Чуну казалось, что его глаза вырвутся из глазниц. Бум! Он выстрелил вперед, словно пушечное ядро, врезавшись в плотные ряды арабской кавалерии. Крики пронеслись по воздуху вместе с его кровью и плотью. Золотые потоки звездной энергии стали распространяться от Ван Чуна, словно драконы, превращая в пыль бесчисленных арабских и тибетских всадников.

— Осторожно!

— Остановите его!

Ван Чун двигался слишком быстро, и его внезапное нападение привело Айбака, Хуошу Хуйцана и Зияда в состояние паники. Все трое ранее обменивались ударами с Ван Чуном и после этого плохо себя чувствовали, поэтому они смотрели на него с большим опасением.

— Хватка Фараона!

— Вайрокана Будда!

— Свирепый прилив океана!

Три Великих Генерала объединили свои силы. Разъяренный рев фараона, пение Будды и вой океанского кольца, вращающегося в воздухе, вызвали громкий шум. Три различных, но одинаково мощных потока Звездной Энергии, как могучие волны, устремились к Ван Чуну, давя на него, как гора.

Комбинированной атаки этих трех человек было достаточно, чтобы вызвать землетрясение, и любой был бы потрясен. Даже другие Великие Генералы не смогут блокировать комбинированные атаки этих троих.

— Ван Чун, берегись!

Свет и пламя наполнили мир. Гао Сяньчжи в настоящее время вместе с раненым охранником в черных доспехах едва сдерживал Кутайбу и Абу Муслима, но даже в этом случае он обращал внимание на изменения на поле битвы. Увидев Айбака, Хуошу Хуйцана и Зияда, нападающих на Ван Чуна, он сильно забеспокоился.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян! — яростно заревел Ван Чун.

Его глаза были холодными и пугающими, когда он бросился прямо к этим атакам. Импульс Ван Чуна полностью доминировал над его тремя противниками.

Бум!

В тот момент, когда Ван Чун атаковал, мир, казалось, превратился в бурный океан. Вся энергия происхождения и звездная энергия начали безумно вращаться вокруг Ван Чуна.

Даже разрушительные потоки, выпущенные Айбаком, Хуошу Хуйцаном и Зиядом, начали искажаться и отклоняться от курса из-за Великого Искусства Творения Иньян на Небесах Ван Чуна.

— Чего?

— Как это возможно?

Все трое слегка побледнели, и почувствовали, что их звездная энергия выходит из-под контроля. Не было никого, кто мог бы ступить на уровень Великого Генерала без Звездной Энергии, которая была бы такой же твердой, как камень. А еще, все Великие Генералы постигли часть принципов мира. Растрясти их звездную энергию было чрезвычайно сложно, а взять ее под контроль было практически невозможно.

Но Ван Чун сделал это.

Он полностью отклонил атаку Верховного Великого Генерала, заставив ее отклониться от своего первоначального курса. Это было просто невозможно! Способности Ван Чуна полностью превзошли их воображение.

Бум бум бум!

Мгновение спустя три потока Звездной Энергии, вызванные троими Великими Генералами, повернулись друг против друга, вызвав цепь взрывов.

— Аааах!

Застигнутые врасплох, многочисленные арабские кавалеристы были захвачены этими взрывами и уничтожены бурной энергией.

Битва на высоком уровне между Великими Генералами не была тем, в чем могли участвовать такие обычные солдаты как они.

Битва была далека от завершения. Хуошу Хуйцан, Айбак и Зияд одновременно застонали и скривились, в унисон отступая. Когда они отступили, плюшплюшплюш! Кровавый туман вырвался от их тел.

Теперь, когда Ван Чун был Великим Генералом, он, наконец, смог использовать всю мощь Великого Искусства Творения Неба Иньян. Даже Звездная Энергия Великих Генералов не могла устоять перед его поглощением. Через секунду все трое получили ранения, кровавый туман вырвался из их тел и устремился к Ван Чуну.

Великое Искусство Творения Небес Иньян было высшим злым искусством мира, и именно эта ужасная сила заставляла экспертов многочисленных сект опасаться и почитать Старика Демонического Императора. Бесчисленные кровавые бури разражались в мире боевых искусств из-за этого злого искусства.

Это злое искусство обладало непреодолимым искушением для всех мастеров боевых искусств. Они были бы непобедимы против экспертов того же уровня, и были бы способны пойти один против трех. Даже против более многочисленных противников Искусство Творения Великого Иньян на Небесах все же сможет с легкостью выполнить свою задачу.

— Ах!

Хотя Айбак, Хуошу Хуйцан и Зияд быстро ушли из-под удара, этого нельзя сказать о арабских и тибетских солдатах.

Бабах! В мгновение ока бесчисленные солдаты упали на землю, а в воздухе остался висеть только лишь кровавый туман.

Ван Чун поглотил весь туман. И когда он поглотил последний клочок тумана, земля на несколько десятков шагов вокруг него покрылась трупами. В живых не осталось почти никого.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1136. Вся армия отступает!**

— Ярость Асмодая!

Когда Айбак, Хуошу Хуйцан и Зияд отступали назад, к Ван Чуну приблизился еще один сильный энергетический шторм. Фигура появилась в воздухе перед Ван Чуном, шагая по нему, как бог демонов. Одна из ее рук была покрыта бронзовой перчаткой, излучавшей жуткий свет.

Абу Муслим!

Выражение лица Ван Чуна стало холодным: он сразу узнал этого человека.

Арабский губернатор Востока, увидев трех Великих Генералов в плохом положении, наконец-то почувствовал необходимость атаковать Ван Чуна.

Глаза Ван Чуна замерли, и он остановил тяжелый удар Абу Муслима. Без малейшего колебания он сильно ударил сам.

Кланг! Самый большой из золотых ореолов у ног Ван Чуна внезапно поднялся из земли и слился с энергией кулака Ван Чуна.

Рааааа! Под взглядами бесчисленного количества людей, энергия золотого кулака Ван Чуна превратилась в могучего дракона, который с бурной черной энергией ударил по крутому кулаку Абу Муслима.

Взрыв!

Два кулака столкнулись, и окружающее пространство мгновенно покрылось паутиной трещин, словно разбитое зеркало.

В этом столкновении Ван Чун оставался неподвижным, но плечи Абу Муслима вздрогнули, и он сделал небольшой шаг назад.

— Это невозможно!

Абу Муслим напал с яростным импульсом и пугающей аурой, но удар Ван Чуна заставил все его тело дрожать.

Не так давно Ван Чун был командиром династии Тан, который не был очень силен, но мог полагаться на свой интеллект, чтобы влиять на ход битвы. И все же спустя всего несколько дней Ван Чун смог сражаться наравне с ним, хотя одна из причин, почему он потерпел поражение в этом столкновении, заключалась в том, что он был в воздухе, и ему не на чем было закрепиться.

Но Абу Муслим смог сказать, исходя из этого удара, что сила Ван Чуна возросла до абсурдного уровня. Его сила теперь была на том же уровне, что и у губернатора Востока, или, может быть, даже немного выше.

— Хммм!

В тот момент, когда Ван Чун оттолкнул Абу Муслима, раздался звук, который заставил бы любого дрожать от страха. Прежде чем Ван Чун успел среагировать, в его голову вонзилась золотая вспышка молнии, тяжелее горы Тай.

— Кутайба!

Глаза Ван Чуна сузились, мышцы напряглись, и его череп словно взорвался. Все его чувства были подавлены беспрецедентным чувством опасности. Не задумываясь, тело Ван Чуна разразилось золотым сиянием. Золотые ореолы вырвались из его тела и выпустили бешеные волны звездной энергии.

— Великое Искусство Искажения!

Все вокруг Ван Чуна начало искажаться.

Бум!

Ударил Ци Меча Кутайбы. После столкновения этого Ци Меча с энергией Ван Чуна вспыхнул свет, в тысячу раз более ослепительный, чем солнце, пронизанное разрушительной силой, которая заставила бы любого отступить. В момент этого взрыва Ван Чун откатился назад на несколько десятков футов, а его ноги выкопали две длинные борозды в скале.

— Черт!

Ван Чуну удалось стабилизироваться, и когда он смотрел на эту богоподобную фигуру в воздухе, бесчисленные мысли промелькнули в его голове. Хотя ему удалось отразить удар, обе его руки пострадали от ужасной силы удара. И внутри своего тела, где никто не мог видеть, Ван Чун почувствовал, что несколько его кровеносных сосудов лопнули, не в силах выдержать такое большое давление.

Мне не хватает времени! — сказал себе Ван Чун, и его глаза стали острыми и злобными.

Хотя он был теперь на уровне Великого Генерала и мог в одиночку победить Айбака, Хуошу Хуйцана и Зияда, с момента его прорыва прошло слишком мало времени. Отсутствие времени для стабилизации его основ и устойчивого совершенствования означало, что между ним и Кутайбой был большой разрыв. Хотя обычные люди не считали бы этот разрыв очень большим, его было достаточно, чтобы полностью определить ход этой битвы.

— Ли Сие, Цун Цзыань, Цуй Пяоци, оставьте Талас и заставьте армию уходить на полной скорости!

Мысли Ван Чуна были в смятении, его волосы развевались на сильном ветру.

Его отец был тяжело ранен, как и Чэн Цяньли, Староста деревни Ушан, охранник в черной броне, Старик Демонический Император… Вся армия Тана, кроме него самого и Гао Сяньчжи, имела тяжелые травмы.

И в последние несколько коротких мгновений армия Сюаньу, Армия Божественной Тюрьмы и другие элитные танские армии понесли серьезные потери от массового нападения арабов и Великих Генералов, таких как Хуошу Хуйцан.

Армия баллист Су Ханьшаня также понесла серьезные потери.

Им удалось провести последние несколько дней этого сражения, едва получив ранения, но в этом последнем сражении все баллистические болты были выпущены, поэтому двадцать пять тысяч солдат баллист немедленно понесли тяжелые потери. Осталось только около двенадцати тысяч, а остальные погибли в бою.

Общая численность боевой силы Великого Тана на этом поле битвы составляла около тридцати тысяч человек, и их количество падало с пугающей скоростью. Если бы они не отступили сейчас, Ван Чун и Гао Сяньчжи могли бы остаться в живых, но остальная армия была бы уничтожена и похоронена.

Бззз! Земля грохотала. Первоначально солдаты Великого Тана были готовы сражаться до смерти, но приказ Ван Чуна заставил их колебаться. Военные приказы были незыблемы, как гора, и, несмотря ни на что, Ван Чун всегда занимал чрезвычайно высокое место в сердцах солдат. Более того, Формирование Крови Девяти Драконов находилось в заключительной стадии распада. Если они проявят упрямство, все они умрут.

— Отступаем!

Ли Сие вынул свой гигантский меч и неохотно сказал:

— Слушайте мой приказ! Кавалерия Ушан останется прикрывать отступление! Все остальные, отступайте на полной скорости!

Приказ Ван Чуна в сочетании с авторитетом Ли Сие в армии окончательно убедили людей отступить.

— Убьюююю! Отомстим за наших братьев!

Солдат баллисты был так полон жажды крови, что даже не услышал приказ. Он заботился только о том, чтобы идти вперед, и в его глазах была только арабская кавалерия. Но мгновение спустя ладонь схватила его и потянула назад.

— Стоп! — сурово сказал Су Ханьшань.

Его голос был спокойным и бесстрастным. Но для этого солдата баллисты он был похож на раскат грома. Он немедленно остановился, а его тело застыло в воздухе.

Су Ханьшань посмотрел на эту знакомую фигуру и сказал:

— Я знаю, что ты чувствуешь, но военные приказы не могут быть проигнорированы. Я верю, что у лорда-генерального защитника есть свои причины. Верь в него!

У Су Ханьшаня в жизни никогда не было никого похожего на друга, поэтому Ван Чун был первым, кого он признал таким. Будь то в умении или смелости, даже такой гордый человек, как Су Ханьшань, был вынужден восхищаться им. Вот почему он прошел большое расстояние до Цыси, чтобы помочь Ван Чуну обучить новую армию баллист, а затем поспешил в Талас.

Су Ханьшань определенно не боялся смерти, и, если бы любой другой Великий Генерал отдал приказ, Су Ханьшань никогда бы его не послушал. Но, если приказ отдал Ван Чун, ему пришлось долго и усердно думать.

— Отступаем!

Су Ханьшань махнул мечом, и солдаты баллист немедленно начали отступать.

— Вы действительно думаете, что можете уйти? — раздался позади них холодный голос.

Кутайба, одетый в золотые доспехи, положив руки на меч, глядя на них глазами, острыми, как у ястреба. Его внимание было приковано к Ван Чуну, но, когда он заметил, как отступают десятки тысяч танских солдат, его лицо стало холодным. Бум! Великолепный луч золотого Ци Меча пролетел над головой Кутайбы, простираясь на десятки тысяч футов в небо.

— Кутайба, твой противник — я!

Меч Кутайбы собирался нанести тяжелые потери армии Тана. Но Ван Чун немедленно бросился вперед, чтобы отразить его.

— Ты ищешь смерти! Ты мне не подходишь!

Глаза Кутайбы источали презрение, и он даже не взглянул на Ван Чуна, а его разрушительная атака даже не замедлила свое развитие.

Румбл! В тот момент, когда Ван Чун рванулся вперед, Кутайба ткнул правой рукой. Мгновение спустя другой ослепительный луч Ци Меча ударил Ван Чуна.

Тот факт, что Кутайба мог нанести две атаки одного и того же уровня ужасающей силы одновременно, заставил Гао Сяньчжи мгновенно забиться в агонии. Совершенствование Кутайбы в сочетании с таинственным Могуществом Бога создавало абсурдный уровень силы. Мало того, Гао Сяньчжи чувствовал, что Кутайба, похоже, в этой битве стал еще сильнее.

Казалось, что он постоянно переваривает опыт, полученный от сражения со своими противниками, и использует его для своего укрепления.

Эта мысль охладила сердце Гао Сяньчжи. Он внезапно понял, почему Кутайба был известен как Бог Войны Аравии. Это был не просто вопрос его силы.

— Ван Чун, берегись! — с тревогой крикнул Гао Сяньчжи.

В мгновение ока Гао Сяньчжи ударил, и столпы Искусства Восьми Ультимативных Заклинаний вырвались вперед, чтобы помешать Абу Муслиму, который готовился напасть на Ван Чуна.

Это все, что мог сделать Гао Сяньчжи.

— Искусство Великого Разрушения!

Видя, что Кутайба собирался одновременно помешать ему и нанести ужасный урон танским элитным солдатам, Ван Чун разразился звездной энергией. Его глаза покраснели, и он использовал последний и самый мощный прием Великого Искусства Творения Неба Иньян.

Никто не мог описать силу этого приема. В тот момент, когда он использовал его, казалось, ударила молния, и мгновение спустя все вокруг него покрылось яростной рябью.

Весь свет на сотни футов вокруг него исчез, погрузив все вокруг в полную темноту. И эта тьма содержала удивительно мощную разрушительную энергию.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1137. Финальная битва!**

Бузз!

Первоначально Кутайба был сосредоточен на отступающей армии Тана, но в тот момент, когда Ван Чун атаковал, он немедленно поморщился и повернул голову. Его презрительные глаза мгновенно стали торжественными и мрачными.

Великое Искусство Разрушения!

Это был высочайший уровень Творения Великого Неба Иньян. В великой войне Старик Демонический Император когда-то полагался на этот прием, чтобы убить десятки экспертов праведных и злых фракций и более тысячи экспертов, принадлежащих к различным сектам. Благодаря этому подвигу Старик Демонический Император прочно утвердил свой высший статус в мире боевых искусств и получил титул «Демонический Император». Этот прием может разорвать пространство и вытянуть самую чистую разрушительную энергию из глубины пустоты, чтобы атаковать противника. Даже такой сильный эксперт, как Кутайба, должен был противостоять этой атаке со всем вниманием, которое он мог собрать.

Бззз! С сильным лязгом луч золотого Ци Меча, который был нацелен на отступающую армию Тана, внезапно повернулся и ударил по Ван Чуну.

Два луча Ци Меча, изначально направленные в разные стороны, теперь слились воедино, став еще острее, сильнее и ослепительнее, чем раньше.

Бум!

Эти два разных вида разрушительной энергии, оба невероятно чистые, столкнулись в воздухе.

Каждый мог видеть две точки света, появляющиеся в темноте, которые мгновенно расширились до сверкающего золотого солнца и красной полной луны.

Они были более реальными, чем любая иллюзия солнца или луны, которую когда-либо производил Ван Чун. На палящем солнце можно было увидеть вздымающуюся корону, а поверхность полной луны была неровной и покрыта кратерами. Ван Чун создал их, соединив Великое Искусство Творения Небес Иньян со своим пониманием психической сферы.

В этом столкновении энергий Ван Чун, по общему признанию, был отброшен назад, но мощная атака, которая возникла благодаря слиянию двух лучей Ци Меча Кутайбы, также была полностью разбита Великим Искусством Разрушения Ван Чуна. Даже неподвижная фигура Кутайбы слегка задрожала.

Глядя, как Ван Чуна отлетает назад, Кутайба поморщился.

Когда Кутайба впервые появился на поле битвы и столкнулся с Ван Чуном, Ван Чун не представлял для него никакой угрозы. Даже Ван Чун в связке с Гао Сяньчжи, Ван Яном и Чэн Цяньли не мог сражаться против него. Но теперь Ван Чуну удалось не только отразить его полный удар, но даже заставил дрожать плечи Кутайбы. Это заставило Кутайбу испытать беспрецедентное желание убить.

Как только Кутайба сжал кулаки и снова приготовился к атаке, он вдруг услышал голос.

— Чун-эр, твой мастер пришел тебе на помощь!

Прежде чем он успел среагировать, Старик Демонический Император вылетел вперед, как черный разряд молнии, вмешиваясь в битву между Ван Чуном и Кутайбой.

— Это ты! — знакомая фигура заставила Кутайбу снова скривиться, на его лице появилось ясное выражение опасения.

Бум! В мгновение ока Звездная Энергия Старика Демонического Императора ударила в сторону Кутайбы. Почти в тот же момент взмахнул большой флаг. Охранник в черных доспехах, подавляя его энергию, схватил Боевое Знамя Крови Девяти Драконов и бросил свое крепкое тело обратно в бой.

— Мастер, берегись! — секунду спустя Ван Чун в тревоге вырвался вперед, и все трое начали яростную битву с Кутайбой.

Несмотря на то, что Кутайба был экспертом номер один Аравии и его практически невозможно было остановить, ему немедленно пришлось сосредоточить все свои усилия на сражении с объединенном нападении трех Великих Генералов.

Теперь, когда Ван Чун, Старик Демонический Император и охранник в чёрной броне работали вместе, армии Тана почувствовали, что давление на них значительно уменьшилось.

— Забудьте о них! Все трое практически мертвы! У Кутайбы достаточно сил, чтобы с ними справиться! Не позволяйте танским солдатам отступить. Убейте их всех, и мы станем настоящими победителями в этой битве! — над хаотичным полем битвы завыл ветер. Взгляд Айбака остановился на Ван Чуне всего на несколько мгновений, и он начал преследовать отступающую армию Тана.

Услышав слова Айбака, Хуошу Хуйцан и Зияд начали без малейшей мысли следовать за ним, направляясь к убегающим солдатам Тана.

В Великом Тане осталось не так много солдат, и, кроме солдат баллист, все остальные солдаты были элитными. Если бы им было разрешено вернуться в Западные Регионы, они могли бы вызвать бесконечные проблемы.

И если они убьют всех солдат Тана, не имеет значения, как цепко Ван Чун, Старик Демонический Император, а черный бронированный охранник сражаются.

Армия без солдат не была настоящей армией, и, если бы все солдаты династии Тан были убиты и остались только такие командиры, как Ван Чун и Гао Сяньчжи, они не смогли бы сбежать и в конце концов встретили бы свою смерть.

— Берегись! Арабы преследуют!

В тот момент, когда Айбак и Хуошу Хуйцан начали уходить, Ван Сили, Ду Увэй и другие командиры поморщились. Даже заместитель командира кавалерии Тунло Чулуохоу.

Три Великих Генерала, работавшие вместе, обладали ужасной силой, которую все они лично испытали, и теперь, когда эти трое двигались к ним, как молния, Ван Сили и другие не могли не побледнеть.

— Мы не можем беспокоиться об этом! Неважно, как, мы должны вывести армию в целости и сохранности!

В этих ужасных обстоятельствах, если Хуошу Хуйцан и другие придут, армия Тана понесет ужасные потери. Не успев подумать, Ван Сили бросился на группу Хуошу Хуйцана.

Ду Увэй, Чулуоху и другие командиры быстро приняли решение. Бах Бах бах! Одна фигура за другой исчезли, их глаза были решительными и непреклонными.

— Хммм! Просто клоуны, которые переоценивают свои силы! — холодно засмялся Айбак.

Между бригадными генералами и Великими Генералами был огромный разрыв, который нельзя было заполнить мужеством. По мнению Айбака, эти бригадные танские генералы занимались самоубийством.

Бум бум бум!

Один энергетический шторм за другим вырывался из тел Айбака, Хуошу Хуйцана и Зияда. Все трое кипели от предвкушения убийства, готовясь начать бойню, но внезапно…

Свист!

Молочно-белый заряд энергии, острый и грандиозный до крайности, устремился к ним троим.

Заряд энергии был чрезвычайно плотным, и даже такие могущественные личности, как Айбак, Хуошу Хуйцан и Зияд, не могли не дрожать от страха при виде чистой разрушительной силы, заключенной в нем. Все трое остановились и отступили.

— Ублюдок! Старик жив! — Айбак повернулся к седой фигуре в рваных одеждах, стоящей перед стальными стенами. Его зрачки сжались, зубы заскрежетали, а изо рта вышла череда проклятий.

Старик получил один из разрушительных ударов Кутайбы, и, будучи сбитым с ног, он некоторое время оставался неподвижным. Айбак полагал, что это означало, что тот умер, но оказалось, что он еще дышал.

— Кутайба, ублюдок, почему ты просто не отрубил ему голову! В конце концов, ты оставил нам большую головную боль! — ворчал Айбак.

Старик определенно не был существом, которое можно игнорировать. Все, что он сделал, — ткнул пальцем, но, если бы они не проявили осторожность и не восприняли это всерьез, они могли бы умереть. Вот почему Айбак с товарищами решили отступить.

Но Айбак просто озвучивал свои жалобы. Все на уровне Великого Генерала обладали чрезвычайно живучей жизненной силой и некоторыми уникальными методами сохранения своей жизни. Например, когда Дуву Сили заметил, что что-то не так, он сразу же сбежал, и у губернатора Османа была своя уникальная версия Кровавого Побега. У старика, конечно, были свои пути, которые поддерживали его жизнь.

— Пусть они пока потрепыхаются. Как только мы убьем этого старика, мы сможем точно так же уничтожить Тан!

Айбак злобно посмотрел на старосту деревни Ушан, и бросился вперед. Зияд бежал позади него, выбрасывая Океанское кольцо, которое превратилось в пятно, летящее в сторону старосту деревни Ушан. Хуошу Хуйцан на мгновение заколебался, но в итоге все трое решили атаковать вместе.

На этом этапе битвы У-Цан не имел возможности отступить. Если они не убьют Танцев и не заставят их заплатить огромную цену, У-Цан не сможет считать это настоящей победой. Смерть всех их солдат и падение Дусуна Мангпоче были бы бессмысленными.

Бум! Айбак, Хуошу Хуйцан и Зияд принялись вместе атаковать тяжело раненого старосту деревни Ушан. Староста деревни Ушан был в крайне плохом состоянии, но ради армии он не мог отступить.

— Человек должен умереть! Идите сюда! Этот старик будет сражаться с вами до конца! — поток крови струился из угла губ старосты деревни Ушан, а его голова с белыми волосами окрасилась в красный цвет, но спина была прямой, а глаза острыми. Он был неподвижен, как гора.

В мгновение ока четверо экспертов начали жестокую битву.

— Хммм, не дайте им сбежать!

Хотя Хуошу Хуйцан и другие были отвлечены старостой деревни Ушан, их армии не останавливаясь преследовали оставшихся солдат Тана.

Дама Тримо схватил огромный алый меч обеими руками, и бросился вслед отступающему Тану. Его глаза были налиты кровью и окрашены в безумие. На этом поле битвы он, наконец, развязал все свои намерения убийства, и за этим наверняка последует ужасная бойня.

— Убей одного Танца и получишь официальное звание! Убей десять Танцев, и станешь героем У-Цана! Никто не может отступать! Все, следуйте за мной!

Почти в один и тот же момент Даян ЭрСунронг, Дарлаг Нитсай, Кили Сулонг и другие молодые тибетские вундеркинды взревели, и повели свои силы в погоню.

Плушплушплуш! В этой жестокой битве ятаганы пробивали одного солдата Тана за другим. Они участвовали в боевом отступлении, отбиваясь от тибетцев и арабов, отступая так быстро, как могли, но две ноги не могли обогнать четыре. Было очень трудно обогнать арабскую кавалерию на этой плоской и открытой местности.

Танцы постоянно погибали на этом поле битвы, но погибали также тибетцы и арабы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1138. Подвешивание за нитку!**

— Все, будьте готовы!

Чжан Шоужи стоял за высокими стальными стенами, и от него исходило беспрецедентное напряжение. Его борода и волосы развевались на ветру. А одежда не развевалась на ветру. Вот так!

Великий Тан потерпел поражение и понес ужасные потери. На данный момент в Таласе осталось не так много солдат. Они были единственными, кто остался на этом поле битвы, которые могли бы сохранить угли Великого Тана и позволить его героям избежать захвата элитной арабской и тибетской кавалерией, чтобы те могли вернуться в Западные Регионы.

Пятьсот футов, триста футов, двести футов… расстояние сокращалось. Арабы и тибетцы были настолько сосредоточены на Божественной Военной Армии, Армии Божественной Тюрьмы, Армии Драконьих Жеребцов и других армиях Тана, что едва заметили мастеров Тана, которые появились за стальными стенами. Эти мастера, которые первоначально ремонтировали стальные стены и оружие, теперь были на стальных стенах, а их руки сжимали переключатели для ульев.

— Огонь!

По приказу Чжана Шоужи мастера Тана потянули. Небо мгновенно завыло, и сотни сотен стрел вылетели из ульев, и обрушились на арабских и тибетских солдат.

Игого! Все пришло в хаос, и удивленные арабы и тибетцы были уничтожены грудой стрел. Никто не ожидал, что эти слабые умельцы возьмут под контроль ульи и начнут столь жестокую атаку.

— Ублюдки! Убейте их!

Арабские и тибетские офицеры были в ярости. Ремесленники не могли считаться солдатами, не обладая какой-либо боевой силой, так что это было большим унижением, попасть к ним в засаду. Кавалерия быстро начала менять направление, атакуя танских мастеров, стоявших на стенах.

— Убейте их! Не оставляйте никого в живых! Лошадиные копыта загрохотали о землю, и несколько тысяч арабских кавалеристов устремились вперед.

— Огонь!

— Еще огонь!

Волосы Чжана Шоужи развевались на ветру. В его глазах пылала безумная решимость. Большинство мастеров были просто обычными людьми, но Чжан Шоужи участвовал с Ван Чуном во многих масштабных битвах, переживая бесчисленные опасные ситуации, поэтому приобрел впечатляющую смекалку.

Несмотря на то, что так много кавалеристов их атаковали, и что их всех наверняка убьют, если враги прорвутся через линию обороны, Чжан Шоужи не паниковал.

Бум! Рычаги снова пришли в движение, и ульи загремели, выпуская бесчисленные стрелы.

Плушплушплуш! Стрелы вонзились в плоть, немедленно уничтожая многочисленных арабских всадников.

— Огонь!

— Еще огонь!

Чжан Шоужи торжественно взмахивал рукой снова и снова, и перед лицом этих жестоких залпов десятки тысяч арабских и тибетских всадников наконец начали замедляться. Штурм ульев принес всем танским солдатам немного пространства для дыхания, шанс на выживание.

— Отступление! Все, отступаем! с тревогой кричали Ли Сие, Сюэ Цяньцзюнь, Цун Цзыань и Чжан Цюй.

Армия никогда еще не была в более тяжелых условиях. Арабы упорно преследовали их в то время как Танская армия не насчитывала даже тридцати тысяч солдат. А если исключить баллистическую армию Су Ханьшаня, солдат, действительно способных сражаться, было всего десять тысяч человек. Что касается Великих Генералов, то все, кроме Ван Чуна и Гао Сяньчжи, получили тяжелые ранения. Впервые в этой битве великая армия Тана была полностью уничтожена.

— Убейте их! Не дайте им сбежать!

Видя, что вся армия Тана была на грани отступления за линию обороны, заместитель Кутайбы Мансур превратился в дикаря. Его тело закипело от предвкушения убийства. Он вытащил свой меч и повел остатки Армии Откровения в погоню.

Солдаты северной зоны военных действий в этом сражении потеряли слишком много людей, и даже Армия Откровения понесла большие потери. Мансур дорожил этой армией даже больше, чем Кутайба, и столь тяжелые потери заставили его сердце кровоточить.

— Вы ублюдки! Никто из вас не должен даже думать о возвращении живым!

Глаза Мансура разразились намерением убивать, и он повел своих лучших солдат вперед. Но едва они снарядились, как злобный Ци Меча атаковал солдат позади Мансура. Во взрыве неисчислимые арабские всадники превратились в пыль. Это была атака Ван Чуна.

Его глаза зорко наблюдали за всем полем битвы. В тот момент, когда Мансур начал выходить, Ван Чун атаковал, чтобы перехватить его.

— Ублюдок, ты ищешь смерти! — резкий и разъяренный голос прозвучал в ушах каждого.

Кутайба остался стоять неподвижно, с отчужденным выражением лица, и казалось, что ничто в мире не может повлиять на него, но тот факт, что у Ван Чуна было достаточно свободного внимания, чтобы следить за Мансуром, во время яростного сражения, и он даже нашел время, чтобы атаковать вражескую кавалерию, был глубоко унизительным для Кутайба.

Гордый и тщеславный Кутайба, который почти всегда смотрел свысока на своего противника, казалось, был рассержен действиями Ван Чуна.

Румбл!

Небо содрогнулось от ослепительного луча золотого Ци Меча, который первоначально был нацелен на охранника в черной броне, но внезапно повернулся к Ван Чуну.

Все тело Ван Чуна горело, как золотой костер, а позади него массивный золотой бог скрестил руки, чтобы заблокировать ужасающий удар Кутайбы.

— Мастер, генерал Ли, лорд Гао, Старейшина Деревни! Все, уходите! Оставьте Талас и возвращайтесь в Западные Регионы!

Голос Ван Чуна раздался, как раскат грома, и разнесся по всему Таласу. Этот приказ потряс всех танцев. После трех-четырех месяцев ожесточенных боев, после того, как они снова и снова теснили арабов, тибетцев и западных турок, в конце концов Ван Чун был вынужден принять решение отступить. Танская армия должна была отступить на полной скорости, вернувшись в Западные Регионы, чтобы сохранить последние силы.

Бузз!

Как будто прошел вихрь, мастера и различные племена на стенах Таласа начали паниковать.

Проигрыш!

Великий Тан проиграл!

В конце концов, Великий Тан проиграл эту войну против арабов и тибетцев. С потерей Таласа армия трехстороннего альянса, несомненно, станет продвигаться дальше в Западные Регионы.

Вначале губернатор железа и крови был ошеломлен, но затем начал смеяться.

— Хахаха, Гао Сяньчжи, Ван Чун, вы наконец проиграли. Увы, ни у кого из вас не будет возможности вернуться в Западные Регионы!

Он немного знал язык Тана, поэтому мог ясно понять приказ Ван Чуна. Заплатив такую огромную цену, Аравия наконец-то выиграла войну. Затяжная война заставила Абу Муслима забыть, что его первоначальная цель состояла в том, чтобы захватить Талас и использовать его в качестве плацдарма для нападения на Великий Тан.

Теперь желания Абу Муслима будут выполнены, но он больше не хотел одного лишь Таласа.

— Все вы должны остаться здесь!

Все тело Абу Муслима вздрогнуло, и бронзовая перчатка Око Бога Демона на его руке начала излучать ослепительный свет. Раааа! Древний и мрачный рев появился из рукавицы, похожий на яростный и кровожадный рев ныне потерянных Семидесяти Двух Богов Демонов.

Бум! Бурные потоки Звездной Энергии, как чёрные драконы, полетели вперед к Гао Сяньчжи и Ван Чуну.

— Искусство Восьми Разломов!

Недолго думая, Гао Сяньчжи развел пальцы, и столпы Высшего Искусства Восьми Разломов пролетели вперед, чтобы блокировать атаку Абу Муслима. Когда эти энергии столкнулись, тело Гао Сяньчжи вздрогнуло, и его аура поколебалась. Он был вынужден сделать несколько шагов назад, и его лицо стало ужасно бледным.

Гао Сяньчжи израсходовал огромное количество Звездной Энергии в течение этой битвы, и даже ему было трудно терпеть.

— Ван Чун, уходи. Великий Тан не может потерять тебя! Я прикрою отступление! — строго сказал Гао Сяньчжи, с глазами, сияющими решимостью.

План Далуна Руозана был слишком коварным. Никто из них не учел ритуальный инструмент в своих планах, и это полностью расстроило планы Великого Тана. Более того, Кутайба был просто слишком сильным, что мешало им легко отступить.

Если кто-то не заплатит окончательную цену и не прикроет отступление, никто не сможет уйти.

Охранник в черной броне, Староста деревни Ушан и Старик Демонический Император получили тяжелые ранения, и их раны только ухудшались. У них просто не было сил, чтобы прикрыть отступление. Что касается Ван Чуна…

Никогда в жизни Гао Сяньчжи так страстно не хотел защищать младшего. Гао Сяньчжи мог видеть надежду всего Великого Тана в лице Ван Чуна. Его ум и стратегическая хватка, его решимость и настойчивость, его бессмертная преданность Великому Тану — это были именно те вещи, которые были нужны Великому Тану в эту эпоху.

Если Гао Сяньчжи сможет защитить его и помочь выжить, он умрет без сожалений.

— Нет! Оставь это на меня! Лорд Гао, заберите всех остальных и убирайтесь отсюда!

Ван Чун сразу понял, что пытается сделать Гао Сяньчжи. Армия нуждалась в человеке, способном прикрывать отступление, но Гао Сяньчжи определенно не мог это сделать.

— Ван Чун, не будь упрямым! Убирайся отсюда! — с тревогой сказал Гао Сяньчжи.

У них осталось не так много времени. Каждая потерянная секунда приближала их конец.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1139. Боевой доспех небесного мандата**

— Хм! Перестаньте спорить! Вы оба не сможете уйти!

Ледяной голос Абу Муслима звучал у всех на слуху, и, хотя Кутайба не понимал языка Тана, тема разговоров Ван Чуна и Гао Сяньчжи не была для него секретом. Но думать о побеге на этом этапе битвы было просто невозможно.

— Ярость Асмодая! — яростно взревел Абу Муслим. Гигантский трехголовый бог демонов снова проявился позади него, посылая потоки Звездной Энергии, которые могли бы расколоть горы, к Гао Сяньчжи. Бум! Их Звездные Энергии снова столкнулись, но на этот раз Гао Сяньчжи был вынужден отступить на десять с лишним шагов, а его лицо стало еще бледнее.

Абу Муслим постоянно истощал свою энергию. Если это продолжится, даже если он захочет прикрыть отступление на месте Ван Чуна, он не сможет выполнить свою задачу.

Но Гао Сяньчжи был далеко не единственным, кто хотел убедить Ван Чуна уйти.

— Чун-эр, ты иди первым! Я прикрою отступление!

Одежда Старика Демонического Императора колебалась на ветру, но выражение его лица было безмятежным.

— Ты помнишь, что я говорил тебе прошлой ночью? Уходи! Ты единственный, кто может это сделать!

Словно староста деревни Ушан, Старик Демонический Император был весь в крови. Он израсходовал слишком много энергии, и его разбитый Даньтянь в настоящее время постоянно извлекал Звездную Энергию из других областей его тела и пропускал ее наружу. Проблема его даньтяня была не просто проблемой его отсутствия. Мастер боевых искусств не мог обойтись без даньтяня, но, так как Старик Демонический Император был достаточно могущественным, он мог подавить эти проблемы своей высшей силой и техникой. Но теперь, когда его энергия достигла своих пределов, он больше не мог подавлять свои болезни.

Ситуация становилась все более опасной. Ци Меча Кутайбы продолжал разить и ранить, и за неимением человека с такой же силой, что и у него, ему нужно было использовать лишь часть своей силы.

Взрыв! Внезапно ладонь схватила Старика Демонического Императора за руку. Румбл! Звездная энергия излилась из тела Ван Чуна в тело Старика Демонического Императора.

Великое Искусство Творения Небес Иньян может не только поглощать энергию противника, но также может использоваться для передачи своей собственной энергии другим.

— Мастер, не говори больше! Несмотря ни на что, я никогда не откажусь от тебя! — решительно сказал Ван Чун.

Бесчисленные мысли пролетели в его голове, и Ван Чун быстро повернулся к Камню Судьбы в своем разуме.

— Камень судьбы, сколько очков нужно, чтобы обменять боевую броню небесного мандата? — крикнул в своем уме Ван Чун.

Одной только Кармической Боевой Брони было недостаточно, чтобы сражаться с Кутайбой. Если бы он хотел противостоять Кутайбе и прикрыть отступление, пережив объединенные атаки Кутайбы, Абу Муслима и Айбака, ему понадобился бы боевой доспех небесного мандата, который был более высокого уровня.

— У пользователя недостаточно высокий уровень, чтобы совершить обмен на боевую броню небесного мандата!

Холодный и бесчувственный голос Камня Судьбы зазвучал в его ухе. Ван Чун замер, его сердце быстро забилось. Он никак не ожидал, что у него не будет права на обмен боевого доспеха небесного мандата.

Без Боевого Доспеха Небесного Мандата он никогда не сможет защититься от стольких противников, даже после того, как стал Великим Генералом. Темное облако беспокойства появилось на его лбу.

-...... — Но, учитывая особые обстоятельства и ситуацию пользователя, за дополнительную плату Энергии Судьбы, пользователю может быть предоставлено право заранее приобрести боевой доспех Небесного мандата. Желает ли пользователь обменяться заранее?

К удивлению Ван Чуна, когда его сердце опустилось, Камень Судьбы снова заговорил. После минутного шока Ван Чун обрадовался.

— Подтвердите! Я хочу обменяться заранее! — сразу сказал Ван Чун.

— Пользователь подтверждает, что боевой доспех небесного мандата должен быть разблокирован заранее!

— Боевой доспех небесного мандата был разблокирован!

— Пользователь израсходовал 15 000 очков Энергии Судьбы!

Как говорил Камень Судьбы, перед глазами Ван Чуна появилась цепочка золотых символов, которые быстро трансформировались до тех пор, пока не достигли значения 15 000. Это число было намного больше, чем гонорар, который Ван Чун заплатил за любое предыдущее вознаграждение, и это было только для того, чтобы разблокировать предмет. Это не означало, что Ван Чун действительно купил боевой доспех небесного мандата.

В прошлом Ван Чуну было бы очень больно видеть такие огромные расходы и он мог бы переосмыслить свое решение, но в этот момент у Ван Чуна не было времени думать о том, сколько энергии Судьбы он тратит. Если он сможет получить Боевой Доспех Небесного Мандата, больше ничего не было важно.

— Камень судьбы, обменяй очки на боевой доспех небесного мандата! — Ван Чун кричал на Камень Судьбы.

— Для замены боевого доспеха Небесного мандата требуется 40 000 очков Энергии Судьбы, и поскольку пользователь еще не завершил учебную миссию боевого доспеха Небесного мандата, пользователь не может получить полные способности боевого доспеха Небесного мандата. Желает ли пользователь обменяться?

Бесчувственный голос Камня Судьбы прозвучал в его голове.

— Подтверждаю! — внутренности Ван Чуна пылали от беспокойства.

Ван Чун всегда знал, что скорость, с которой время проходило в его уме, совершенно отличалась от того, сколько времени прошло во внешнем мире. Хотя он обменялся многими словами с Камнем Судьбы, во внешнем мире даже не было времени, чтобы щелкнуть пальцами. Но независимо от того, как быстро проходило время в его уме, оно все же проходило. Столкновение между экспертами может быть решено за одну секунду. Впервые Ван Чун почувствовал, что процедура обмена с Камнем Судьбы была слишком медленной и сложной.

— Пользователь подтверждает обмен на боевой доспех небесного мандата!

— Пользователь израсходовал 40 000 очков Энергии Судьбы! Кармическая Боевая Броня начинает обновление!

Камень Судьбы, казалось, вызвал поток сообщений в голове Ван Чуна, и когда он говорил, Кармическая Боевая Броня, которую носил Ван Чун, начала меняться. Она разразилась золотым светом, и в середине этого золотого сияния потекли таинственные руны. Ван Чун ясно почувствовал, как сильная энергия принципов мира вырывается из глубин пространства-времени и изливается в Кармическую Боевую Броню.

Кармическая Боевая Броня Ван Чуна начала быстро меняться, превращаясь из черной в великолепное золото. И это касалось не только изменения цвета. Сущность Кармической Боевой Брони также претерпела значительные изменения.

Пять золотых когтей простирались от плеч, в то время как таинственные надписи начали вырезаться на доспехах. Эти надписи отличались от любых известных. Они были великолепны, таинственны, заумны и пронизаны принципами мира. Когда эти надписи начали покрывать доспехи, они сделали Ван Чуна достойным и величественным. На левой груди Ван Чуна металл, казалось, оживал, выпячивался наружу и превращался в облик древнего зверя, даже более древнего, чем история человечества. Издалека это было и диким, и величественным, вселяющим страх во всех, кто на него смотрел.

Клангклангкланг! Когда появилась голова этого древнего зверя, из локтей, коленей и других суставов Ван Чуна вырвались зазубрины, острые иголки, которые казались способными пробить небосвод. В мгновение ока силуэт Ван Чуна полностью изменился.

Это резкое преобразование ошеломило Кутайбу, Абу Муслима, Хуошу Хуйцана и Айбака.

— Что тут происходит? — лоб Абу Муслима скривился.

Несмотря на свой огромный опыт и знания, он никогда не сталкивался с такой ситуацией. В середине этой напряженной битвы броня Ван Чуна внезапно изменилась как по форме, так и по ауре. Она стала сильнее, чем раньше. Это было очень волнующим.

Что еще более важно, никто не понимал, что сделал Ван Чун. Даже Кутайба не мог не нахмуриться.

— Мастер! Старейшина Деревни, генерал Ли, лорд Гао, идите! Я могу защитить себя! — срочно сказал Ван Чун.

Ауры Старика Демонического Императора и Старейшины Деревня Ушан с каждой секундой становились все слабее и беспорядочнее. Если так будет продолжаться, Ван Чун опасался, что что-то, что он не сможет вынести, произойдет.

— Эта…

Старик Демонический Император, Староста деревни Ушан, охранник в черной броне и Гао Сяньчжи медлили, колеблясь. Все четверо видели трансформацию Ван Чуна, и, хотя они не хотели оставлять его, казалось, что Ван Чун был единственным человеком, способным одновременно сдерживать Кутайбу, Абу Муслима, Айбака, Хуошу Хуйцана и Зияда.

— Торопитесь и идите! — с тревогой сказал Ван Чун.

Ван Чун сразу ударил кулаком, его кулак был пронизан Великим Искусством Разрушения. Перед этой силой даже Абу Муслим был вынужден временно отступить.

— Брат Вэньфу, пойдем! Сейчас не время для колебаний. Доверься этому ребенку! Он может это сделать! — закричал пожилой голос, наполненный паникой и беспокойством.

Старейшина деревни Ушан был, вероятно, единственным человеком, который мог принять правильное и рациональное решение. И у Старика Демонического Императора, и у Гао Сяньчжи суждения были окрашены настолько сильными эмоциями, что они не заметили силльного изменения в ауре Ван Чуна. По крайней мере, золотой доспех обеспечивал Ван Чун большую защиту.

— Это… Идем!

Первым, кто принял решение, был Гао Сяньчжи, затем был охранник в черной броне и, наконец, Старик Демонический Император.

Они не были в состоянии продержаться еще хоть сколько-нибудь. Если бы они остались еще, они бы остались тут навсегда.

СвушСвушСвуш!

Четверо генералов быстро отступили,. Тем временем Ван Чун слышал, как в его голове звенит Камень Судьбы.

Поздравляем пользователя с получением Боевой Брони Небесного Мандата!

— Боевая Броня Небесного Мандата — доспех высшего класса. Как только пользователь экипирует его, Звездная Энергия пользователя будет усилена. Взрывная сила, разрушающая сила и сила урона от Звездной Энергии пользователя будут увеличены на 60%. Кроме того, увеличивается скорость, с которой активируется Звездная Энергия Поникновения. Кроме того, когда пользователь надевает броню, получает эффект восстановления. Скорость восстановления физической и Звездной Энергии пользователя будет увеличена на 60%.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1140. Сила Боевой Брони Небесного Мандата!**

— Защитный бафф: когда пользователь надевает Боевую Броню Небесного Мандата, урон будет значительно уменьшен. При любой атаке Звездной Энергией, ее урон будет уменьшен на 40%! Бафф силы: так как пользователь не прошел тренировочную миссию Боевой Брони Небесного Мандата, эта способность заблокирована!

— Обратите внимание! Поскольку пользователь использует Боевую Броню Небесного Мандата, несмотря на ограничения по уровню, каждые пять секунд будет удерживаться 80 очков Энергии Судьбы, когда Боевая Броня Небесного Мандата будет использоваться, пока у пользователя больше не будет доступных очков Энергии судьбы. После истощения Энергии Судьбы, Боевая Броня Небесного Мандата самостоятельно снимается и хранится в измерении доспехов.

— Пользователь получил навык Измерение Доспехов. Во всех боевых и не боевых ситуациях пользователь может вызвать Боевую Броню Небесного Мандата и быстро экипировать ее в любое время.

В голове Ван Чуна проносилась цепочка сообщений, но у него не было времени обращать на них внимание. Независимо от того, сколько очков Энергии Судьбы требовалось для использования Боевой Брони Небесного Мандата, Ван Чуну было все равно.

— Кутайба, защищайся!

Глаза Ван Чуна налились кровью, и он бросился на Кутайбу со своим мечом из стали Вутц в руке. Несмотря на то, что между ним и Кутайбой существовал разрыв, Ван Чун решил сначала бросить вызов Кутайбе.

Бум!

Во вспышке золотого света невообразимо тяжелый Ци Меча обрушился вниз и столкнулся с Мечом Ци Ван Чуна. Бууум! Разрушительные энергетические импульсы разлетелись во всех направлениях, и точка удара Ван Чуна и Кутайбы быстро стала ярче солнца.

— Ты ищешь свою смерть! — Кутайба презрительно посмотрел на Ван Чуна, и эти четыре слова послужили его ответом на вызов Ван Чуна.

Его уровень совершенствования постоянно повышался, поскольку он постигал все больше и больше Тонкого Царства. Через некоторое время Кутайба почувствовал, что сможет прорваться через барьер и войти в царство, о котором мечтал. Когда это время наступит, даже Старик Демонический Император в своей пиковой форме не станет ему соперником, даже если все остальные будут пытаться помочь ему.

Но никто, кроме Кутайбы, не знал этого. Даже Ван Чун мог только чувствовать, что Кутайба был невероятно силен.

— Абу Муслим, не обращай внимания на этого паршивца! Пусть Кутайба разберется с ним. Останови этих командиров династии Тан. Несмотря ни на что, им нельзя позволять бежать в Западные Регионы! — раздался безжалостный голос.

Айбак злобно уставился на Гао Сяньчжи, Старика Демонического Императора, старосту деревни Ушан и других. Его глаза были полны решимости убивать.

Достигнуть этой стадии битвы было чрезвычайно трудно, и ради этого момента погибло бесчисленное количество арабов. Даже могущественный Великий Генерал, такой как Дусун Мангпоче, умер, в то время как Осман был вынужден использовать свой Кровавый Побег. Если бы Старику Демоническому Императору, старосте деревни Ушан и Гао Сяньчжи по-прежнему было разрешено отступить с неповрежденными телами, все их усилия были бы напрасны.

Ван Чун не мог в одиночку сдержать их всех. Даже если бы Ван Чун хотел пожертвовать собой, Айбак не был бы таким дураком, чтобы дать ему то, что тот хотел.

СвушСвушСвуш!

Айбак сразу начал преследование. Но хотя Айбак быстро отреагировал на ситуацию, Ван Чун был еще быстрее. Буум! Секунду спустя произошел такой громкий взрыв, что казалось, что произошло новое сотворения Вселенной, и появилось огромное «солнце». В тот же момент огромная сила притяжения начала притягивать Айбака, Хуошу Хуйцана, Зияда и даже Абу Муслима.

В битве с Гао Сяньчжи Абу Муслим потратил слишком много сил. Если бы он был на своем пике, возможно, он был бы в состоянии противостоять этой силе притяжения, но теперь, даже он был неспособен противостоять Великому Искусству Творения Иньян Небес Ван Чуна.

Румбл! Четыре Великих Генерала, а также бригадные генералы и другие солдаты были притянуты Великим Искусством Творения Иньян Ван Чуна.

— Ублюдок! Если ты хочешь умереть, я исполню твоё желание! — Айбак стиснул зубы и быстро обернулся. В нынешних обстоятельствах, если он не убьет Ван Чуна первым, он не сможет убить Гао Сяньчжи, Старика Демонического Императора или старосту деревни Ушан.

— Взгляд Смерти!

Гигантское изображение фараона появилось за Айбаком, но голова этого фараона отличалась от предыдущей. Его глаза были абсолютно черными, а его узкая голова была искажена, источая густую ауру смерти. А за фараоном появилась темная тень. В этой тени находилась смоляно-черная река, и на поверхности этой реки покачивались бесчисленные трупы, жесткие и завернутые в белую ткань, скрестив руки на груди, медленно дрейфуя по течению.

Над рекой и трупами была огромная черная чешуя, которая, казалось, что-то весила. Ниже чешуи располагалась пара ужасающих и ужасных глаз. Взгляд смерти был проклятием, исходящим от далекого бога подземного мира, и это был самый сильный и самый смертоносный прием Айбака.

Использование этой техники расходовало много умственной и физической энергии, и в течение месяца после этого было бы невозможно участвовать в сражениях высшего класса. Таким образом, Айбак редко использовал эту технику, но он знал, что сейчас не время беспокоиться о таких вещах.

— Вайрочана Освещает Все! — почти в то же самое время Хуошу Хуйцан наполнился буддийской энергией, и снова преобразился в форму Будды Вайрочана. Размахивая своим ятаганом, он послал небесный удар в Ван Чуна. В ходе этой битвы Хуошу Хуйцан создал в своем теле безумный костер ярости.

Четыре Великих Генерала и арабский Бог Войны Кутайба были неожиданно не в состоянии справиться с семнадцатилетним Ван Чуном. Это был величайший фарс в мире! В какой момент юноша, который мог сразиться с ними на юго-западе с помощью интеллекта, стал настолько могущественным, что так много людей были вынуждены с ним сражаться?

— Сначала убейте его, а потом разберитесь с остальными! — Глаза Хуошу Хуйцана наполнились намерением убивать, его гнев и желание убивать стали причиной деформации лица Будды Вайрочана.

Бум! Энергия сабли пустилась в полет, и опустилась на голову Ван Чуна.

— Океанское Кольцо!

Голубое пятно света пронеслось по воздуху. Зияд со своим острым зрением решил выбросить свое Океанское Кольцо. Бззз! Завыл ветер, прогремел гром, и начали собираться темные облака. Это было то же Океанское Кольцо, но оно казалось в несколько раз мощнее, чем раньше.

В решающий момент в этой битве Зияд решил, не колеблясь, высвободить все силы в своем теле, чтобы нанести удар своей сильнейшей атакой.

Айбак и другие прервали путь отступления Ван Чуна, одновременно совершая свои самые мощные атаки. Тем временем Ван Чуну также пришлось сражаться с Абу Муслимом и Кутайбой.

— Ярость Асмодая! Лицо Абу Муслима исказилось в ярости, и трехглавый демон-бог покачнулся в воздухе. На этот раз он не остался позади Абу Муслима, а прошел мимо него. Его тяжелый кулак пролетел над Ван Чуном. Кутайба выбрал этот момент, чтобы нанести удар.

Бум!

Поскольку его понимание Тонкого Царства продолжало углубляться, Кутайба внезапно ударил своим мечом, выпустив ослепительный луч золотого Ци Меча, который, казалось, охватывал пропасть между небом и землей. Фууш! Когда луч Ци Меча рухнул вниз, золотое пламя зажглось, настолько горячее и обжигающее, что даже пространство начало деформироваться под воздействием тепла.

Пять Великих Генералов в пяти разных направлениях развернули пять мощных атак на Ван Чуна. Это было похоже на какое-то могущественное образование, которое запечатало его там. Такой разрушительной силы было достаточно, чтобы заставить любого Великого Генерала дрожать от страха и испытывать предельный страх.

Это было потому, что ни один Великий Генерал не мог справиться со всем этим. Тем не менее перед лицом этой смертельной ситуации глаза Ван Чуна были холодными, все его тело разрывалось от боевых намерений и не было желания отступать.

Он должен был вступить в эту битву, и он никогда не отступит от нее!

— Искусство Великого Разрушения!

Его рев был пронизан безграничными боевыми намерениями. Мгновение спустя за спиной Ван Чуна появился огромный золотой бог, в котором использовалось Искусство Великого Разрушения, самый сильный из трех приемов Великого Искусства Творения Неба Иньян. Буум! Трещина пронеслась по миру, выпустив катастрофический поток разрушительной энергии, охвативший весь мир.

Бум!

Все смотрели на то, как Ван Чун вкладывает свои силы в свой самый сильный прием, используя его, чтобы противостоять сильнейшим атакам Кутайбы, Абу Муслима, Айбака, Хуошу Хуйцана и Зияда. В момент удара весь мир, казалось, потемнел.

Но секунду спустя произошел сильный взрыв, подобный тому, который знаменовал рождение вселенной. Тьма рассыпалась, сменившись ослепительным сиянием, в десять тысяч раз ярче солнца. Все затихло, оставив только ужасный грохот.

Хуу! После взрыва образовались разрушительные порывы ветра, всколыхнувшие огромные облака пыли.

Открывшаяся картина произвела неизгладимое впечатление на всех, внушая им глубокий страх и уважение!

— Чун-эр! — чувствуя эти удивительные колебания силы, Старик Демонический Император и отступающая армия Тана повернулись, чтобы посмотреть на центр взрыва, и их лица стали бледными и бескровными.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1141. Нанести ответный удар, находясь в отчаянном положении!**

Кутайба и четыре других Великих Генерала начали свои самые мощные атаки. Даже Старик Демонический Император, прежде чем он был пойман Дусуном Мангпоче, не смог бы принять на себя все эти атаки.

— Ван Чун! — Губы Гао Сяньчжи дрогнули. На мгновение его разум опустошился, переполненный неописуемой печалью.

— Лорд Маркиз!

Ли Сие, Сюэ Цяньцзюнь, Цун Цзыань, Су Ханьшань и все другие подчиненные Ван Чуна смертельно побледнели. Яростная буря поднималась с места взрыва, в то время как земля в этом районе разрушалась. Разрушительная энергия пяти атак была далека от рассеивания, продолжая распылять окружающую среду и разрушать землю.

Но прежде чем они могли слишком долго страдать от горя, золотая фигура вырвалась из бури и пыли. Она взлетела в воздух, как ястреб, а затем перевернулась в воздухе, и быстро бросилась к первой линии обороны.

— Уходите! — рев Ван Чуна раздался, как гром над полем битвы.

— Милорд!

— Лорд Маркиз!

Подавленная и молчаливая армия Тана мгновенно разразилась приветствиями.

— Чудесно! — все были взволнованы и воодушевлены, и даже Старик Демонический Император, Староста деревни Ушан и Гао Сяньчжи улыбнулись, стряхнув первоначальный шок.

— Армия Баллист, отступайте первыми!

— Чжан Шоужи, прими командование ульями! Используйте их, чтобы отбросить врага!

— Вся кавалерия, садитесь на своих боевых коней и готовьтесь к выводу! — начал издавать череду приказов Гао Сяньчжи.

Хороший ребенок! Я знал, что ты не умрешь так легко!

Облака беспокойства на лбу Гао Сяньчжи ушли. Аура Ван Чуна была рваной и беспорядочной, часть его одежды была сорвана, в то время как на его руках, плечах, лице и шее были следы ожогов от взрыва. Но гораздо важнее было то, что Ван Чун смог выжить. Гао Сяньчжи не мог представить, что переживет такой взрыв сам, даже находясь в расцвете сил.

Румбл! Следуя указаниям Ван Чуна и Гао Сяньчжи, вся армия Тана, включая Ван Чуна, начала отступать.

— Черт возьми! Ты действительно можешь сбежать?! — глаза Кутайбы вспыхнули яростью, как только он увидел это зрелище. Это был не первый раз, когда Ван Чун блокировал его атаку, и казалось, что независимо от того, сколько сил он использует, Ван Чун никогда не умрет.

То, что было полным пренебрежением, стало легким пренебрежением, а затем серьезным отношением, и, наконец, Кутайба сделал Ван Чуна одним из своих главных приоритетов. Его атака израсходовала огромное количество энергии, но в итоге Ван Чуну все же удалось бежать со своей армией. Эта битва была и победой, и поражением.

По крайней мере, для гордого Кутайбы это было полное унижение.

Взрыв!

Воздух прогремел, и из-под ног Кутайбы вырвалась массивная золотая волна. В мгновение ока он ушел, оставив длинный белый след на своем пути, прорываясь к Ван Чуну и первой линии обороны.

Независимо от того, как пойдет это сражение, Ван Чун должен был умереть.

— В погоню!

Почти в то же время Абу Муслим опустил руку и начал следовать за Кутайбой. За ним последовали Хуошу Хуйцан, Зияд и Айбак. Их глаза горели злобой.

— Ублюдок! Даже это не убило его! Какая цепкая душа! Но я бы хотел посмотреть, как долго ты сможешь продержаться! — резко вскрикнул Айбак.

Эта битва была решена. После всех кропотливых усилий Аравия наконец-то победила. Арабы никогда не щадили своих врагов и не имели привычки позволять своим врагам сбежать.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Преследуйте с полной скоростью!

— Силовики, идите вперед! Казните всех, кто отступает!

Холодный и строгий голос Абу Муслима прозвучал над армией. Гао Сяньчжи с армией из тридцати тысяч человек терпел осаду в Таласе на протяжении двух месяцев, и теперь эти оставшиеся танские солдаты были даже сильнее, чем армия протектората Анси в былые времена. Если бы им было разрешено отступить обратно в Западные Регионы, они продолжали бы быть бесконечным источником проблем.

Румбл!

Раздалась череда врзрывов.

Кутайба, Абу Муслим, Хуошу Хуйцан, Айбак и Зияд изо всех сил преследовали Ван Чуна, оставляя позади белые следы длиной более ста футов.

— Отступление! Спешите и отступайте! — слышались панические голоса.

Эти пятеро могли видеть, что танские мастера уже сели на боевых коней и начали бежать. Внутри Таласа пастухи, которые следовали за армией, начали покидать свои стада и повозки, убегая в панике на своих собственных боевых лошадях. Если это продолжится, скоро наступит очередь настоящих танских солдат, что было плохой новостью для арабов и тибетцев.

— Убейте их!

Не имея времени на размышления, Абу Муслим атаковал, посылая взбивающийся шар черной энергии к первой линии обороны.

Земля продолжала стонать, и последовали более мощные атаки энергией: Айбак, Хуошу Хуйцан и Зияд также атаковали.

Но настоящей угрозой всегда был арабский Бог Войны, Кутайба.

Какрэк! Казалось, весь мир развалился на части, и затем золотой луч Ци Меча, длиной в десятки тысяч футов, обрушился со всей мощью, разрушающей мир, преодолев стальную линию обороны, направившись к Ван Чуну и бегущей армии Тана.

Румбл!

На лице Ван Чуна появился намек на панику. Внезапно он повернулся и выпустил воющий луч Ци Меча, чтобы заблокировать нисходящий удар Кутайбы. Почти одновременно Старик Демонический Император Гао Сяньчжи и охранник в черной броне взревели, используя свои собственные атаки.

— Ты больше не можешь бежать!

Прежде чем атаки достигли цели, они взорвались в воздухе, но для Кутайбы этого было достаточно. Цель этой атаки никогда не состояла в том, чтобы убить Ван Чуна, но, чтобы удержать его здесь и уничтожить все надежды на побег. Что еще более важно, поскольку Ван Чун обернулся, чтобы блокировать атаку, Кутайба сумел пройти в шести или семи шагах от него.

За ним внимательно следили Абу Муслим, Айбак, Хуошу Хуйцан и Зияд.

Они были намного медленнее, чем Кутайба, и находились только в шестидесяти или семидесяти футах. Все четверо разошлись, чтобы окружить Ван Чуна, Старика Демонического Императора, охранника в черной броне, старосту деревни Ушан и Гао Сяньчжи. Четверо челвоек вместе с Кутайбой могли, несомненно, совершить непередаваемо мощную атаку.

Ван Чун может быть достаточно удачливым, чтобы пережить эту волну атак, как и в предыдущий раз, но этого нельзя сказать о других. Будь то Старик Демонический Император, Староста деревни Ушан или охранник в чёрной броне — все они были тяжело ранены и истощены. Им не может так повезти, как Ван Чуну.

Кутайба, Абу Муслим, Айбак и другие были настолько страстны в своем стремлении убить Ван Чуна и армию Тана, что не заметили, как Старик Демонический Император, Староста деревни Ушан, Гао Сяньчжи и охранник в черной броне перестали бежать. Мало того, они начали сотрудничать с Ван Чуном и сделали шаг вперед, чтобы противостоять Кутайбе и другим вражеским генералам.

Если вы внимательно посмотрите, то обнаружите, что пятеро человек преднамеренно выбрали свои позиции, следуя некоторому правилу или методу. Это заставило их Звездные Энергии резонировать друг с другом.

Бум!

В золотом взрыве света Кутайба схватил свой меч и выпустил небесную колонну Ци Меча, еще раз напав на группу Ван Чуна. Эта атака была на совершенно ином уровне, чем предыдущие, намного превосходя их по силе, импульсу и жару. Еще более страшной была разрушительная энергия, которую Кутайба вселил в атаку. Она намного превзошла энергию Великого Генерала, став чистой энергией, которая могла сжечь все в мире в ничто.

Энергия Тонкого царства!

Ван Чун поморщился, когда ему пришла в голову эта мысль. Он был не чужд этому уровню энергии. Когда его учитель привел его в мир энергии, он поднял голову и увидел эту энергию с более высокого уровня пространства-времени. Предыдущие атаки Кутайбы не содержали такой энергии, но, к удивлению Ван Чуна, Кутайба, очевидно, добился своего рода прорыва в этой битве и достиг еще более высокого уровня.

Хотя эта атака не была наполнена значительной частью энергии более высокого уровня, и Кутайба находился на некотором расстоянии от достижения Тонкого Царства, демонстрация оставила Ван Чуна и других ошеломленными.

— Генерал Ли! — взревел Ван Чун голосом, полным паники. Выживание или смерть, победа или поражение — все зависело от этой последней битвы.

Бум!

Время, казалось, замедлилось до скорости улитки. С массивным грохотом энергичная рука в доспехах сжала массивное боевое знамя и вонзила его в землю за первой линией обороны.

Сила удара была настолько велика, что все поле битвы застонало, земля вздрогнула, словно вода. В тот же момент невидимая энергия распространилась с невообразимой скоростью, мгновенно преодолев расстояние в несколько тысяч футов. Ван Чун, Старик Демонический Император, староста деревни Ушан, Гао Сяньчжи, охранник в чёрной броне и Боевое Знамя Крови Девяти Драконов слились воедино.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1142. Взрыв Бесчисленных Ракшасов!**

Буум! Всем казалось, что высокий и внушительный город Талас внезапно затрясся. Все чувствовали огромный прилив энергии. Эта энергия была настолько обширна, что казалась бескрайним океаном, достаточным, чтобы любой мастер боевых искусств чувствовал себя незначительным. Даже такое могущественное существо, как Кутайба, мгновенно почувствовал бы себя муравьем.

— Это…!

Абу Муслим, Айбак, Зияд и Хуошу Хуйцан были в ужасе от прилива энергии, поднимающейся из-под Таласа. Даже великолепный луч Меча Кутайбы на мгновение замедлился.

— Это… Земляная Крепость Бесконечных Ракшасов! — распахнулись глаза Далуна Руозана.

При Таласе была только одна вещь, обладающая таким уровнем энергии: Земляная Крепость Бесконечных Ракшасов, которая позволяла Таласу стоять сотни лет. Но эта энергия была чрезвычайно стабильной, поэтому обычно невозможно было почувствовать ее течение. Это было чрезвычайно необычно для нее, чтобы так безумно расти.

— Эти ублюдки! Что они пытаются сделать?!

Далун Руозан был очень обеспокоен, и, как будто в ответ на его беспокойство, земля вздрогнула, и ее дрожь поднялась до еще более интенсивного уровня.

Эта сильная энергия, возникающая в результате формирования бесчисленного количества земляных крепостей Ракшаса под Таласом, быстро начала течь по какому-то особому пути, ныряя под землю, чтобы достичь ног Ван Чуна и Старика Демонического Императора, резонируя с Боевым Знаменем Девяти Драконов Кровавой Войны.

В одно мгновение ауры Ван Чуна, Старика Демонического Императора, Старосты деревни Ушан, охранника в черной броне и Гао Сяньчжи начали раздуваться, и потоки их энергии слились воедино в огромное образование.

И ядром этого формирования был не охранник в черной броне и его Боевое Знамя Крови Девяти Драконов, а Ван Чун, стоящий напротив Кутайбы.

— Не хорошо! Убейте его!

С оглушительным ревом Абу Муслим немедленно напал на Ван Чуна. Почти в тот же момент Айбак, Хуошу Хуйцан и Зияд также атаковали. Их сердца наполнились беспокойством.

Никто не знал, что задумали Танцы, но они определенно что-то сделали с Земляной Крепостью Бесконечных Ракшасов. Не было никаких сомнений в том, что все это было запланировано. Ван Чун и остатки Танцев не планировали отступать в Западные Регионы. Все это, бегство и приказ покинуть Талас, должны были обмануть их и привлечь их к этому месту.

— Абу Муслим, Кутайба, вы наконец поняли это? Увы, уже слишком поздно!

Голос Ван Чуна зазвучал в их ушах, а затем его сила начала увеличиваться. Благодаря силе Боевого Знамени Крови Девяти Драконов Ван Чун смог поглотить энергию Старика Демонического Императора, старосты деревни Ушан, Гао Сяньчжи, охранника в черных доспехах, и всю энергию в Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов. Формирование лежало глубоко под Таласом. Его энергия была настолько плотной, что почти осязаемой, и бешеным потоком лилась в тело Ван Чуна через каждую пору.

Ван Чун никогда раньше не взаимодействовал с таким огромным источником энергии, и эта энергия подняла его уровень совершенствования на новые и немыслимые высоты.

Великое Искусство Творения Небес Иньян переливалось в его теле, и иллюзии солнца и луны достигли абсурдного уровня реализма. Под воздействием солнца и луны сила Ван Чуна стремительно росла. В мгновение ока он превзошел не только Абу Муслима, но и бога арабской войны Кутайбу.

Бузз!

Зрачки Кутайбы сжались, и на его лице появилось выражение крайнего опасения.

Никто не знал, как Ван Чун и другие сделали это.

Земляная Крепость Бесконечных Ракшасов, которая молча скрывалась под Таласом в течение сотен лет, была использована в битве.

Кутайба был силен, но он не был настолько силен, чтобы смочь в одиночку сражаться с Земляной Крепостью Бесконечных Ракшасов.

— Ты ищешь смерти!

Лицо Кутайбы стало холодным и Могущество Бога внезапно вырвалось из его руки, полетев вместе с великолепным лучом Ци Меча к голове Ван Чуна, двигаясь намного быстрее, чем атаки Абу Муслима и Айбака.

— Убейте их! — яростно взвыл Айбак, и бесчисленные арабские кавалеристы пошли в атаку. Айбак надеялся, что огромное количество атакующих ослабит атаку группы Ван Чуна.

Но даже так было уже поздно.

Только теперь Айбак осознал, что все элитные танские армии появились вокруг группы Ван Чуна, сливаясь воедино в огромное образование.

Эти элитные танские армии использовали предлог для прикрытия отступления Тана, чтобы объединиться с группой Ван Чуна и незаметно собраться в соединение, связавшее их с Земляной Крепостью Бесконечных Ракшасов.

Все было завершено тихо и тайно. В то время как Далун Руозан планировал победить Ван Чуна, Ван Чун использовал возможность отступить и успешно втянуть Кутайбу в ловушку.

— Кутайба, прими свою судьбу! Сегодня тебя похоронят!

Громкий и резкий голос Ван Чуна, казалось, эхом пронесся сквозь мультивселенную. Бум! Без малейшего колебания Ван Чун соединился со Боевым Знаменем Крови Девяти Драконов и сразу же высвободил энергию, которую содержала Земляная Крепость Бесконечных Ракшасов на протяжении веков.

Бум!

Высокие стены Таласа, которые стояли веками, начали дрожать, как будто какая-то гигантская невидимая пара рук их хватала и трясла. А затем город Талас с грохотом рухнул.

Земля раскололась, и из облака пыли сила, более страшная, чем кто-либо мог себе представить, как метеор врезалась в Кутайбу. Меч Кутайбы, который заставлял весь мир бледнеть, просуществовал всего лишь короткое мгновение, а затем рухнул перед лицом этого огромного потока силы.

Поток энергии стихии Земли продолжился после разрушения Ци Меча Кутайбы, атаковав Кутайбу, Абу Муслима, Айбака, Хуошу Хуйцана и Зияда, и даже задел арабскую конницу.

— Ах!

Во время взрыва крики казались особенно пронзительными. Воздух внезапно обрушивался на отрубленные конечности. Атака арабских боевых лошадей может нанести удар по стали, но перед лицом столь разрушительного потока энергии элементов Земли арабские боевые лошади и их стальные доспехи смялись, как бумага.

Бум бум бум!

Яростные ударные волны стали исходить от Боевого Знамени Крови Девяти Драконов, толкая всю арабскую конницу. Чтобы предотвратить бегство Тана, шесть-семь тысяч арабских кавалеристов собрались на линии фронта, но теперь, когда Ван Чун активировал мощь формирования Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов, элитные арабские всадники были немедленно разорваны на куски.

Взрывы продолжали распространяться по воздуху, а облака пыли поднимались на высоту более десяти тысяч футов. Мусор и гравий постоянно вылетали из пыли, ударяясь о стальные стены, словно были острыми стрелами.

Игого!

Бесчисленные боевые кони рванулись, сбрасывая своих наездников со спины и погружая все поле битвы в хаос.

Все это было слишком резким. Никто не ожидал, что Тан, который в ужасе бежал, в последний момент совершит подобную атаку. Шесть-семь тысяч арабских кавалеристов были немедленно уничтожены, а судьбы Кутайбы, Абу Муслима, Айбака, Хуошу Хуйцана и Зияда оставались неизвестными.

— Это… это невозможно! — глаза Далуна Руозана широко открылись, его зрачки сверкали. Казалось, что все его тело было поражено ударом молнии.

— Невозможно! Просто невозможно!

Далун Руозан почувствовал, что его сердце стало глыбой льда. Его руки дрожали. Его спокойное и умное лицо стало ужасно бледным.

Далун Руозан никак не ожидал, что, когда будет казаться, что Великий Тан явно проиграл, Ван Чун развернется и начнет контратаку.

Далун Руозан считал, что он победил и что у Ван Чуна не было шансов переломить ситуацию. Но теперь битва развернулась в том направлении, которое он меньше всего хотел видеть.

Все молчали, арабская кавалерия и генералы смотрели широко раскрытыми глазами на вздымающееся облако пыли. Они в страхе и беспокойстве смотрели на то место, где пыль была самой густой: все они ждали окончательного результата.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1143. Смерть Кутайбы (I)**

Ван Чун, Старик Демонический Император, Гао Сяньчжи, староста деревни Ушан и охранник в черной броне также смотрели, ожидая окончательного результата. Позади них больше не было возвышающегося города Талас, позади остались только рухнувшие стены и вздымающиеся облака пыли, которые, казалось, резонировали с облаками пыли перед группой Ван Чуна. Без поддержки Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов эта легендарная крепость исчезла.

Талас, который не могла разрушить даже Арабская армия Бегемотов, мгновенно превратился в руины.

Но никто не ожидал, что даже принесение в жертву города Таласа и уничтожение образования Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов может по-настоящему убить арабского Бога Войны.

Несколько мгновений спустя из глубины облака пыли донесся яростный кашель, звук, который сразу же заставил Ван Чуна и остальных гримасничать.

— Непростительно! Поистине непростительно! — зловещий и яростный голос зазвучал в ушах каждого.

Хууууу! В порыве ветра мгновенно рассеялся огромный столб пыли, который доминировал над полем битвы. Более чем в ста футах от земли находилась знакомая фигура, достойная и презрительная.

Хотя было невозможно увидеть лица, каждый мог подумать только об одном человеке, когда увидел эту фигуру.

Арабский Бог Войны, Кутайба.

— Невозможно!

Ван Чун, Старик Демонический Император, Староста деревни Ушан и Гао Сяньчжи, в полном шоке, расширили глаза. Гао Сяньчжи был особенно ошеломлен. Его руки инстинктивно сжались в кулаки.

Хотя план предложил Ван Чун, весь процесс контролировал Гао Сяньчжи. Более того, он неоднократно просил Ван Чуна проверить детали плана, поэтому он знал весь план, как тыльную сторону своей ладони.

Сила Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов была просто слишком велика, намного выше, чем у любого мастера боевых искусств. Даже Ван Чуну пришлось использовать Боевое Знамя Крови Девяти Драконов и формирование, созданное другими, чтобы просто высвободить энергию. Даже о том, чтобы сделать что-то столь же простое, как переваривание энергии, чтобы использовать ее для себя, не могло быть и речи.

Никто не мог вынести эту ужасную силу. Каждый момент, и она оставалась внутри тела, был моментом, когда она могла взорваться внутри пользователя.

Опыт и знания Гао Сяньчжи говорили ему, что не было достаточно сильного мастера боевых искусств, способного противостоять этой силе. Она лежала просто за пределами способностей людей. Гао Сяньчжи никогда не думал, что Кутайба выживет.

Взрыв!

Гао Сяньчжи едва начал думать об этом, как достойная и внушительная фигура внезапно вырвалась вперед в шторме энергии. Бум! Вся пыль была мгновенно сметена, обнажив сияющую золотую фигуру, направляющуюся к Ван Чуну и остальным.

Эта золотая фигура изначально была очень далеко, но мгновение спустя, прежде чем кто-то успел среагировать, она оказалась прямо перед ними.

— Фигово!

Ван Чун побледнел, немедленно атакуя, сжимая свою Звездную Энергию в огромный стальной кулак, который полетел к Кутайбе. Арабский Бог Войны был весь в крови, его волосы были в полном беспорядке, а его дыхание было крайне неровным. И все же его энергия только усилилась, достигнув еще более ужасного уровня, чем раньше.

Ван Чун чувствовал, что, несмотря на то, что Кутайба казался довольно напряженным, энергия в его теле была более мощной и чистой, чем когда-либо прежде. Как будто внутри его тела было пылающее солнце — энергия, превосходящая обычную звездную энергию.

Тонкое Царство!

Ван Чун вздрогнул, когда почувствовал эту энергию, с недоверием на лице. Он не был чужд этому виду чистой солнечной энергии, но никогда не думал, что Кутайба будет таким талантливым и могущественным. Посреди напряженной битвы ему действительно удалось прорваться в Тонкое Царство.

Если бы не прорыв, Кутайба, несомненно, погиб бы от формирования Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов, но после своего прорыва, хотя он был тяжело ранен, ему все же удалось выжить в смертельной ловушке. Ему даже удалось спасти Абу Муслима, Айбака, Хуошу Хуйцана и Зияда.

Все они были тяжело ранены, но им также удалось выжить.

Бузз!

Сильный ветер раздул длинные волосы Кутайбы, обнажая его малиновые глаза. В этой битве Ван Чун использовал отступление, чтобы замаскировать свою атаку, успешно заманивая Кутайбу в ловушку и тяжело ранив его, но он также сумел разжечь всю ярость в сердце Кутайбы.

Никто не мог играть с Кутайбой. В Аравии Кутайба всегда был непобедимым, и все поклонялись ему как Богу Войны. Но в восточном городе Талас он впервые истек кровью и сражался наравне со Стариком Демоническим Императором, а затем был тяжело ранен Ван Чуном в результате формирования Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов… Из-за этого испортилась многолетняя репутация непобедимого Кутайбы.

Постоянно высокомерное достоинство Кутайбы снова и снова было втоптано в грязь, что все сильнее разжигало его ярость.

Взрыв!

Кутайба жестоко ударил. На этот раз он не выпустил жгучий луч Ци Меча, а заряд энергии, который походил на солнце, но был еще более горячим и ослепляющим, жаждущим сжечь все на свете.

— Осторожно!

Старик Демонический Император, Староста деревни Ушан, охранник в чёрной броне и Гао Сяньчжи набросились на Кутайбу. Разрушительные потоки энергии пронеслись по миру, сходясь на Кутайбе со всех сторон. Ван Чун выпустил свой собственный удивительный огонь, и работая вместе с другими в нападении на Кутайбу.

— Предупреждение! Дополнительная побочная миссия: убей бога арабской войны Кутайбу! Черное Пламя — это магма, текущая через подземный мир. Это самый сильный человек, когда-либо выходивший из ада на поле битвы. Его талант бесподобен, и он представляет военную душу Аравии!

— Начиная с этого момента, если пользователь убьет бога арабской войны Кутайбу в течение двадцати секунд, он получит 40 000 очков Энергии Судьбы. Чем меньше времени будет потрачено, тем больше будет вознаграждение, но, если пользователю потребуется больше двадцати секунд, он умрет!

Ван Чун неожиданно получил ряд сообщений от Камня Судьбы. Ван Чун никак не ожидал, что Камень Судьбы прикажет ему убить Кутайбу, и даже предложит вознаграждение в 40 000 очков Энергии Судьбы с потенциальным увеличением!

Это была определенно миссия с самой большой наградой, которую когда-либо получал Ван Чун, но у Ван Чуна не было времени беспокоиться о таких вещах. Пока его волосы развевались на ветру, он чувствовал, что его череп взорвется. Чувство огромной опасности пронизывало его тело и угрожало полностью его захлестнуть.

Хотя Кутайба был тяжело ранен в результате использования Формирования Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов, ему удалось прорваться в Тонкое Царство, увеличив свой уровень силы.

Румбл!

Голос Камня Судьбы едва угас, и атаки группы Ван Чуна столкнулись с энергией более высокого уровня. Это была энергия Кутайбы.

— Ааа!

Пятеро нападающих задрожали и отлетели назад.

Бах Бах бах!

Оставшаяся сила атаки Кутайбы уничтожила несколько солдат Божественной Военной Армии и Армии Божественной Тюрьмы.

— Аааах! — Крики разнеслись по воздуху, тела солдат превратились в пыль, а их доспехи расплавились в жидкость.

— Отступление! Спешите и отступайте! — тревожно закричали Ли Сие, Цун Цзыань, Сюэ Цяньцзюнь, Чжан Цюй и Су Ханьшань. Все начали отступать, армия пришла в смятение.

Все были напуганы этим зрелищем. Талас рухнул вместе с Земляной Крепостью Бесконечных Ракшасов, но после такого нападения Кутайба только укрепился. Его единственный удар сильно ранил всех пятерых членов группы Ван Чуна.

— Сегодня я убью всех вас! — глаза Кутайбы были ледяными, его ужасное убийственное намерение искажало воздух.

Кланг! Он протянул руку, и его гигантский меч в золотой вспышке света взлетел с земли и приземлился в его ладонь.

Теперь, когда у Кутайбы был его меч, его намерение убивать настолько возросло, что было теперь способно заставить и богов, и дьяволов в страхе отступить.

— Назад!

— Отходим!

— Бежим!

Все в шоке смотрели на плывущего Кутайбу. Кутайба с пустыми руками уже был ужасен, но теперь, когда он мог использовать искусства меча, в которых он преуспел, он, вероятно, скоро украсит пейзаж их трупами.

Игого!

Бесчисленные боевые кони закричали от страха, и начали отступать, не обращая внимания на натяжение своих поводьев.

Земля была полна пыли и мусора, Могущество Бога сияло золотым светом, и Кутайба приготовился нанести еще один разрушительный удар.

Хрясь! Безо всякого предупреждения грудь Кутайбы задрожала, и его вырвало алой кровью. Между тем аура вокруг его тела значительно ослабла.

— Он ранен! Этот ублюдок был ранен!

— Он не так могуществен, как кажется! Формирование Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов преуспело в том, чтобы серьезно ранить его!

Все были взволнованы этим зрелищем, и глаза Ван Чуна, старосты деревни Ушан и других заблестели.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1144. Смерть Кутайбы (II)**

Кутайба был действительно слишком могущественным, настолько могущественным, что все они полагали, что он никогда не мог бы быть ранен или свергнут. В этой атаке они пожертвовали вековой крепостью Таласа и всей энергией Формирование Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов, но им так и не удалось убить его. Это еще больше укрепило огромное впечатление о Кутайбе, которое все они имели.

Однако Кутайба был человеком, а не богом. Тем не менее, человек с его характером никогда бы не вырвал кровью, если бы его травмы не были чрезвычайно серьезными. Было ясно, что Кутайба использовал свою энергию для принудительного подавления своих ран. Он не был таким сильным и непобедимым, как казалось.

— Вперед!

Глаза Ван Чуна вспыхнули холодным светом, и он сразу бросился вперед. Новая Боевая Броня Небесного Мандата, которую он носил, могла ослабить атаки противника на сорок процентов. Несмотря на то, что Кутайба проник в Тонкое Царство, и его энергия теперь была на гораздо более высоком уровне, чем у кого-либо другого, последствия его ударов были гораздо менее пугающими по отношению к Ван Чуну.

С точки зрения обороноспособности, никто из присутствующих, даже Старик Демонический Император или Староста деревни, не мог сравниться с Ван Чуном. Сейчас он был единственным человеком, способным сражаться с Кутайбой в лобовом противостоянии.

— Искусство Великого Разрушения!

Ван Чун использовал самый сильный прием Великого Искусства Творения Неба Иньян.

Мир потускнел, и чистая разрушительная энергия стала изливаться подобно бурной реке по направлению к Кутайбе.

— Чун-эр, будь осторожен!

Почти в то же время в глазах Старика Демонического Императора мелькнуло выражение крайней озабоченности. Не задумываясь, Старик Демонический Император вылетел вперед.

Голодный верблюд был больше лошади, и сороконожка не упадет, даже если будет мертва. Кутайба был особенно страшным перед своим прорывом, и теперь, когда он находился в Тонком Царстве, вся энергия в его теле была яркой и сияющей энергией более высокого измерения. Для Ван Чуна атака в одиночку была чрезвычайно опасна.

— Достопочтенный старший, генерал Ли, пойдем вместе! — вскрикнул Гао Сяньчжи.

Бах Бах бах! Раздалось несколько взрывов, и Гао Сяньчжи, Староста деревни Ушан и охранник в черной броне прыгнули в сторону Кутайбы.

Кроме охранника в черной броне, который носил какую-то специальную броню, которая могла блокировать многие виды атак, все они были в крайне плохом состоянии.

Но в момент жизни и смерти, когда только одна сторона могла остаться живой, не было времени беспокоиться о чем-то еще.

— Невежественные! Вы действительно думаете, что сможете победить меня таким образом? Так как вы все хотите умереть, позвольте мне выполнить ваше желание!

Лицо Кутайбы стало холодным, и энергия из более высокого плана существования вырвалась из его тела. Золотое сияние, которое могло расплавить металл, слилось с гигантским мечом Кутайбы.

Взрыв!

Когда Кутайба ударил, весь ослепительный и жгучий свет покрылся золотом. КаБум! Яростный энергетический шторм отбросил Ван Чуна, Старика Демонического Императора, старосту деревни Ушан и охранника в черных доспехах.

— Чун-эр, не дай ему времени оклематься. Он только что прорвался в Тонкое Царство и по-настоящему не осознал свою силу. Он ограничен в использовании этой энергии. Если ему позволить по-настоящему постигнуть энергию Тонкого Царства, все мы будем обречены!

Борода Старика Демонического Императора содрогнулась от беспокойства, на его лице появилось выражение срочности. Он сражался уже намного дольше, чем мог бы сражаться кто-либо, находясь в его состоянии.

Взрыв!

Старик Демонический Император шагнул вперед, и выпустил струю праха, которая обрушилась на Кутайбу.

Никто не понимал больше, чем он, насколько ужасно было Тонкое Царство. В тот момент, когда Кутайба полностью овладеет этой силой, тогда даже с его тяжелыми травмами, пятеро из них не будут в состоянии сражаться против него.

— Мастер, берегись!

Ван Чун немедленно бросился вперед, чтобы напасть на Кутайбу первым. Позади него Староста деревни Ушан ткнул тростью, охранник в чёрной броне взмахнул знаменем, а Гао Сяньчжи вынул свой меч, и все они начали свои сильнейшие атаки на Кутайбу.

— Берегись! Не позволяй Кутайбе противостоять им самому!

Бум! Айбак ударил ладонью по земле и взлетел в воздух в направлении Ван Чуна и Старика Демонического Императора.

Летя по воздуху, Айбак удивленно расширил глаза. Струйки крови текли по кончикам пальцев Кутайбы.

Кутайба намеренно пытался скрыть это от Ван Чуна и других, но Айбак был позади Кутайбы, и мог ясно видеть, что происходит.

У него были свои ссоры с Кутайбой, и, поскольку оба имели статус губернаторов, он всегда чувствовал некоторое нежелание признать поражение, но в этот момент не было никаких сомнений, что Кутайба был боевой душой Аравии. Без него, даже если бы у арабов было вдвое больше воинов, чем у Великого Тана, они все равно проиграли бы.

Никто другой не мог занять место Кутайбы — ни Айбак, ни Абу Муслим, ни Зияд, ни великий тибетский генерал Хуошу Хуйцан.

— Вперед!

За спиной Айбака взорвался черный стальной шар энергии, Абу Муслим топнул по земле и тоже взлетел в воздух.

Как губернатор Востока, губернатор железа и крови, Абу Муслим имел громадную репутацию к западу от гор Цун. Но был ли это Абу Муслимом, Кутайба или Айбак, достоинство и гордость, которые имели эти высшие арабские эксперты, были разрушены в этой войне с Великим Таном.

Абу Муслим только надеялся, что сможет полностью победить Великий Тан независимо от цены, которая была заплачена.

— Ярость Асмодая!

Гигантский трехголовый бог демонов сразу же появился позади Абу Муслима, резко взревел, и его тело стало кипеть разрушительной силой. Абу Муслим ударил кулаком по группе Ван Чуна.

Ярость Асмодая уже не была такой, какой она была когда-то, будь то касалось импульса, силы или скорости. Даже трехглавая фигура Асмодая почти исчезла, потеряв большую часть своего пугающего присутствия.

Ранения, нанесенные Кутайбе и Абу Муслиму Земляной Крепостью Бесконечных Ракшасов, были гораздо более серьезными, чем казались.

Хотя Кутайбе удалось, рассчитывая на свой талант, прорваться в Тонкое Царство и защитить Абу Муслима и других, что позволило им пережить сильный взрыв, даже он был ранен. Легко представить себе, что Абу Муслим и Айбак находились не в лучшем состоянии.

Все органы и меридианы Абу Муслима были пронизаны ранами, и он был далеко от своей пиковой силы.

Стук стук!

По всему миру раздались два сильных удара. В золотой волне буддийской силы Хуошу Хуйцан еще раз принял форму Будды Вайрочана.

Зияд одновременно бросил свое Океанское Кольцо. Однако атаки Хуошу Хуйцана и Зияда были гораздо менее грандиозными и ослепительными, чем раньше.

— Хм, вы находитесь на пределе своих сил, и смеете подходить?!

Ван Чун знал обо всем, что происходит на поле битвы. Несмотря на то, что он яростно сражался с Кутайбой, он следил за движениями Айбака и его товарищей.

В прошлом объединенные атаки этих четырех Великих Генералов потребовали бы расхода значительной части силы Ван Чуна, но теперь, когда все четверо получили серьезные ранения, они находились в положении даже хуже, чем староста деревни Ушан и Старик Демонический Император. Для них участие в сражении в такое время было просто самоубийством.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Ван Чун вытянул правую ладонь, которая превратилась в стальной кулак, слившийся с золотым богом позади него и продолжал сражаться с Кутайбой. Тем временем его левая рука была нацелена на Абу Муслима и остальных генералов.

Ужасающая всепожирающая сила Великого Искусства Творения Небес Иньян немедленно вырвалась вперед.

— Фигово! — Абу Муслим и другие едва начали атаковать, как сразу почувствовали, что что-то не так. Ярость Асмодая Абу Муслима, сила фараонов Айбака, буддийская энергия Хуошу Хуйцана и Океанское Кольцо Зияда были поглощены.

Четверо генералов даже почувствовали, что их Звездная Энергия вышла из-под их контроля, вырвавшись из пор в кровавый туман, который понесся к Ван Чуну.

— Этот ублюдок снова использует свое злое искусство!

Айбак был в шоке и в ярости. Он внезапно остановился, а затем с взрывной силой полетел назад.

Он пришел быстро и ушел так же быстро.

Когда Абу Муслим, Айбак и Хуошу Хуйцан поспешно отступили, Зияду стало еще труднее. Его Океанское Кольцо летело к Ван Чуну, но было почти немедленно отозвано.

Он смог достичь уровня Великого Генерала только благодаря Океанскому Кольцу, и большинство его атак основывалось на этом артефакте. Если Ван Чун получит Океанское Кольцо, Зияд упадет на уровень бригадного генерала и может даже не сравниться с Чэн Цяньли.

— Наглец!

Когда Ван Чун одним ударом ладони отбил атаки четырех Великих Генералов, холодный и бесчувственный голос Кутайбы зазвучал в ушах каждого.

Взрыв! Именно тогда, когда Ван Чун использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян, чтобы поглотить кровь и энергию Абу Муслима и других…

Кутайба толкнул вперед ладонь, заключенную в ослепительную золотую броню, ударив между Ван Чуном и группой Абу Муслима и насильственно заблокировав Великое Искусство Творения Неба Иньян.

КаБум! Золотой луч в десятки раз ярче солнца вырвался из центра ладони Кутайбы.

Румбл!

Земля задрожала, а воздух загудел.

Ван Чун не проявил никаких признаков отступления от ужасной энергии Тонкого Царства, и он сразу же ударил ладонью Кутайбу.

Великое Искусство Творения Небес Иньян, которое было нацелено на группу Абу Муслима, сразу же начало оказывать влияние на Кутайбу.

Взрыв! Ван Чун был ошарашен.

Когда Ван Чун ударил ладонью, ослепительное и палящее сияние на теле Кутайбы осталось неподвижным. Оно было похоже на крепкую скалу, которую невозможно разрушить.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1145. Смерть Кутайбы (III)**

— Чун-эр, будь осторожен! Ты еще не достиг Тонкого Царства, поэтому не можешь поглотить его энергию. — крикнул Старик Демонический Император Ван Чуну. Его глаза были очень обеспокоены.

Предупреждение Старика Демонического Императора было очень быстрым, но в отношении Кутайбы оно было слишком медленным.

Бум! Золотой вихрь разрушительной энергии взорвался, еще раз оттеснив Ван Чуна и Старика Демонического Императора, а также старосту деревни Ушан и охранника в черных доспехах.

Взрыв! Крах! Сильная энергия впечатала Старика Демонического Императора в стальную стену на расстоянии более ста футов. В огромном грохоте и облаке пыли Старик Демонический Император и стальная стена весом более десяти тысяч цзинь были сброшены на землю абсолютной силой Кутайбы.

Тем временем староста деревни Ушан хмыкнул, и впечатался в землю, создав огромный кратер.

Из кратера вылетели бесчисленные камни, словно острые стрелы.

Что касается охранника в черной броне и Гао Сяньчжи, они отступили на несколько шагов назад. Их грудь задрожала и их вырвало кровью.

Сила Кутайбы достигла невероятного уровня. Все они уже были ранены и до этого, а теперь еще больше.

Бум! Последним отлетел не Гао Сяньчжи или охранник в черной броне, а Ван Чун. Он врезался в землю как астероид в форме человека, его тело прочертило борозду глубиной более двух метров сквозь землю. Он выглядел стволом какого-то многосоединенного организма.

Пыль осела, обнажив тело Ван Чуна, который внезапно поднял голову.

Хрясь!

Его грудь задрожала, и, хотя он делал все возможное, чтобы сопротивляться, он не смог сдержать внезапную сладость на языке, и из его рта потекла кровь. Свет в глазах Ван Чуна потускнел, а его лицо стало цвета бумаги. Каждая часть его тела чувствовала острую колющую боль, как будто его грызли тысячи муравьев.

Боевая Броня Небесного Мандата могла уменьшить урон на сорок процентов и была чрезвычайно мощным защитным инструментом, но даже в этом случае оставшихся шестидесяти процентов было достаточно, чтобы нанести Ван Чуну огромный урон. Это был первый раз, когда Ван Чун сражался против человека Тонкого Царства. Противник обладал силой за пределами Царства Святого Бойца. Даже сильная энергия, которую Ван Чун извлек из Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов, не могла противостоять ей.

— Он слишком сильный! Я даже не могу блокировать удар! Хотя энергия в его теле не слишком велика, ее природа чрезвычайно остра и злобна, способна разрушить все, к чему он прикасается. — пробормотал Ван Чун. Его сердце было неподвижным. Его грудь разрывалась от страха.

Он сразу понял, почему Камень Судьбы назначил такую высокую награду этой Дополнительной Миссии.

Кутайба был тяжело ранен, но он был ужасным и бесподобным экспертом, а с определенной точки зрения он был еще страшнее, чем раньше.

Дрипдрип!

Бесчисленные мысли пронеслись в голове Ван Чуна, и он внезапно услышал звук капающей жидкости. Капало чрезвычайно мягко, почти неслышно против рева поля битвы. Но теперь, когда он был Великим Генералом, который поднялся на много уровней, чтобы достичь самой вершины этого царства, Ван Чун мог слышать шум, как будто это был резкий звонок.

Но для Ван Чуна гораздо более важным, чем сам звук, было направление, из которого тот исходил.

— Кутайба, в конце концов, ты был ранен! Я хотел бы посмотреть, как долго ты сможешь продержаться!

Ван Чун поднял голову и посмотрел на Кутайбу, глядя на руку противника, спрятанную за его спиной, и кровь, стекающую с нее. Такой эксперт, как Кутайба, особенно после того, как проник в это царство, которого не достиг даже Старик Демонический Император, мог легко выпарить кровь со своей руки.

Тем не менее, несмотря на невероятную силу, которую он только что проявил, кровь капала с его пальцев и падала на землю. Это могло означать лишь то, что травмы Кутайбы были даже более серьезными, чем можно было себе представить. Настолько ужасными, что у него даже не было сил выпарить кровь, чтобы скрыть свои травмы.

Более того, даже несмотря на то, что Кутайба сыграл доминирующую роль, заставив Ван Чуна и других отступить, он странным образом решил их не преследовать.

В одно мгновение Ван Чун понял.

Кутайба блефует, выигрывает время, чтобы залечить травмы!

Ван Чун все понял. Все они видели силу Кутайбы. Если бы ему было позволено восстановиться после травм, все они были бы обречены.

— … Чем меньше времени пройдет, тем больше награда, но, если пользователь потратит больше двадцати секунд, он умрет!

Ван Чун необъяснимым образом вспомнил предупреждение Камня Судьбы, и сразу понял, почему Камень Судьбы не упомянул ничего о том, что «если миссия будет провалена, пользователь будет уничтожен», просто заявив, что «пользователь умрет». Это было потому, что Камню Судьбы не нужно было ничего уничтожать. Если Кутайбе удастся подавить свои травмы, он сможет использовать свое совершенствование Тонкого Царство. — чтобы убить их всех.

— Все танские солдаты будут похоронены здесь!

— Кутайба, умри ради меня!

Ван Чун бросился вперед, атакуя Кутайбу, как пушечное ядро.

Казалось бы, вечно невозмутимый Кутайба мгновенно поморщился. Ван Чун произнес эти слова не на языке Тан, а на арабском, с которым он был слишком хорошо знаком.

Предположение Ван Чуна было верным. Кутайба блефовал все это время, чтобы скрыть правду о своих травмах и выиграть время, чтобы прийти в себя. Тем не менее, сила Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов была слишком велика. Несмотря на то, что Кутайба сделал все возможное, чтобы скрыть свои травмы, Ван Чун все же обнаружил его слабость.

— Ты ищешь смерти! Даже если бы я был еще более тяжело ранен, убить тебя все равно было бы так же легко, как перевернуть руку!

Лицо Кутайбы исказилось, и из его тела вырвалось плотное намерение убивать. Гнев и намерение убийства, собранные на лбу Кутайбы, были гнетуще густыми, и больше не было такого вечного и отчужденного внешнего вида.

Как знаменитый и печально известный Бог Войны Аравии, Кутайба убил бесчисленных известнейших экспертов. Но Ван Чун, малоизвестный неверный с востока, вместе формированием Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов, разрушил его достоинство и впервые заставил его испытать поражение.

Для Кутайбы сильное ранение стаей восточных неверных не отличалось от поражения. Кутайба изо всех сил пытался скрыть свои раны, но теперь, когда все это было разоблачено на арабском языке, Кутайбе не нужно было продолжать притворяться.

Кланг!

С ярким криком Могущество Бога Кутайбы ударило Ван Чуна.

Буум! Казалось, что мир разорвался надвое, и золотой меч Кутайбы взлетел в небеса и начал спускаться к Ван Чуну.

Теперь, и Кутайба больше не подавлял свои раны, он стал еще более ужасающим и злобным.

Бззз! Ци Меча появился высоко в небе, но в мгновение ока он оказался всего в нескольких дюймах от головы Ван Чуна.

Бум! Атака достигла цели, подняв большой поток пыли и прорубив огромную трещину длиной более десяти тысяч футов. Луч Ци Меча расколол скалу и двинулся дальше, чтобы расколоть стальные стены надвое. Когда энергия рассеялась, оставленный шрам казался работой какого-то божественного мастера!

— Ублюдок!

Кутайба не мог не дернуться от того, что он увидел. В отличие от своего поведения ранее, Ван Чун не пытался отразить удар, а в последний момент увернулся.

— Кутайба, я хотел бы видеть, как долго ты сможешь продержаться! Су Ханьшань, Чжан Цюй, все вы, уходите с дороги!

Голос Ван Чуна раздался над полем битвы, и Звездная Энергия в его теле вздыбилась. В нем начала собираться новая энергия, создавая металлический стук. Мгновение спустя новый золотой ореол вырвался из его даньтяня. В то же время три Ореола Сумеречного Жеребца вырвались наружу, чтобы поддержать Ван Чуна.

С тех пор, как Ван Чун стал Великим Генералом и вознесся на самую вершину, ему стало легче культивировать многие боевые искусства, и теперь было нужно всего несколько минут, чтобы поднять их на новый уровень. Благодаря силе этих ореолов скорость Ван Чуна сделала большой скачок вверх.

— Кутайба, давай! Посмотрим, кто из нас будет окончательным победителем!

Ван Чун полетел вперед. Судя по тому, что сказал ему Камень Судьбы, Кутайбе понадобится максимум двадцать секунд, чтобы подавить свои раны, и как только он это сделает, все они будут обречены.

Единственным выходом Ван Чуна было проявить осторожность и не дать ему времени отдышаться.

Ван Чун не мог избежать битвы, он мог только вступить в полное наступление и увидеть, кто из них упадет.

Бум! Ван Чун рванулся вперед, а затем задохнулся. Перед Кутайбой раздалась яркая вспышка света, и меч Из Стали Вутц вонзился в пустоту, как ядовитая змея, прямо в горло Кутайбы.

Глаза Кутайбы стали холодными. Его гигантский меч мог двигаться намного быстрее, чем меч Ван Чуна, поэтому он проигнорировал меч из стали Вутц и разрубил Ван Чуна пополам. Но «успех» не принес Кутайбе радости, он лишь побледнел.

Луч Ци Меча вылетел в воздух, и почти неслышно полетел в спину Кутайбы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1146. Смерть Кутайбы (IV)**

— Иллюзия!

Кутайба сразу понял, что произошло, и его лицо скочилось в гримасу. На его уровне совершенствования обычные иллюзии были просто уловками, которые были неспособны обмануть его глаза, не говоря уже о том, чтобы обмануть другие его чувства. Но иллюзии Ван Чуна были смесью правды и вымысла, и даже его восприятие было обманчиво. Это были явно не обычные иллюзии.

Бум!

Не имея времени на размышления, Кутайба испустил разрушительный взрыв золотого света, который превратился в огромный осколок доспехов, чтобы защитить его.

Бум! Меч Из Стали Вутц Ван Чуна был способен разрубить тонкую закаленную сталь, как грязь, но не мог продвинуться ни на один дюйм сквозь броню, образованную тонкой энергией.

Бум! Бум! Бум! В серии последовательных взрывов Ван Чун не только не смог ранить Кутайбу, но и был отброшен на несколько десятков шагов ударной волной от взрыва.

— Чун-эр, будь осторожен! Он лучше понимает энергию Тонкого Царства. Если ему дадут больше времени, с ним будет невозможно бороться. Подумай о происхождении энергии, о которой говорил с тобой твой мастер. Он только что постиг энергию Тонкого Царства и не может постичь мир энергии. Подумай о том, как оборвать его связь с источником. — сказал Старик Демонический Император. Его глаза были холодны, выражение его лица мрачно.

Хотя тяжелые ранения не позволили ему вмешаться в битву Ван Чуна с Кутайбой, Старик Демонический Император остался рядом, наблюдая забоем и обдумывая каждую деталь. Благодаря своей удивительной проницательности, знаниям и богатому опыту он очень быстро смог понять ключ к победе над Кутайбой.

Бузз!

Внезапно слова Старика Демонического Императора вызвали в голове Ван Чуна бесчисленное количество волн. Его хозяин был прав. У Кутайбы была главная слабость в том, что ему еще предстояло войти в мир энергии.

Мир энергии был не тем, что каждый мог видеть, а уникальным умением его Мастера. Посредством уникального и легендарного Морского Искусства его мастер самостоятельно понял происхождение энергии и затем передал свои учения старосте деревни Ушан и Ван Чуну. Только так они оба смогли войти в тонкий мир.

Но Кутайба никогда не культивировал Множество Духовного Морского Искусства, поэтому он, естественно, не мог войти в мир энергии. Это также означало…

В мозгу Ван Чуна вспыхнул искры, и у него сразу возникла идея. Бум! Он вошел в мир энергии.

Его глаза были встречены миром бесконечной энергии, но это был мир, отличный от того, который он видел раньше. Вся энергия в этом мире была в бешеном состоянии. Битва полностью изменила распределение энергии происхождения в этом регионе. С первого взгляда Ван Чун увидел бесчисленные водовороты энергии, разбросанные по полю битвы, различного размера, цвета и интенсивности.

Генералы разных армий!

Ван Чун сразу понял, чем они были. Все были крайне истощены, и ни у кого из них не было сил участвовать в этой битве между ним и Кутайбой, поэтому они все тратили время на то, чтобы поглотить энергию происхождения и восстановить свои силы. Они это делали для того, чтобы, когда битва между ним и Кутайбой закончилась, они могли немедленно начать ожесточенную атаку.

— А это должен быть Кутайба. — Взгляд Ван Чуна быстро переместился от генералов к самому большому энергетическому вихрю.

Вихрь энергии был невообразимо велик, его размера и свирепости было достаточно, чтобы все остальные генералы казались незначительными.

При внимательном взгляде, он был похож на черную дыру, огромный водоворот, пожирающий всю энергию вокруг. Он казался чрезвычайно хаотичным и беспорядочным, поглощающим энергию без причины, и некоторые шары энергии врезались и гасили друг друга, и он их втягивал. Даже обычный мастер боевых искусств мог бы сказать, что огромный энергетический вихрь был чрезвычайно нестабилен и мог рухнуть в любой момент.

Его травмы были гораздо более серьезными, чем он показывал.

Ван Чун теперь все понял. Кутайба мог бы скрыть от них факт своего ранения, но он не мог скрыть свою энергию.

И глядя на беспорядок его энергии, можно было легко сказать, что Кутайба находился в гораздо более ужасном состоянии, чем указывали его действия.

Но даже в этом случае Кутайба был далек от состояния краха. В центре массивной черной дыры Ван Чун заметил поток золотой энергии, жесткой и цепкой, которая текла из самой высокой точки мира энергии в вихрь.

Этот поток энергии имел толщину только одной палочки, но его мощность только увеличивалась. Ван Чун последовал за потоком золотой энергии до самых глубоких энергетических глубин. Несколько шариков света, бОльших, чем солнце, и в десятки раз более ослепительных, плыли высоко над головой. Это было то, откуда Кутайба черпал свою энергию.

Энергия Тонкого Царства!

Ван Чун видел, что происходит. Источником энергии Кутайбы был высший план над его головой.

Хотя он и не казался слишком далеким с первого взгляда, требуя лишь незначительных усилий, чтобы прикоснуться к нему, Ван Чун прекрасно понимал, что разрыв между пиком царства Святого Бойца и Тонкого Царства — это не вопрос расстояния, а бесчисленного расстояния.

Если человек не постигнет тайны Тонкого Царства, тогда не имеет значения, сколько усилий он вложит — он никогда не сможет поглотить энергию этого плана.

Еще более неприятным было то, что, хотя поток энергии, поглощаемой Кутайбой из Тонкого Царства, был просто толщиной с одну палочку, он все время сгущался. Более того, энергия с более высокого плана существования подавляла и стабилизировала хаотические энергетические волны Кутайбы.

Другими словами, пока Кутайба постоянно поглощал мощную энергию Тонкого царства, раны на его теле и его беспорядочная энергия не могли легко разрушиться.

Мастер был прав. Если я хочу победить Кутайбу, я должен думать о способе отключить его канал энергии. Иначе никто не подойдет ему. Даже Боевая Броня Небесного Мандата не сможет остановить его! — с тревогой сказал себе Ван Чун.

Ван Чун в своей жизни никогда не видел такого талантливого, сильного или способного человека, как Кутайба. В землях, лежащих за Центральными Равнинами, Кутайба, несомненно, был настоящим героем среди людей. Но, несмотря на огромное давление, которое чувствовал Ван Чун, он оставался спокойным.

Паника и беспокойство не помогли бы его ситуации. Будучи командующим армией, Ван Чун знал лучше, чем кто-либо другой, что только спокойная и дотошная мысль может разрешить кризис.

Когда эти мысли промелькнули в его голове, Ван Чун быстро восстановил самообладание.

Ключ к Тонкому Царству лежит в совершенствовании, а совершенствование зависит от понимания. Любой, кто хочет постичь высшие сферы совершенствования, должен обладать невероятной психической энергией. Это также означает, что Кутайба способен поглощать энергию этого более высокого плана не благодаря энергии в своем теле, а благодаря своей психической энергии!

Бесчисленные мысли пронеслись в голове Ван Чуна. Времени было мало, и от него зависели десятки тысяч жизней и даже исход этой войны. Эти вещи оказывали на Ван Чуна давление более тяжелое, чем горный массив.

Даже Ван Чун не знал, как быстро проносились его мысли. Если кто-то сможет изобразить мозг Ван Чуна и увидеть, как быстро он работает, он, несомненно, будет ошеломлен.

Таким образом, чтобы победить Кутайбу, это не касается давления его силы или Звездной Энергии. Это даже не имеет ничего общего с энергией Тонкого Царства!

Глаза Ван Чуна становились все ярче и энергичнее.

Я знаю, что делать!

Глаза Ван Чуна стали решительными.

Что касается совершенствования, Ван Чун был вынужден признать, что даже после того, как он поднялся на уровень Великого Генерала, он не мог сравниться с арабским Богом Войны. Но чисто с точки зрения психической энергии Ван Чун мог с уверенностью заявить, что немногие в мире могут с ним сравниться. Даже Кутайба после проникновения в Тонкое Царство не был ему ровней.

Ван Чун открыл глаза и посмотрел вперед. Кутайба только что выпустил новую волну ослепительной золотой Тонкой Энергии из своей руки. Ослепительно-золотой меч, оружие, которое, казалось, спустилось с самих небес, держался высоко в воздухе, готовый нанести невероятный удар.

Несмотря на то, что Ван Чун чувствовал, что он провел много времени в мире энергии, в действительности прошла только секунда.

Бум!

Прямо перед тем, как Кутайба смог совершить свою разрушительную атаку, в воздух взвилось цунами Психической Энергии, и врезалось в его разум.

Бум! Это было похоже на метеорит, врезавшийся в землю. Тело Кутайбы начало дрожать, а на его лице появилось выражение крайнего шока. Могущество Бога задрожало в его руке, и атака, нацеленная на Старика Демонического Императора, остановилась.

В мире энергии, который плотские глаза не могли видеть, Ван Чун ясно видел, что нить золотой энергии с более высокого плана, казалось, была «вырвана» невидимой рукой, и яростно завибрировала.

Это немедленно вызвало цепную реакцию, и водоворот энергии, который представлял Кутайбу, стал более беспорядочным и хаотичным.

— Ублюдок!

Лицо Кутайбы вспыхнуло от ярости, и он повернулся к Ван Чуну. Хотя он первоначально возвышался как неподвижная гора, он внезапно шагнул вперед, мгновенно появившись перед Ван Чуном. Его гигантский великий меч нанес удар Ван Чуну так же быстро, как молния.

КаБум! Меч расколол мир, разделив воздух на десятки тысяч кусков, как воду, и создал огромный вакуум шириной в десятки метров. Но решительный удар Кутайбы не попал. Ван Чун исчез во вспышке света, и перед Кутайбой появились три «Ван Чуна» с одинаковым выражением лица, одеждой и позой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1147. Смерть Кутайбы (V)**

— Кутайба, это бесполезно. Я уже знаю твою слабость. У тебя не будет возможности восстановить свои силы и переломить ситуацию!

Три Ван Чуна заговорили одновременно, отступив в трех разных направлениях, увеличивая расстояние с Кутайбой.

Бум! Когда Ван Чун отступил, яростный шторм вырвался в сопровождении безжалостного голоса.

— Ублюдок! Я не верю, что не смогу прибить твое истинное тело!

В то время как Ван Чун и Кутайба сражались, Айбак отступил на большое расстояние, чтобы не оказаться в бою. Но в какой-то момент Айбаку удалось пробраться за спину Ван Чуна, и теперь он внезапно бросился вперед. Раааа! Фараон пронзительно закричал, и когда Айбак бросился на «Ван Чуна», энергия фараона в его руке выстрелила во второго «Ван Чуна». Искусство клонирования Ван Чуна было слишком сильным. Даже Кутайба не мог сказать, какой из них был настоящим. Но Айбак был уверен, что даже у самого сильного искусства клонирования или иллюзии должен был быть недостаток, который делал его хуже настоящего тела. Кутайба мог разобраться с одним «Ван Чуном», в то время как Айбак атаковал сзади, нападая на другого Ван Чун с помощью Звездной Энергии, используя свое тело для атаки на третьего. Таким образом, можно было бы быстро выяснить, где находится истинное тело Ван Чуна.

Прежде чем атака Айбака смогла достичь цели, в его ухе раздался ледяной голос.

— Айбак, ты действительно ищешь смерти!

«Ван Чун» исчез, и из-за его спины вырвалась рука, надавивши ему на плечо. Ее пальцы вонзались в его плоть.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян! — раздался голос, мгновенно заморозивший сердце Айбака и заставивший его лицо ужасно побледнеть. Айбак вдруг понял, что попал в ловушку!

Он действительно украдкой подобрался к Ван Чуну, чтобы устроить ему засаду, но Ван Чун использовал это против Айбака. Хотя его внимание было приковано к Кутайбе, он хорошо знал каждый шаг Айбака.

— Умри!

Глаза Ван Чуна стали острыми, и из его пальцев вырвалась ужасающая пожирающая сила. Энергия Айбака немедленно начала течь, как река, в тело Ван Чуна.

Айбак был не самым сильным из арабских командиров, но проблем, которые он причинял Ван Чуну и другим танским солдатам, было больше, чем другие арабские командиры. Это спровоцировало убийство Ван Чуна и привело к ловушке.

— Кутайба, спаси меня!

Когда Звездная Энергия Айбака вытекла из его тела, его глаза расширились, а его бледное лицо наполнилось страхом. Будучи верховным главнокомандующим мамлюков, Айбак провел более половины своей жизни в армии. Он убил бесчисленных противников, сокрушил бесчисленные восстания и разбил много городов, но впервые почувствовал непреодолимое зловоние смерти.

— Ярость Асмодая!

— Ярость Океана!

— Ван Чун, отпусти его!

— Клинок Будды Вайрочана!

Видя, что Айбак схвачен и находится в смертельной опасности, Абу Муслим, Хуошу Хуйцан и Зияд пришли в ярость, и сразу же напали на Ван Чуна.

Бах Бах бах! Все трое взлетели в воздух, их Звездные Энергии слились воедино, и они с невероятной скоростью направились к Ван Чуну.

— Торопись! — Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан занервничали и немедленно взлетели в воздух, чтобы не дать Ван Чуну оказаться в окружении Абу Муслима, Зияда и Хуошу Хуйцана.

Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан смогли поддерживать слабое равновесие с Абу Муслимом, Зиядом и Хуошу Хуйцаном. Пока они не двигались, ни Старик Демонический Император, ни Деревенский Ушан. Обе стороны были тяжело ранены, иначе они бы не стали прибегать к этому. Но теперь, и Абу Муслим и другие нарушили равновесие, Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан были вынуждены действовать.

Ван Чун был не в том состоянии, чтобы иметь возможность сражаться одновременно с Кутайбой и всеми этими Великими Генералами.

Бах Бах бах! Происхождение Энергии быстро пронеслось по воздуху, и она собралась под командованием Старика Демонического Императора и старосты деревни Ушан в большие синие руки, которые одновременно атаковали Абу Муслима, Зияда и Кутайбу.

— Хммм! Бесполезно! — взмахом ладони Кутайба выпустил палящую бурю золотой энергии. Его удар, пронизанный тонкой энергией, мгновенно разрушил атаки двух старейшин, а затем достиг и их, злобно отбросив назад.

Они закувыркались в воздухе, и, хотя они изо всех сил старались рассеять энергию атаки, когда ударились о землю, мгновенно побледнели, задрожали, а затем вырвали кровью.

— Мастер! — Ван Чун побледнел, и его глаза покраснели. Его Учитель и Староста деревни Ушан были в крайне плохом состоянии, их энергия почти иссякла. Они уже сделали все возможное, чтобы продержаться до этого момента.

— Кутайба, если ты хочешь спасти Айбака, то я отдам его тебе! — глаза Ван Чуна заалели, и он внезапно исчез из своего первоначального места.

Почти в то же время золотой луч Ци Меча спустился с неба, ударив в то место, где стоял Ван Чун. В то же самое время атаки, посланные Абу Муслимом, Зиядом и Хуошу Хуйцаном, также достигли цели, создав сильный взрыв. Но все четыре атаки пропали впустую.

Ван Чун, по-видимому, предвидел все это и прекрасно избежал их нападения.

Ван Чун снова появился в нескольких десятках футов, его волосы развевались на ветру, а тело было переполнено Звездной Энергией. Что касается командира мамлюков Айбака, он не был освобожден. За эти несколько коротких мгновений три четверти энергии Айбака были поглощены.

Еще более страшным было то, что Айбак был совершенно бессилен против Великого Искусства Творения Иньян Ван Чуна, и он был не чем иным, как рыбой на разделочной доске, ожидающей своей бойни.

— Аааах! — последний кусочек энергии Айбака был поглощен, и он умер.

— Раз ты хочешь спасти его, то вот он, бери!

Тело Ван Чуна бурлило энергией и силой. Теперь, когда Ван Чун впитал энергию Айбака, его звездная энергия стала бесконечной и непрерывной, как великая река.

Взрыв! Ван Чун бросил Айбака Абу Муслиму. Его доспехи загремели, и его седовласая голова ударилась о землю и покатилась вдаль.

— Ублюдок!

Абу Муслим и Зияд покраснели от ярости, особенно Абу Муслим. Его тело источало ужасное намерение убить. Он много раз сражался вместе с Айбаком, и именно он пригласил Айбака сюда. Абу Муслим никогда не думал, что тот умрет.

— Ты ищешь смерти! — Абу Муслим обезумел, и набросился на Ван Чуна.

Бронзовая перчатка атаковала. Черная Звездная Энергия разлетелась во все стороны, рев Бога Демонов раздался изнутри его тела.

Бум! Но Абу Муслим едва сделал рывок вперед, как массивный луч золотого Ци Меча пронесся мимо Абу Муслима и ударил по месту, где стоял Ван Чун, разрезая воздух надвое.

Только Кутайба был способен совершить такую быструю атаку.

И все же столь быстрая атака не прошла. Два золотых ореола скорости под ногами Ван Чуна сделали его невероятно быстрым, что затрудняло атаки даже для Кутайбы. Бум! В тот момент, и Кутайба атаковал, Ван Чун ответил, и яростная Психическая Энергия нанесла удар по мозгу Кутайбы. Кутайба хмыкнул, его тело замерло, и он оказался в руках Ван Чуна.

В прошлом, когда Кутайба был полон сил, Ван Чун не мог ранить его, даже сражаясь изо всех сил. Но сейчас, даже при том, что Кутайба казался жестоким и сильным, все его органы и меридианы были повреждены, и его состояние было даже немного лучше, чем у Старика Демонического Императора.

Но Кутайба был еще молод и энергичен, у него не было внутренних болезней, и он даже проник в Тонкое Царство.

— Дай мне посмотреть, как долго ты сможешь продержаться!

Лицо Кутайбы стало диким, и из его тела вырвалась очередная волна жгучей золотой энергии. Его скорость внезапно возросла, и он направился в сторону Ван Чуна, как острый меч.

Это был молниеносный удар, имеющий скорость, с которой даже Абу Муслиму было бы трудно справиться. Однако, мгновение спустя, невидимая энергия вырвалась и столкнулась с Кутайбой, бросив всю его энергию в хаос.

— Чун-эр! Беги! — с тревогой крикнул Старик Демонический Император. Именно он внезапно напал на Кутайбу.

— Ты ищешь смерти!

Разъяренный Кутайба сразу же выпустил луч золотого Ци Меча в Старика Демонического Императора, но вдруг некая фигура вырвалась вперед и спасла его от этой опасности.

— Мастер, сосредоточься. Позволь мне помочь тебе!

Ван Чун сжал руку Старика Демонического Императора, говоря с ним, и прежде чем Старик Демонический Император успел среагировать, энергия, которая когда-то принадлежала Айбаку, полилась из Ван Чуна в его тело.

Старик Демонический Император был ошеломлен, но быстро понял, что происходит. Под контролем Старика Демонического Императора эта бешеная энергия быстро прошла через его меридианы и стала его собственной.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1148. Смерть Кутайбы (VI)**

Старик Демонический Император был гегемоном поколения, верховным экспертом в мире боевых искусств, поэтому, несмотря на то, что его Даньтянь был разбит, что лишило его возможности развивать Великое Искусство Творения Иньян, он знал все черты и характерные движения этой техники, как тыльную сторону своей ладони. Переданная ему Звездная Энергия Ван Чуна сразу же позволила ему подавить свои травмы и пополнить многие поры Даньтяня в своем теле. В одно мгновение на лице Старика Демонического Императора восстановился румянец. Хотя было гораздо сложнее полностью залечить свои раны, он, по крайней мере, имел возможность сражаться в другом сражении.

— Чун-эр, ситуация плохая! Кутайба выздоравливает гораздо быстрее, чем мы ожидали. Если так будет продолжаться, пройдет совсем немного времени, и мы потеряем способность противостоять ему.

Одежда Старика Демонического Императора развевалась на ветру, и он с глубоким беспокойством смотрел на Кутайбу. Кутайба был в плохом состоянии, струйки крови текли из его окровавленной золотой брони. Но его аура оставалась стабильной и становилась все сильнее. Атаки Ван Чуна и Старика Демонического Императора ослабили его способность поглощать Тонкую Энергию из этого более высокого измерения, но они не смогли полностью отключить ее.

И что еще хуже, к сожалению, хотя они вдвоем могли помешать Кутайбе поглощать эту энергию, они не могли помешать ему понять ее. Со временем Кутайба сумел быстро схватить энергию Тонкого Царства и даже осмыслить несколько новых приемов.

Это было то, что действительно беспокоило Старика Демонического Императора.

— Абу Муслим, Зияд, Хуошу Хуйцан — идите все сюда!

Кутайба смотрел на Старика Демонического Императора и и в его глазах появились опасения. Сильно ослабленный Старик Демонический Император не представлял угрозы для Кутайбы, но теперь, когда Старик Демонический Император принялся восстанавливать свои силы, Кутайба снова почувствовал, что за его спиной занесен кинжал.

На этот раз Кутайба неожиданно решил не атаковать.

— Кутайба, что нам делать? — несколько фигур с энергичной аурой появилось позади Кутайбы. Это были Абу Муслим, Зияд и Хуошу Хуйцан.

Лицо Кутайбы было холодным и твердым, и он продолжал смотреть вперед, приказывая:

— Дайте мне всю свою энергию!

-!!! — все трое были ошеломлены просьбой Кутайбы. На этом жестоком поле битвы Тан может атаковать в любой момент. Если их сила упадет слишком низко, они даже не смогут защититься.

— Нет времени! Эти Танцы нашли способ нарушить мою способность поглощать высшую энергию. Если это будет продолжаться, мне будет очень трудно постичь новый тип энергии. Дайте мне свою энергию, и я убью их всех.

-! — намерение убийства вспыхнуло в глазах Кутайбы.

Ему уже надоела эта игра в кошки-мышки. Он убьет молодого командира династии Тан и таинственного восточного старца одним ударом!

Абу Муслим ничего не сказал, но бесчисленные мысли мелькали в его глазах. Он быстро принял решение.

— Я понимаю! Зияд, давай отдадим ему нашу энергию! — сурово приказал Абу Муслим.

Это был единственный выбор, доступный в текущей ситуации. Использование Великим Таном формирования Земляной Крепости Бесконечных Ракшасов против них полностью нарушило равновесие. Абу Муслим, Зияд и Хуошу Хуйцан утратили способность угрожать Великому Тану.

Единственным человеком, способным победить Тан, был Кутайба. Если бы не он, стоящий на переднем крае и отгородившийся от края Великого Тана, Аравия и У-Цан были бы давно побеждены. Передача им своей энергии была единственной вещью, которую они могли сделать.

Взрыв!

Абу Муслим хлопнул ладонью по плечу Кутайбы, и волна черной энергии начала устремляться к нему. Почти в то же время другая рука вытянулась вперед и также прижалась к Кутайбе. Зияд сделал такой же выбор, отправив свою энергию без колебаний вперед.

Хуошу Хуйцан стоял немного дальше. Он не понимал по-арабски, но мог видеть, что происходит, исходя из действий двух других командиров. Тумп! Хуошу Хуйцан шагнул вперед и протянул руку. Все три Великих Генерала сделали выбор перенести свою энергию в Кутайбу. С помощью этого метода трое командиров возложили все надежды на победу над Великим Таном на Кутайбу.

Если бы даже Кутайба не смог победить Великий Тан, они не могли бы думать ни о ком другом, кто мог бы!

Бузз!

Когда они втроем передали свою энергию, волосы Кутайбы начали парить в воздухе, и его ослабевающая аура начала с удивительной скоростью расти.

Ван Чун, охранник в черной броне, и Гао Сяньчжи поморщились. Действия Кутайбы были совершенно неожиданными. Если бы ему было позволено поглотить энергию всех троих командиров, Великий Тан оказался бы в невыгодном положении.

— Чун-эр, слушай! — Голос Старика Демонического Императора зазвучал в голове Ван Чуна. — Не волнуйся о Кутайбе. Пока это не энергия Тонкого Царства, независимо от того, сколько он ее поглотит, это будет похоже на питье яда в надежде утолить жажду. Слушай внимательно, что я собираюсь тебе сказать. Это чрезвычайно важно. Кроме Великого искусства разрушения Небес Великого Иньян, есть еще один более мощный механизм, называемый «Уничтожение Небесной Земли». Я смог развить эту технику, потратив более половины своей жизни, исследуя Великое Искусство Творения Небес Иньян

— Я постоянно пытался поднять Великое Искусство Творения Небес Иньян на еще более высокий уровень, сверх того, чего достиг создатель искусства. После более чем полувека исследований мне действительно удалось найти еще более высокий уровень, но он не мог быть использован одним человеком. Требуется два пользователя Великого Искусства Творения Небес Иньян, которые достигли чрезвычайно высокого уровня, чтобы использовать этот прием одновременно. Он может привлечь происхождение всех вещей в мире уничтожить все, вот почему оно называется Уничтожение Небесной Земли. Это высший уровень Великого Искусства Творения Иньян. Даже знаток Тонкого Царства может быть уничтожен. Но все ученики, которых принял твой мастер, были предателями и мерзавцами, так что твой мастер никогда не имел возможности использовать Уничтожение Небесной Земли, чтобы показать его силу миру!

— Ты уже достиг вершины Великого Искусства Творения Неба Иньян. Ты можешь использовать Искусство Великого Разрушения, что означает, что у тебя есть основание для использования Уничтожения Небесной Земли. Вскоре твой Учитель будет использовать Звездную Энергию, которую ты послал мне и Множество Духовного Морского Искусства, чтобы подражать Великому Искусству Творения Небес Иньян, и вместе с тобой применит Уничтожение Небесной Земли.

— Этот высший прием чрезвычайно силен, но, поскольку твой Мастер никогда не использовал его раньше, даже твой мастер не может предсказать, какие риски могут возникнуть при его использовании. Но у нас нет другого выбора. Если мы подождем, пока он полностью постигает энергию Тонкого Царства, даже твои ментальные атаки не будут иметь никакой пользы против него. У нас будет один шанс. Уничтожение Небесной Земли — наша последняя возможность.

Одежду и волосы Старика Демонического Императора тут же разметал сильный ветер.

Но в этот момент Ван Чун разволновался еще больше, чем Старик Демонический Император. Слова «Уничтожение Небесной Земли» вызвали в его голове много мыслей. Ван Чун всегда считал, что Великое Искусство Разрушения было пределом Великого Искусства Творения Неба Иньян. Он не знал и даже не представлял, что над Великим Искусством Разрушения находится Уничтожение Небесной Земли. И что оно окажется высшим приемом, требующий взаимодействия двух экспертов Великого Искусства Творения Неба Иньян.

Старик Демонический Император никогда не говорил ему ничего об этом раньше.

Бесчисленные мысли пролетели в голове Ван Чуна, но мгновение спустя он взглянул на ослепительно золотого Бога Войны, и быстро пришел в себя. Все его мысли исчезли, и его глаза стали сосредоточенными и решительными.

— Мастер, я понимаю. Неважно, каковы риски. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Мастеру использовать Уничтожение Небесной Земли.

— М-м! — Старик Демонический Император кивнул, и его глаза засияли.

— Чун-эр, слушай хорошо. Инь и Ян разделяют один и тот же принцип, у Неба и Земли одинаковые обязанности: обнимать Инь и нести Ян, все вещи восстанавливаются и рождаются… Мягкий голос Старика Демонического Императора начал произносить мантру Уничтожения Небесной Земли в сознании Ван Чуна.

Эта мантра была более глубокой и сложной, чем любая другая техника, которую когда-либо совершенствовал Ван Чун, и, как правило, ее совершенствование занимало очень много времени. Но и Ван Чун, и Старик Демонический Император полностью постигли Великое Искусство Творения Неба Иньян, поняв каждый из его секретов. Поскольку они уже достигли пика, им не нужно много времени или энергии, чтобы постичь эту технику.

— Чун-эр, я сейчас объясню тебе ключевые моменты и сущность Уничтожения Небесной Земли. Слушай внимательно. Я объясню это только один раз. Как только Кутайба закончит поглощать энергию, тогда, независимо от того, насколько ты готов, мы должны атаковать. Иначе мы все обречены!

Старик Демонический Император начал объяснять принципы и метод использования Уничтожения Небесной Земли. Кроме того, он тщательно объяснил все его важнейшие аспекты.

Бум!

Едва Старик Демонический Император закончил говорить, как издали донесся сильный гул. Все тело Кутайбы задрожало, и из него полились мощные потоки звездной энергии.

— Вы все, уходите! — выражение лица Кутайбы стало отчужденным, а глаза холодными.

— Пошли!

Абу Муслим, Зияд и Хуошу Хуйцан почти одновременно подняли руки, спустились на землю, сели на лошадей и поехали назад. Они почти полностью истощили свою энергию, помогая Кутайбе. Их лица были ужасно бледны, и даже чтобы удержаться на лошадях, им нужно было приложить немало сил.

— Мы сделали все, что могли. Теперь все зависит только от Кутайбы. Держитесь подальше, чтобы не попасть под перекрестный огонь! — сказал Абу Муслим.

Его тело наклонилось вперед к шее лошади, но его голова смотрела на Кутайбу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1149. Смерть Кутайбы (VII)**

Абу Муслим понятия не имел, что случилось с Кутайбой, но чувствовал, что характер энергии Кутайбы претерпел огромную трансформацию. Как будто в теле Кутайбы возникло пылающее солнце, которое становилось все ярче и жарче.

Это была не энергия, которую они дали Кутайбе, а какой-то более высокий уровень энергии, более ужасающий и разрушительный.

Все зависит только от вас. Независимо от того, какой ценой, вы должны победить.

С этой мыслью Абу Муслим развернулся и пустил своего коня в еще более быстрый галоп. Это место было теперь проблемной зоной. Кутайба должен был начать крупную битву, и никто из них не был в состоянии пережить такой сильный взрыв.

— Староста деревни, лорд Гао, вам всем тоже следует отступить! — почти в то же время сказал Ван Чун.

Старейшина Деревни находился в тяжелом состоянии, и Гао Сяньчжи также сильно истощил свою Звездную Энергию в предыдущей битве. Что наиболее важно, Ван Чун надеялся, что, если будут какие-то неудачи, выживет хотя бы одна из Стен Великого Тана, Гао Сяньчжи.

— Все, уходите! — приказал Ван Чун, уставившись на Кутайбу, который закончил поглощать энергию и медленно шагнул вперед.

Это будет последняя и решающая битва, в которой Великий Тан и Аравия определят победителя. Сила обычных солдат, даже элитных, таких как Божественная Военная Армия и Армия Божественной Тюрьмы, была бы бесполезна в битве такого уровня. Румбл! Следуя приказу Ван Чуна, танские солдаты, которые находились за стальной линией обороны, полагаясь на ульи, чтобы поддерживать нелегкое противостояние с арабскими солдатами, начали отступать, как волны океана. Все они выглядели крайне обеспокоенными, но каждый лелеял чувство глубокой убежденности.

Великий Тан определенно был в плохой ситуации. Существование арабского боевого бога Кутайбы было чем-то вроде их худших кошмаров, нависающих над ними как тень. Когда человек достиг определенного уровня силы, он мог заставить любого почувствовать глубокое отчаяние, и Кутайба, несомненно, был таким человеком. Никто не знал, чем закончится эта битва, но все они верили в Ван Чуна и Старика Демонического Императора.

Если бы был способ, которым Великий Тан мог победить Кутайбу, это было бы только благодаря этим двоим.

Взрыв!

Золотой Бог Войны, крайне великолепный и пропитанный безграничной мощью и величием, пошел вперед.

Кутайба шагал по воздуху, каждый его шаг был уверенным и весомым. Кутайба шел по воздуху, что не могло бы сделать большинство мастеров боевых искусств. Шел так, как будто это была земля. Когда он шагнул вперед, огромный ураган энергии вырвался из его тела.

Ван Чун посмотрел сквозь мир энергии и увидел, что когда-то бешеная энергия в теле Кутайбы была значительно стабилизирована. Поток энергии, который связывал Кутайбу с высшим измерением, теперь стал намного плотнее. Эта энергия позволила Кутайбе с удивительной скоростью восстанавливаться.

— Мне все равно, кто вы, и как вы сражаетесь. Вы все сегодня умрете! — ледяной голос Кутайбы гремел в воздухе, как раскат грома.

Каклак! Кутайба сжал кулаки, в результате чего суставы его пальцев сломались. Бум! Огромная волна убийственных намерений захлестнула воздух, исказив пространство, охватив Ван Чуна и Старика Демонического Императора.

Температура мгновенно упала, а поле битвы в Таласе насытилось напряжением.

Ван Чун и Старик Демонический Император напряглись, в любой момент готовые к контратаке.

— Чун-эр, помни, что только что сказал тебе твой Мастер. Будет только один шанс. Нет места для ошибок! — с торжественным выражением лица прошептал Старик Демонический Император.

— Понял! — кивнул Ван Чун.

Никто не заметил, как он делает легкий жест пальцами.

— Кутайба, давай! — Ван Чун быстро поднял голову, чтобы посмотреть на далекого Кутайбу. Его глаза сияли решимостью.

— Давайте посмотрим, кто будет истинным повелителем континента, Великий Тан или Аравии!

Взрыв! Ван Чун и Старик Демонический Император бросились вперёд. Они сразу же вдвоем напали на Кутайбу.

ПИФ-паф! Почти тот же момент две мощные энергетические волны вырвались наружу, чтобы противостоять намерению Кутайбы убивать.

Три разные энергии смешались вместе, искажая воздух в своей борьбе.

Когда три энергии сплелись, окружающая область внезапно затихла. Все молча смотрели на Ван Чуна, Старика Демонического Императора и Кутайбу. Даже самые медленные из них поняли, что это был самый критический момент всей битвы. Кутайба, Ван Чун и Старик Демонический Император скоро решат ее исход.

Обычные солдаты были бессмысленны в битве такого уровня. Как только будет решено сражение между Кутайбой с одной стороны и Ван Чуном и Стариком Демоническим Императором с другой — решится исход войны. Эта долгая война, наконец, обретет своего победителя и проигравшего.

Свист!

Сильные порывы ветра сметали камни и пыль.

Еще вечность назад Кутайба, Ван Чун и Старик Демонический Император находились в отдаленном противостоянии, но мгновение спустя…

Бум!

С потрясающим взрывом огромная и безграничная энергия вырвалась из тела Кутайбы. Крэк! Пространство на тысячи футов вокруг Кутайбы разбилось, как стекло, и сотни тысяч трещин внезапно появились в воздухе.

Арабский всадник в нескольких тысячах футов оказался на пути к одной из этих пространственных трещин. Взрыв! Не успев даже вскрикнуть, всадник вместе со своей лошадью и доспехами превратилсяч в пыль.

— Отступление! Отступайте! — арабы и тибетцы побледнели и сразу начали уходить.

Они полагали, что, поскольку Кутайба нацелился на Ван Чуна и Старика Демонического Императора, достаточно отойти от него на несколько тысяч футов, чтобы не оказаться втянутыми в битву. Кто мог ожидать, что несмотря на то, что битва еще не началась, а Кутайба только что совершил свой удар, колебания силы, которые он развязал, уже могли повлиять на его собственных солдат в тылу?

Бззз! Десятки тысяч солдат немедленно и беспорядочно отступили.

Напротив Кутайбы высокие стальные стены внезапно покрылись бесчисленными крошечными трещинами. Взрыв! Как и внезапно исчезнувший арабский всадник, стальные стены, которые весили более десяти тысяч цзинь, начали превращаться в порошок.

— Все солдаты, отступайте!

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Си Юаньцин и другие побледнели, когда увидели, как эти высокие стальные стены испаряются из-за трещин, похожих на стволы деревьев в пространстве. Они немедленно начали приказывать своим солдатам отступить. Когда они уходили, услышали холодный голос Кутайбы.

— Познакомься с судьбой!

КаБуум! Грохот грома заглушил все остальные звуки в мире, и мгновение спустя все увидели, как пространство в пределах тысячи футов от Кутайбы рассыпалось во тьме. Даже Ван Чун и Старик Демонический Император были охвачены этой тьмой.

В центре этой тьмы в небе внезапно вспыхнул золотой свет, в тысячи раз ярче солнца. Кутайба, который все это время парил в воздухе, как бог, внезапно исчез, а его заменило сверкающее солнце радиусом в несколько сотен футов, которое управляло тьмой.

— Посмотри туда!

Арабский всадник внезапно поднял голову и заметил высочайшую точку ослепительного луча Ци Меча Кутайбы, и в его глазах появилось выражение потрясения.

Эти слова сразу же заставили бесчисленное множество людей взглянуть вверх. Мгновение спустя поле битвы заполнилось криками тревоги, лицо каждого в шоке застыло.

Далеко над пылающим солнцем Кутайбы небо начало колыхаться, открывая бесчисленные странные образы. Атака Кутайбы не только расколола небо, она пронзила бесчисленные измерения, чтобы соединиться с таинственным и неизвестным миром.

И в глубине этого мира сверкающее солнце той же энергии, что и у Кутайбы, повисло высоко в небе. Это было именно то, что Ван Чун видел в мире энергии.

Меч Кутайбы прорезал измерения, чтобы соединиться с измерением Тонкого Царства.

Страшная энергия, исходящая из этого мира, заставила всех побледнеть. Давление, оказываемое на их тела, заставляло их чувствовать, что наступает конец дней.

Атака, охватившая пропасть между небом и землей, обрушилась с пугающей скоростью. Эта скорость превосходила мысли, и даже самый быстрый мастер боевых искусств не смог бы ее избежать, а тем более заблокировать. И когда меч рухнул вниз, весь мир, казалось, загорелся.

Когда меч Кутайбы рухнул вниз, начали появляться бесчисленные золотые языки пламени, и даже сам воздух начал гореть. И это было только начало. Крэк! Земля вздрогнула, и под Кутайбой появилась огромная пропасть, простирающаяся на запад к арабской армии и на восток к танской армии.

Эта пропасть была шириной от двух до трех тысяч футов и непостижимо глубокой.

— Аааах! — закричали арабская, тибетская и танская кавалерии, когда их поглотила пропасть.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1150. Смерть Кутайбы (VIII)**

Все мгновенно побледнели. Атака Кутайбы оказалась гораздо сильнее, чем они себе представляли, и все они чувствовали страх, исходящий из глубины их души.

— Ван Чун, берегись! — крикнул в панике Гао Сяньчжи. Он никак не ожидал, что, даже получив столь тяжелые ранения, Кутайба сможет нанести такой ужасающий удар. Гао Сяньчжи никогда бы не смог отразить этот удар, даже на пике своего существования.

Староста деревни Ушан, Чэн Цяньли, Си Юаньцин и король Ганке — все побледнели при виде этой атаки, а их сердца замерли.

— Мы победили! Никто не сможет отразить эту атаку! Мы наконец выиграли эту битву!

Почти в тот же момент Абу Муслим, который все это время наблюдал, сжал кулаки, а его глаза заблестели от волнения.

В этой битве было слишком много сюрпризов, и были такие масштабные колебания, что Абу Муслим много раз полагал, что Аравия проиграет. Но, в конце концов, Кутайба не подвел их. Одного этого удара было достаточно, чтобы принести победу Аравии и окончательно победить этих восточных неверных.

— Кутайба, я знал, что ты можешь сделать это! Ты действительно не подвел меня!

Далеко в тылу армии Далун Руозан сидел на высокогорном скакуне. Его волосы, борода и одежда были растрепаны сильным ветром, вызванным сражением.

После вчерашнего поражения армии Далун Руозан не так отчаянно пытался помешать арабам уйти, потому что он был очень уверен в собственном уме. Схемы были бессмысленными перед абсолютной силой, и даже самому мудрому стратегу нужен был сильный человек, способный их воплотить. Настоящий стратег заимствовал все, что мог, включая силу. И Кутайба был именно той силой, которую Далун Руозан решил включить в свой план.

Если бы они смогли победить Великий Тан в этой битве, Далун Руозан был практически уверен, что Великому Тану понадобится как минимум десять лет, чтобы оправиться от неудачи. Что еще более важно, много элитных солдат Великого Тана собралось здесь. Если бы Великий Тан был побежден в этих обстоятельствах, это нанесло бы беспрецедентный психологический удар по Центральным Равнинам, сокрушив моральный дух и уверенность людей.

У-Цан также выиграет от этой битвы и сможет полностью изменить нынешнюю военную ситуацию с Великим Таном.

Далун Руозан посмотрел на небо и подумал про себя:

Ван Чун, хотя я очень сожалею о том, что потерял такого соперника, как ты, возможно, такие похороны — лучший конец для тебя.

Взрыв!

В тот момент, пока все сердца Тана замерли, а все тибетцы и арабы сплотились, раздался сильный взрыв. Прежде чем кто-либо понял, что происходит, мир на десятки ли вокруг Таласа внезапно потемнел.

Это явление застало всех врасплох. Лица Абу Муслима, Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана замерло, и даже Кутайба в небе казался пораженным.

— Небеса и Земля созданы как одно целое, множество вещей собрано вместе! — раздался голос над миром, а затем, бум! Бум! Два взрыва сотрясли пустоту, и гигантское сверкающее солнце вырвалось из центра тьмы. Сразу после этого раздалась вспышка света, и поблизости появилась гигантская красная луна.

Впервые на поле битвы в Таласе ярко светились луна и солнце. Солнце и луна, о которых обычные люди могли только мечтать, спустились в мир смертных. Однако, эти солнце и луна не были наполнены жизненной силой, которая сияла над всеми вещами в мире, а энергией Ян и Инь, твердым и мягким. Они имели противоположную природу, но оба обладали разрушительной силой.

Суть Великого Искусства Сотворения Неба Иньян — Инь и Ян. Все в мире руководствовалось этими двумя принципами.

И суть уничтожения Небесной Земли заключалась в том, чтобы довести принципы Инь и Ян до предела, используя эту силу для создания самой грозной разрушительной энергии. Это был ключ к выступлению Ван Чуна и Старика Демонического Императора против Кутайбы.

— Кутайба, умри! — прозвучал сквозь пустоту голос Ван Чуна. Впервые он использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян, чтобы преобразовать всю свою Звездную Энергию в экстремальную энергию Ян. Что касается Старика Демонического Императора, он использовал Бесчисленное Множество Духовного Морского Искусства, чтобы преобразовать свою собственную энергию в имитацию экстремальной Энергии Инь. Эти два пиковых Великих Генерала преобразовали свои энергии в противоположные крайности, и затем объединили их вместе.

Бум!

Пока бесчисленные люди наблюдали, солнце и луна яростно столкнулись друг с другом. Мир внезапно затих, а время, казалось, остановилось. И вдруг мир рухнул: время и пространство были разрушены.

Когда Ван Чун и Старик Демонический Император в виде солнца и луны врезались друг в друга, они, казалось, раскололи трещину в мире, заставив возникшую ужасающую энергию устремиться к Кутайбе.

Такова была необъятность этой энергии, что атака Кутайбы мгновенно показалась незначительной.

Румбл!

Произошла ужасная катастрофа, и воющий поток энергии, который был наполнен самим происхождением мира, разрушил атаку Кутайбы одним ударом. Золотой свет, наполняющий мир, исчез, уничтоженный вместе с палящим солнцем, что горело вокруг тела Кутайбы.

— Ааааа! — раздался ужасный крик, а затем исчезли и золотой свет, и солнце, и луна, и вся ужасающая разрушительная энергия. Золотая фигура, поверхность которой была окутана золотым светом, отлетела вдаль, как тряпичная кукла, пока, наконец, не рухнула на землю.

Бум! Когда ноги Кутайбы ступили на землю, ужасная сила мгновенно разорвала ее на части и в воздух поднялись камни и гравий. Бум! Бум! Бум! Раз, два, три… после трех последовательных взрывов область, где стоял Кутайба, мгновенно превратилась в массивный кратер с радиусом в сотни футов.

Фууш!

Хотя Кутайбе удалось принудительно направить эту разрушительную энергию в землю, он был вынужден харкнуть кровью, а его лицо мгновенно стало белым, как лист бумаги. Энергия Кутайбы также начала быстро уменьшаться, и опустилась до удивительного уровня.

— Нет! Это невозможно! Я не могу проиграть никому!

У Кутайбы растрепались волосы и он теперь выглядел как сумасшедший. Его тело имело серьезные раны, но самая большая рана для Кутайбы была психологической.

Эта атака была самой сильной атакой Кутайбы, и он верил, что победа в его руках. Он не предполагал, что Ван Чун и Старик Демонический Император совершат еще более мощную атаку и разорвут его Ци Меча на куски. Мало того, их энергия проникла в его тело, даже повредив его золотую броню.

— Чун-эр, сейчас самое время! Ему нельзя позволить бежать!

Бескрайняя тьма рассеялась, и тело Старика Демонического Императора внезапно появилось в воздухе. Все это время он внимательно смотрел на состояние Кутайбы. Варварский командир был невероятно могущественным, но он, наконец, достиг конца своей жизни. Разрушительная энергия Небесного Земного Уничтожения в этот самый момент пожирала его жизненную силу.

Пришло время положить этому конец!

Взрыв!

Две волны энергии вырвались наружу, и Ван Чун со Стариком Демоническим Императором вдвоем бросились к Кутайбе.

— Защитим Кутайбу!

Абу Муслим был ошеломлен. Даже сейчас он не мог поверить, что Кутайба проиграл! Но он быстро пришел в себя. Крики заполнили небо, и десятки тысяч арабских и тибетских солдат поскакали к армии Тана.

Кутайба был сердцем и душой арабской армии, символом непобедимости Аравии. Даже Абу Муслим не мог занять эту позицию. Несмотря ни на что, он не мог умереть.

Но хотя Абу Муслим отреагировал очень быстро, он опоздал.

— Убью!

Ван Чун и Старик Демонический Император напали на Кутайбу снова.

— Искусство Великого Разрушения!

— Бесчисленные энергии становятся одной!

Два потока энергии пронеслись, как кометы, к Кутайбе.

Бум!

Перед лицом этих атак лицо Кутайбы исказилось. Он не проявил никаких признаков уклонения, и в мгновение ока золотой луч Ци Меча обрушился вниз, чтобы встретить их совместную атаку.

— Ли Сие, сейчас самое время! — вдруг крикнул Ван Чун!

Тыгыдык! Несколько тысяч кавалеристов Ушана, с сияющими под ними ореолами, начали атаковать с другой стороны. В этот момент все, наконец, поняли, что после того, как битва между Ван Чуном и Кутайбой закончилась, Ли Сие и Цуй Пяоци вывели кавалерию Ушан с первой линии обороны. Теперь они были уже очень близко к Кутайбе.

— Очень плохо! — Далун Руозан сразу же поморщился, но, что бы он ни думал, было уже слишком поздно.

Игого! С резким криком тысячи кавалеристов Ушана превратились в стальной поток. Бум! Они быстро приняли Форму Сокращения, их боевые лошади устремились вперед, как пушечные ядра.

Бум бум бум!

Раздался сильный взрыв, и боевые кони столкнулись с ним, как капли дождя. Кланг! Первым подъехал Ли Сие, и его гигантский меч злобно ударил в спину Кутайбы. Почти в то же самое время подоспел и Цуй Пяоци.

Кутайба мгновенно поморщился. В прошлом эти подобные муравьям существа не были бы для него угрозой, но теперь он был сильно ослаблен. Ему потребовались все его силы, чтобы разобраться с Ван Чуном и Стариком Демоническим Императором. У него просто не было возможности справиться с кавалерией Ушана.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1151. Смерть Хуошу Хуйцана!**

Тудтудтуд!

Атаки били по телу Кутайбы, как капли дождя. Достаточно муравьев может загрызть слона до смерти, и даже такой человек, как Кутайба, не сможет вынести столько атак одновременно. Его энергичная аура стала быстро ослабевать.

— Прочь с дороги! — с резким криком от тела Кутайбы вырвался интенсивный золотой свет, сдувая Ли Сие, Цуй Пяоци, и всех других Кавалеристов Ушана. Лев не мог вынести насмешек над овцами, а дракон был бы в ярости от презрения креветок. Независимо от времени и места, Кутайба никогда не сможет вынести оскорбления от таких слабаков.

Но как раз в тот момент, когда Кутайба послал Ли Сие и других в полет, сразу появилась высокая фигура. Прежде чем Кутайба успел среагировать, тяжелый и простой меч с огромной силой опустился вниз. Одетый в черное охранник выбрал подходящий момент для удара.

В предыдущем сражении охранник в черной броне выдержал большинство атак Кутайбы. Если бы не он, линия обороны давно бы рухнула. Но охранник в черной броне заплатил за это высокую цену, употребив огромное количество энергии. Именно по этой причине Ван Чун не просил его участвовать в предыдущей битве.

Но то было тогда, а это происходило сейчас. Кутайба был далеко не таким жестоким и неудержимым, как раньше.

Хрясь!

Кутайба содрогнулся от этого удара и выплюнул глоток крови. Он уже был изранен, а тяжелый удар охранника в черной броне мгновенно ухудшил его состояние.

— Ублюдок! Вы все заплатите высокую цену… Разъяренный рев Кутайбы раздался в небесах, но был внезапно прерван.

— Умри!

Острый меч Из Стали Вутц пронзил воздух и с невероятной скоростью ударил Кутайбу. Кутайба поморщился и сразу же выпустил поток золотого света, чтобы остановить Ван Чуна. Но мгновение спустя огромное количество Психической Энергии внезапно погрузилось в его разум.

Это нападение было настолько внезапным, что Кутайба на мгновение замешкался, и в его барьере золотого света появилось отверстие.

Проникновение сквозь Звездную Энергию!

Ван Чун использовал две атаки одновременно. Первая заключалась в том, чтобы замедлить собственную атаку Кутайбы и создать слабость, в то время как вторая должна была пробить звездную энергию Кутайбы. Свист! Во вспышке холодного света голова Кутайбы слетела с его плеч.

— Нет!

— Милорд!

— Кутайба!.....

Время, казалось, остановилось. Абу Муслим, Зияд, Далун Руозан и бесчисленные арабские кавалеристы, которые рвались вперед, стали смертельно бледными. Они остановились, и холод пробежал по их телам.

Бог Войны Аравии, непобедимый Кутайба, который проводил кампании по всему миру, был побежден. В этой первой войне завоевания востока, он пал. Это был адский кошмар для всех арабов.

— Невозможно! Как это могло случиться?! — Волосы Далуна Руозана были в беспорядке, а его сердце в панике. С падением Кутайбы мечты Далуна Руозана были разрушены.

Со времени войны на юго-западе У-Цан неуклонно падал. Далун Руозан возлагал все свои надежды на эту битву при Таласе, но теперь все было кончено. Даже Далун Руозан ничего не мог сделать, чтобы спасти ситуацию.

Арабы и тибетцы были жутко тихими, но Тан, после кратковременного молчания, взорвался приветственными криками.

— Ван Чун!

— Ван Чун!

— Ван Чун!

Приветствия гремели на весь мир, весь Тан действовал так, как будто люди сошли с ума. Никто не ожидал, что эта битва закончится именно так. Ван Чун успешно привел их к победе, не только победив арабов и тибетцев, но и убив Кутайбу, величайшую угрозу для Великого Тана.

— Убью!

С этим единственным словом вся армия ринулась вперёд.

Великий Тан победил. После нескольких месяцев ожесточенных боев Великий Тан наконец-то стала победителем этой ужасной войны и мог смеяться последним!

Настало время пожинать плоды победы!

— Убью!

Первыми отреагировали оставшиеся несколько тысяч кавалеристов Ушана. С грохотом копыт они вонзились, как острый меч, во вражескую армию.

— Аааа! — раздались беспорядочные крики, и бесчисленные арабы и тибетцы были уничтожены.

Взрыв!

Почти в тот же момент массивный столб, выкованный из глубоководного металла Сюань и какого-то другого неизвестного металла, вонзился в землю, а на нем стало развеваться черно-красное знамя. Клангклангкланг! Потоки энергии снова начали выходить наружу, усиливая Божественную Военную Армию, Армию Божественной Тюрьмы, Армию Драконьих Жеребцов и другие элитные армии Тана, и вновь появились ослепительные ореолы. Большие потери означали, что ореолы солдат были намного менее ослепительными, но оставались такими же смертоносными.

Без малейшего колебания вся армия на полной скорости напала на арабскую и тибетскую конницу. Аармии столкнулись, и арабы с тибетцами стали падать со своих лошадей, потекли лужи крови.

— Отступление! Бежим! — раздались панические крики.

Они убегали быстро, как оползень!

Ни арабы, ни тибетцы не были настроены сражаться, и теперь их снова и снова теснили. Ни один удар не мог быть более разрушительным, чем смерть Кутайбы, поэтому боевой дух армии был полностью разрушен. Воины просто хотели как можно быстрее уйти от кошмарного Таласа, и, даже не обращая внимания на какие-либо формирования или звания, они сталкивались друг с другом, спеша убежать. Все поле битвы было в полном хаосе.

— Аааа!

Крики не прекращались, и вскоре арабы и тибетцы, которые мешали друг другу, обнаружили, что им трудно бежать, и поэтому их быстро нагнали элитные танские солдаты, приблизившись позади них. Пять тысяч, шесть тысяч, семь тысяч… В этом массовом отступлении и хаосе, которое оно создавало, потери, понесенные арабами и тибетцами, быстро начали накапливаться, и земля мгновенно покрылась трупами.

Когда армия одной из сторон полностью потеряла желание сражаться, битва больше не могла считаться битвой. Скорее, она превратилась в одностороннюю резню. Ведь когда человек был в панике и больше не имел бесстрашной воли, он не мог использовать даже и пятидесяти процентов своей реальной силы.

Это была земля отчаяния и скорби!

Тысячи тибетцев и арабов падали, с этой мыслью в голове.

— Огонь! — Су Ханьшань махнул рукой и залп баллистических болтов мгновенно вылетел вперед, чтобы ударить в панически бегущих арабов и тибетцев. Плушплушплуш! Два тибетца и один араб были застрелены одним баллистическим болтом и сразу упали замертво на землю.

Это снова повторилось.

Во время битвы Чжан Шоужи и ремесленники наконец смогли изготовить партию баллистических болтов. Су Ханьшань еще и и собрал баллисты с поля битвы. До тех пор, пока они не будут настолько деформированы, что их больше нельзя будет загружать в баллисты, он будет их использовать.

Теперь, когда арабы и тибетцы полностью утратили желание сражаться, наступило идеальное время для увеличения количества потерь противника. Увеличение числа вражеских мертвецов было гораздо важнее, чем сохранение баллистических болтов.

— Передайте мой приказ! Все мамлюки должны отправиться на передовую, чтобы остановить их! Без отряда, который сможет прикрыть отступление, никто из нас не сможет вернуться живым! — Абу Муслим тоже был в панике.

В этих нынешних обстоятельствах даже его приказам было очень трудно сдерживать армию. Смерть Кутайбы слишком сильно повлияла на всех солдат. Он мог рассчитывать только на ветеранов и дисциплинированных мамлюков. Но через несколько мгновений после того, как Абу Муслим издал свой приказ, он услышал крик.

— Аааааа! — Абу Муслим сразу же повернулся и увидел зрелище, заставившее его тело замереть.

Посреди хаотически бегущей армии грудь тибетского Великого Генерала Хуошу Хуйцана внезапно пронзил меч и поднял высоко в воздух, чтобы его кровь могла стечь на землю. Абу Муслим мог сказать, что обладателем этого меча была молодая и очень знакомая фигура.

— Хуошу Хуйцан, ты сам навлек это на себя!

Ван Чун уставился на Хуошу Хуйцана, и его глаза наполнились намерением убивать. Хуошу Хуйцан и Далун Руозан, генерал и министр, почти заставили Ван Чуна наблюдать за смертью своего отца Ван Яна. Если бы он не отреагировал достаточно быстро, он, вероятно, был бы безутешен всю оставшуюся жизнь.

По этой причине, несмотря на то, что он мог позволить уйти кому-либо еще, Хуошу Хуйцану нужно было умереть.

Хлопок!

Запачканная кровью рука внезапно схватила руку Ван Чуна. Мускулистое тело Хуошу Хуйцана схватило руками меч Ван Чуна. Его лицо было бледным, а его аура мерцала, как свеча на ветру, которая вот-вот погаснет. И все же на его лице была улыбка, как будто он больше не заботился о том, жив он или умер.

— Победитель — король, а проигравший — злодей, вот и все. Мне нечего сказать по этому поводу. Ван Чун, вы действительно величайший враг У-Цана, и мне, как генералу, иметь возможность умереть от ваших рук на этом поле битвы — подходящий конец. Как генерал, я надеюсь, что вы можете согласиться на мою просьбу. Великий Министр — просто гражданский чиновник. Без моей помощи ему будет очень трудно угрожать вам в будущем. Вы выиграли этот бой, поэтому я прошу вас пощадить жизнь Великого Министра!

Кровь текла по руке Хуошу Хуйцана и сквозь каждую щель его доспеха, но улыбка на его лице, казалось, становилась только шире. Его глаза были спокойны, как будто он давно приготовился к концу. Но одна из его рук была сжата вокруг меча Ван Чуна, и в его глазах было умоляющее выражение.

Ван Чун был ошеломлен. Он никогда не думал, что именно об этом Хуошу Хуйцан будет думать в последние минуты своей жизни.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1152. Генерал и министр!**

— Хуошу! — издали раздался душераздирающий крик.

Когда Далун Руозан увидел, что Ван Чун пронзил Хуошу Хуйцана своим мечом и держит его в воздухе, он почувствовал, что его сердце пронзили десять тысяч стрел.

Вдруг его разум стал совершенно пуст, и его душа, казалось, была похищена. Его глаза потеряли весь свет.

Во время войны на юго-западе кавалерия Королевской Линии Нгари, которую им нужно было воспитывать десятилетиями, была почти полностью уничтожена на берегах реки Эрхай, а область плато, занятая самой Королевской Родословной Нгари, была опустошена чумой, и все же свет в глазах Далуна Руозана никогда не угасал. Когда он был заключен в тюрьму Ценпо, чтобы жить темной жизнью, свет в его глазах никогда не угасал. Даже после того, как они терпели неудачу за неудачей в Таласе, свет в глазах Далуна Руозана никогда не угасал. Даже смерть Дусуна Мангпоче, Орла Плато, не могла заставить глаза Далуна Руозана потемнеть.

Но когда Ван Чун пронзил Хуошу Хуйцана и поднял его высоко в воздух, свет в глазах Далуна Руозана погас, и они стали совершенно лишены жизни.

— Великий Министр, уходим! — с ревущим ветром донесся беспокойный голос. Хуоба Сангье, ведущий остатки Великой Кавалерии Мутри, с тревогой уставился в спину Далуна Руозана.

Арабы уже проиграли, а Кутайба был убит. У тибетцев больше не было причин оставаться в этом месте. Тан мог в любой момент атаковать снова, поэтому насущной задачей было сохранить оставшуюся армию, сбежать из Таласа и вернуться в У-Цан.

Но сейчас Далун Руозан был в совершенно подавленном состоянии, глядя в направлении Хуошу Хуйцана, и совершенно не заботился об остальном мире.

Хуоба Сангье был охвачен беспокойством, и сразу же выкрикнул приказы двум своим воинам Великой Кавалерии Мутри.

— Идите туда и помогите Великому Министру сесть на своего боевого коня, и пусть он немедленно уходит!

— Да! — два кавалериста быстро спешились, яростно схватили Далуна Руозана и посадили его на лошадь.

— Отступаем! — мгновение спустя Хуоба Сангье взял Далуна Руозана, оставшуюся Великую Кавалерию Мутри, и оставшихся тибетских солдат, и побежал в облаке пыли, даже не обращая внимания на арабов, что бежали позади них. Перед лицом бедствия каждый должен был стоять сам за себя. Солдаты Великой Династии скоро догонят, поэтому каждый может взять свою жизнь только в свои руки.

Сила Хуобы Сангье двигалась очень быстро, преодолев десятки тысяч футов всего за несколько коротких мгновений. И когда он услышал шум позади себя и увидел, как тибетцы бегут по пыльной тропе, Абу Муслим только вздохнул со сложным выражением лица. Он знал, что битва окончена.

— Передайте мой приказ! Не нужно пытаться остановить их! Все солдаты, уходите на полной скорости! — работая с тибетцами, арабы могли сдерживать танцев, и сохранить как можно больше боевой силы, когда они вернулись в Самарканд. Но западные турки уже бежали, и теперь тибетцы бежали тоже. Арабы остались одни на поле битвы, и ни один кусок дерева не мог удержать рухнувшие ворота. Единственным выбором здесь было бежать.

Тыгыдык!

Десятки тысяч арабов сбросили свои доспехи и закричали, начав безумно бежать на запад. В отличие от предыдущих нескольких раз, сопротивления не было, и не было никакого стратегического отступления. Не было даже необходимости подавать сигнал к отступлению. Каждый бежал в безумном порыве, чтобы защитить свою жизнь.

— Убью!

В небе раздался крик, загремели военные барабаны. Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Си Юаньцин, Ван Ян, Цуй Пяоци и Ли Сие бросились вперед. В то же время Божественная Военная Армия, Армия Божественной Тюрьмы, Армия Драконьих Жеребцов, Армия Ревущего Тигра, другие элитные армии и даже баллистические солдаты Су Ханьшаня пронеслись мимо стальной линии обороны, преследуя побежденную арабскую армию.

Ван Чун медленно вытащил меч, осторожно положив труп Хуошу Хуйцана на землю.

— Кто-нибудь! Позаботьтесь о теле Хуошу Хуйцана! Предоставьте ему индивидуальное захоронение. — сказал Ван Чун.

В конце концов Хуошу Хуйцан не смог дождаться, пока Ван Чун даст ему ответ, но, когда он увидел, что Хуоба Сангье схватил Далуна Руозана и сбежал с поля битвы, известный генерал У-Цана, Великий Генерал У-Цана, который однажды сражался против Чжанчжоу Цзяньцюна, наконец закрыл глаза.

Будучи его врагом, Ван Чун изначально был полон решимости убивать, но как только Хуошу Хуйцан окончательно умер, его намерение убивать отступило, оставив после себя чистое уважение к настоящему Великому Генералу.

Хотя они были смертельными врагами, Хуошу Хуйцана можно было считать настоящим солдатом. Даже в последние минуты он думал не о себе, а о бегущем Далуне Руозане.

Эта улыбка произвела чрезвычайно глубокое впечатление на Ван Чуна.

Возможно, это лучший конец для вас.

С этой мыслью Ван Чун быстро восстановил самообладание и посмотрел вдаль. При взгляде на арабов и тибетцев, отступающих в огромном облаке пыли, его глаза стали острыми и резкими.

Даже если Абу Муслим сбежит на край света, Ван Чун выследит его. Он не даст ему возможности отдышаться, а тем более вернуться снова.

— Хиах!

Белокопытная Тень вздохнула и сразу же совершила прыжок, преодолев более ста футов.

Когда Ван Чун уехал, вся сила, которой обладал Великий Тан в Таласе, была мобилизована. Даже пастухи Западных Регионов, которые сбежали на большое расстояние, взволнованно закричали, и прекратили отступления. Собрав свои стада, они стали следовать за армией.

— Божественные солдаты! Это должно быть божественные солдаты! — пастух, голова которого была покрыта белым платком, был так взволнован, что все его тело дрожало. Великий Тан действительно преподнес ему огромный сюрприз. Будь то использование Земляной Крепости Бесчисленных Ракшасов, чтобы атаковать Кутайбу, или эта последняя потрясающая битва — Великий Тан никого об этом не проинформировал, даже своих союзников.

Но никто не жаловался на это. Достаточно было победить Аравию и выиграть битву. Войну следует оставить тем, кто несет за нее ответственность.

— Слушайте мой приказ! Команды два и три, — разберите стальные стены! Соберите их вместе, загрузите сталь в транспортные вагоны и приготовься следовать за армией! — Борода Чжан Шоужи развевалась на ветру, а его пожилые глаза ярко сияли. После того, как Чжан Шоужи много раз работал с Ван Чуном, он давно перестал быть простым мастером и теперь кое-что понимал в военном деле. После нескольких месяцев безвыходного положения Чжан Шоужи почувствовал, что эта война закончится не так легко. Она превратится в беспрецедентную охоту, и эти стальные стены могут быть чрезвычайно полезны Ван Чуну в любых будущих битвах.

И теперь, когда город Талас позади него рухнул, не было никакой оборонительной ценности, чтобы удерживать эту землю. Это была бесплодная земля, которая даже не годилась для выпаса скота. Человек с характером Ван Чуна был обязан перенести линию обороны. Чжан Шоужи понял это благодаря взаимному пониманию, которое он развил с Ван Чуном в течение их длительных отношений.

— Убью!

С кавалерией Ушан и Кавалерией Тунло в качестве лидеров, с пастухами и ремесленниками в тылу, началась эта беспрецедентная погоня. Погоня продолжалась днем и ночью, и даже элитные пехотные армии решили сесть на лошадей, чтобы не отставать.

Это было большим табу в обычных обстоятельствах и не позволяло этим элитным солдатам использовать их полную силу, но в такое время военная тактика была совершенно неактуальной. Арабская кавалерия потеряла всю свою волю к борьбе. Впервые в своей истории бесстрашные арабы, которые жили для войны, столкнулись с более сильным и смелым противником. Впервые они пережили полный разгром.

......

— Великий Министр, поторопитесь! Впереди — каменный мост. Когда мы пересечем его, мы можем разрушить каменный мост, а затем вернуться на Тибетское плато через Большой и Малый Балур, сбросив преследование Тана! — отчаянно крикнул Хуоба Сангье.

Погоня Тана была куда жестче, чем предполагалось. Все это время они бежали из Таласа, и все же рев Тана позади них слышался всегда. Казалось, что Тан был полон решимости преследовать тибетцев и арабов, пока они не будут полностью истреблены.

У Хуобы Сангье был гордый характер, и он повел свою Великую Кавалерию Мутри в эту битву, чтобы исправить свою репутацию, но теперь, Хуоба Сангье даже не осмеливался оглянуться назад.

Ауры Ван Чуна, Гао Сяньчжи, охранника в черной броне, Чэн Цяньли и других были похожи на грозовые шторма, и никто из тибетцев не мог противостоять им. Даже такой гордый воин, как Дама Тримо, убрал свой буддийский кинжал и бежал изо всех сил.

Что касается Абу Муслима и Зияда, поскольку они отдали свою энергию Кутайбе, они были чрезвычайно слабы. Более того, у них не было времени отдохнуть или восстановить силы.

В таком состоянии тибетцы и арабы не имели права сражаться с Таном.

Хуоба Сангье повернулся к Даяну ЭрСунронгу.

— Даян ЭрСунронг, возглавьте группу солдат, чтобы задержать арабов, что немного замедлит их. Тан в настоящее время в основном сосредоточены на арабах. Если они на несколько мгновений окажутся в беспорядке, у нас будет больше шансов на выживание!

Несмотря на то, что Дусун Мангпоче и Хуошу Хуйцан были убиты, у тибетцев были солдаты, которые могли сражаться.

— Понял! Даян ЭрСунронг немедленно привел группу солдат, атакующих арабов.

Одной только атакой и хором криков и проклятий Даян ЭрСунронг помешал арабам. Как и ожидалось, солдаты в тылу значительно замедлились и впали в беспорядок. В прошлом Хуоба Сангье никогда бы не осмелился на такое, но теперь, проиграв, обе стороны больше не могли считаться союзниками. Если он и Великий Министр могли вернуться в У-Цан, больше ничего не имело значения.

— Идите! Все идите! Переправьтесь по каменному мосту, и тогда мы сможем его разрушить и прекратить погоню! — крикнул Хуоба Сангье.

Тыгыдык! Горный скакун прыгнул вперед к каменному мосту. За ним тысячи тибетских солдат следовали, как стая рыб, плывущих в потоке.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1153. Просьба Далуна Руозана!**

Хуоба Сангье повернул голову и закричал:

— Великий Министр, поторопитесь! Я прикрою ваше отступление!

Боевые кони Великого Тана создавали сильный шум, весь мир дрожал, когда они приближались с удивительной скоростью. Вопли умирающих арабов пронзали небеса, заставляя тибетцев трепетать от страха. Если бы они не убежали сейчас, они стали бы следующими.

— Чего вы стоите! Увезите Великого Министра отсюда! — Хуоба Сангье указал двум великим кавалеристам Мутри.

— Хуоба. — внезапно спокойный и мудрый голос прервал приказ Хуобы Сангье.

Звук его имени поразил Хуобу Сангье, и у него сразу возникло дурное предчувствие. По какой-то причине он почувствовал ауру смерти в голосе Далуна Руозана.

— Великий Министр, у нас будет время поговорить, когда мы вернемся. Вы, два ублюдка, разве вы не слышали, что я сказал!

Глаза Хуобы Сангье широко раскрылись, и прежде чем Далун Руозан смог что-то сказать, он начал делать выговор двум своим подчиненным.

— Хуоба Сангье, давай разойдемся.

Далун Руозан поднял голову. Среди рева сражений и убийств его голос был необыкновенно спокоен, настолько спокоен, что Хуоба Сангье испытал неловкость.

— Великий Министр, что за чушь вы говорите! Немедленно уходите! — глаза Хуобы Сангье дико дергались, словно он понимал, что должно было произойти.

— Ха-ха, Хуоба, не нужно больше ничего говорить. Более ста тысяч солдат было убито, а Великая Кавалерия Мутри понесла серьезные потери. Кто-то должен взять на себя ответственность за все это, и, кроме того, Дусун Мангпоче и Хуошу Хуйцан — оба погибли на этом поле битвы. Даже если мы вернемся в У-Цан, вы думаете, что Ценпо отпустит нас?

Далун Руозан слабо улыбнулся. Выражение его лица стало еще спокойнее.

— Великий Министр. — Хуоба Сангье застыл в шоке. Его разум был переполнен мыслями, но, несмотря на простой аргумент Далуна Руозана, он не смог выдавить ни одного против.

— Хуоба, иди. Только если я останусь, ты сможешь выжить. Моя эра уже закончилась. В будущем У-Цан может зависеть только от тебя. Скажи Ценпо, что я сделал все, что мог.

Глаза Далуна Руозана, казалось, видели все насквозь. Окинув последним взглядом Хуобу Сангье, он натянул поводья своей лошади и поехал назад.

— Ван Чун! Ты посмеешь выйти на встречу?!

Громкий голос Далуна Руозана раздался над полем битвы, и он сильно ударил своего коня, пуская того в галоп.

— Великий Министр… — Хуоба Сангье молча смотрел на уверенную и расслабленную фигуру Далуна Руозана.

......

Тем временем звук голоса Далуна Руозана вызвал небольшое беспокойство в преследующей армии Тана.

— Это Далун Руозан! Этот ублюдок, должно быть, что-то замышляет! Цяньли, возьми людей, чтобы остановить его!

Посреди огромного поля битвы Гао Сяньчжи, восседающий на белом боевом коне, мгновенно заметил, что Далун Руозан едет к ним. Гао Сяньчжи глубоко опасался Далуна Руозана. Хотя Далун Руозан был чисто гражданским министром, без него эта битва никогда не была бы такой сложной, как и не было бы трехстороннего союза между арабами, тибетцами и западными турками.

В частности, в этом последнем сражении Гао Сяньчжи был практически уверен, что Далун Руозан был очень вовлечен в план, который развеял аватары Бога Ван Яна и Чэн Цяньли, в результате чего Великий Тан почти проиграл битву. Был даже шанс, что он был архитектором всего плана.

Хотя он действительно не мог придумать, какие трюки Далун Руозан может иметь в этой ситуации, Гао Сяньчжи чувствовал инстинктивную настороженность по отношению к нему.

— Подождите минутку! Позвольте мне сделать это!

Издали донесся голос, и Ван Чун поскакал вперед на своей Белокопытной Тени.

— Сюэ Цяньцзюнь, передайте мой приказ. Пусть Цуй Пяоци продолжит вести армию в преследовании. Что касается Далуна Руозана, оставьте его мне. Без моего приказа никто не должен его трогать!

Действия Далуна Руозана были слишком ненормальными, но, в отличие от Гао Сяньчжи, Ван Чун не верил, что тот что-либо замышляет. Дусун Мангпоче был мертв, Хуошу Хуйцан был мертв, и он даже лично убил Кутайбу. Каким бы хитрым ни был Далун Руозан, даже он был бессилен изменить эту ситуацию.

Свист! По приказу Ван Чуна рябь пронеслась через армию Тана. Все солдаты как воды реки, столкнувшейся со скалой, расступались и проносились мимо Далуна Руозана, когда приближались к нему. Приказ Ван Чуна был выполнен, и все солдаты вели себя так, как будто они не видели Далуна Руозана, когда проходили мимо него, продолжая преследование.

Группа солдат, естественно, откололась от остальной армии, чтобы остаться с Ван Чуном. Все это было сделано в мгновение ока.

После последовательных войн и последовательных побед авторитет Ван Чуна в армии был похож на высокое дерево. Даже кавалерия Тунло, с которой у Ван Чуна были плохие отношения, решила подчиняться приказам Ван Чуна.

Тыгыдык!

Черный высокогорный конь поднял пыль, и поскакал вперед, с Далуном Руозаном в седле. Вокруг лежали кучи трупов, как арабов, так и тибетцев, и кровавый туман наполнял воздух.

Выражение лица Далуна Руозана было спокойным и безразличным. Казалось, вокруг него было невидимое силовое поле, которое заставляло всех сосредоточиться на нем.

Гао Сяньчжи скривил лоб и внезапно остановился.

— Юаньцин, Лу Шийи, продолжай руководить армией в погоне. Я останусь, чтобы следить за Далуном Руозаном!

Старик Демонический Император и Староста деревни также замедлили шаг, нахмурившись, глядя на далекого Далуна Руозана. Но когда они увидели выражение в глазах Далуна Руозана, они, казалось, что-то поняли, и их брови расслабились.

— Хиах! — глаза Ван Чуна вспыхнули, когда прииблизился Далун Руозан, и он призвал свою собственную лошадь вперед, чтобы встретить его.

Когда Ван Чун и Далун Руозан приблизились друг к другу, все начало затихать, бесчисленные взгляды собрались на них двоих.

Даже самый неосведомленный человек знал, что Ван Чун и Далун Руозан были смертельными врагами. В войне на юго-западе Ван Чун поднялся на задний план репутации Далуна Руозана, а в далеком Таласе у них случилось еще одно столкновение.

Клипклоп!

В десяти с лишним шагов, Ван Чун и Далун Руозан остановились. Оба молча смотрели друг на друга, и после того, что, казалось, прошла и одна секунда, и бесчисленное количество эонов, все наконец услышали долгий вздох.

— Победитель — король, а проигравший презренен. Ван Чун, вы выиграли эту битву. В течение следующих десяти с лишним лет никто на всем континенте не сможет сражаться против вас или Великого Тана!

Сильный ветер сильно раздувал халат Далуна Руозана, но суматоха в его сознании была гораздо более сильной.

— Вам не следовало даже вступать в эту битву! — спокойно сказал Ван Чун.

Для Далуна Руозана окончательный результат этой битвы мог показаться несчастным случаем, но, по его собственному мнению, это было неизбежно. Далун Руозан понятия не имел, сколько усилий и подготовки Ван Чун вложил в эту битву.

По правде говоря, битва началась с того момента, как он воздвиг город в Ушане.

Далун Руозан вел войну, которую наверняка проиграет!

— Хех.

Далун Руозан усмехнулся, выражение его лица было равнодушным. Как будто он все видел.

— Как я мог не прийти? Было ли это ради меня или У-Цана, я должен был быть в Таласе. Но… победитель — король, а проигравший — презираемый. Я проиграл, поэтому мне нечего сказать.

Ван Чун молчал. Как и сказал Далун Руозан, победителем был король, а проигравшим пренебрегали. Это был принцип, который понимали и соблюдали все генералы. Хотя Далун Руозан действительно доставил ему немало хлопот, Ван Чун должен был признать, что тот был противником, достойным его уважения.

— Ван Чун, я сделал все, что мог в этой битве, и я не сожалею о том, что проиграл вам. Мне не о чем сожалеть. Я провел половину своей жизни в военных вопросах и всегда гордился своим умом. Я редко сталкивался с тем, кто мог бы противостоять мне, и, хотя я не был физически силен, даже Чжанчжоу Цзяньцзюну пришлось держаться от меня подальше, потратив десять с небольшим лет на юго-западе, не в силах добиться какого-либо прогресса. Ван Чун, вы первый и единственный человек, который привел меня к концу!

Далун Руозан посмотрел на Ван Чуна без ненависти или обиды в глазах, но с гордостью и удовлетворением. Оставляя в стороне свои страны и точки зрения, возможность встретиться с настоящим врагом может считаться своего рода благословением. По крайней мере, он не чувствовал сожаления.

— Ван Чун, вы можете согласиться на мою просьбу? — вдруг сказал Далун Руозан. Увидев, что Ван Чун слегка сморщил лоб, Далун Руодзан улыбнулся и продолжил:

— Будьте спокойны. Я больше не буду вашим врагом. Отдайте мне тело Хуошу Хуйцана, и я останусь здесь, чтобы делать все, что вы захотите! Пожалуйста!

С этим последним словом улыбка Далуна Руозана медленно исчезла, и он слегка поклонился, с просящим взглядом в глазах. В тот момент бесподобного и дальновидного мудрого министра У-Цана уже не было. Перед Ван Чуном был обычный, скромный и незначительный Далун Руозан.

Взрыв!

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ли Сие и Сюэ Цяньцзюнь были в шоке от этого взгляда. Даже Ван Чун был тронут. Все слышали слова Далуна Руозана. Никто из них не предполагал, что Далун Руозан даже отдаст свою жизнь ради трупа Хуошу Хуйцана.

И они еще меньше ожидали, что он опустит голову перед Ван Чуном ради трупа Хуошу Хуйцана.

Далун Руозан был горд и тщеславен, и мало кто в мире мог легко заставить его опустить голову. Даже Гао Сяньчжи не был способен на такой подвиг. Но ради трупа Хуошу Хуйцана он отказался от всего своего достоинства и опустил свою гордую голову.

В этот момент сердце Ван Чуна охватило неописуемое чувство.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1154. Смерть Далуна Руозана!**

— Вы можете позволить это? — Далун Руозан спросил еще раз. — Я знал Хуошу Хуйцана всю свою жизнь, и он был моим постоянным спутником. Я не могу сделать то, что обещал ему, но, по крайней мере, могу отправить его обратно в У-Цан и похоронить его. Это нормально?

Ван Чун увидел угасающие угли в глазах Далуна Руозана и, необъяснимо, вспомнил последние слова Хуошу Хуйцана. Его сердце глубоко вздохнуло, и он, наконец, сделал несколько шагов назад. Несмотря на то, что он так долго сражался с Далуном Руозаном, в конце концов он не смог отказать в его последнем желании.

— Кто-нибудь! Принесите тело Хуошу Хуйцана!

Тыгыдык! Несколько кавалеристов приехали с конем на поводу. На коне было тело Хуошу Хуйцана.

— Лорд Маркиз! — несколько человек вышли вперед, поместили тело Хуошу Хуйцана перед Далуном Руозаном и быстро покинули его. Ван Чун молча смотрел на Далуна Руозана. Но Далун Руозан, казалось, ничего не видел и ничего не чувствовал. Его взгляд был устремлен на Хуошу Хуйцана.

Слабая улыбка Далуна Руозана давно исчезла, и когда он повел свою лошадь вперед, то обычно неизменно невозмутимое лицо пристально смотрело на труп Хуошу Хуйцана с глубокой печалью и горем. Хуошу Хуйцан был одет в огненный костюм красных доспехов, и даже после смерти его мускулистое тело источало внушительную и доблестную ауру. Но его лицо было бледным, а тело лишено жизни.

Далун Руозан поднял голову и спросил:

— Ван Чун, можешь сказать мне, каковы были его последние слова? Ван Чун глубоко вздохнул и полностью передал последние слова Хуошу Хуйцана.

Когда Далун Руозан уставился на Хуошу Хуйцана, все его тело дрогнуло, и из его глаз потекли две слезинки.

— Хуошу, прости! В этой войне я не сдержал свое обещание! — Далун Руозан опустил голову, все его тело задрожало, и сцены из прошлого пронеслись мимо его глаз.

Вот молодой Хуошу Хуйцан сердито уставился на него, как тигренок.

— Я, Хуошу Хуйцан, являюсь драконом и тигром плато. Даже если Ценпо и издал указ, я никогда не подчинюсь ничтожному ученому, как ты.

— Ха-ха, какое это имеет значение, если ты дракон или тигр. Как дракон, ты не можешь подняться на небеса, и как тигр, ты не можешь утонуть в земле. Сила одного человека не создаст какого-либо бесподобного достижения, так что толку от этого?

— Ты!

— Ха-ха, о чем ты говоришь? Мои слова неверны?

— Хммм, ученый, у которого даже нет сил убить курицу, который не может даже победить одного из моих подчиненных!

— Эй! Знаешь ли ты, как управлять страной и принести мир ее народу? Планировать стратегии, которые могут решить победу во всем мире? Создавать союзы с теми, кто находится далеко, чтобы атаковать ближайших врагов…?

-!!!.....

— Как Милорд планирует оживить У-Цан?

— Есть ли что-нибудь, что не может быть сделано за тридцать лет?

— Хммм, у Милорда нет даже сил свернуть голову курице. Я беспокоюсь, что вы можете просто мечтать.

— Хахаха, а разве у меня нет тебя?

-......

-............

— Хуошу, мы снова проиграли. Великий Тан намного сильнее, чем мы себе представляли!

— Вы хотите сдаться?

— Нет! Никогда! У-Цан слишком слаб. Дайте мне тридцать лет, и я обязательно сделаю У-Цан самым сильным государством!

— Раз так, если Великий Министр не сдается, то в течение следующих тридцати лет позвольте мне быть вашим левым и правым оружием!

-!!!.....

Сцены из прошлого мерцали в его глазах так же быстро, как молния, и слезы бесконечно текли из глаз Далуна Руозана.

— Хуошу, на этот раз именно я вызвал все это. Вы сопровождали меня в течение половины моей жизни, поэтому позвольте мне также сопровождать вас. Вы двое, слушайте хорошо. Немедленно отправьте тело Хуошу Хуйцана обратно на плато.

— Да!

Похоже, двое верных стражников Далуна Руозана что-то почувствовали. Они оба опустили головы, скорбя.

— Ван Чун, возможность обменяться ударами с вами — самая большая гордость моей жизни!

Далун Руозан глубоко вздохнул, и в его глазах восстановилось спокойствие, при взгляде на Ван Чуна.

— Будьте спокойны. Вы никогда не пожалеете об этом обмене, который вы сделали сегодня!

Далун Руозан слабо улыбнулся, снова став энергичным и уверенным мудрым министром.

— Императорский Министр, Ценпо… Далун Руозан не имеет лица, чтобы видеть вас. В этих двух кампаниях было убито четыреста тысяч тибетских кавалеристов. Далун Руозан с качестве искупления может предложить только свою жизнь! Свист! Прежде чем Ван Чун успел среагировать, Далун Руодзан снял меч с талии и провел им себе по шее.

Кровь хлынула в небо, но Далун Руозан стоял с высоко поднятой головой, а его спокойные глаза смотрели вглубь небес, далеко в бесконечность. Наконец свет исчез из его глаз, и он медленно упал с лошади.

Взрыв!

Когда стройная фигура Великого Министра упала на землю, она подняла брызги пыли. В тот момент все поле битвы, казалось, стало намного тише.

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ли Сие, Сюэ Цяньцзюнь… все смотрели на эту сцену с выражением полного шока.

Знаменитый служитель поколения, самый известный мудрец королевской линии Нгари, существо, которое на протяжении десяти с лишним лет препятствовало тигру Империи Чжанчжоу Цзяньцюну… теперь трагически погиб.

— Великий Министр! Далеко, на длинном и узком каменном мосту, Хуоба Сангье издал душераздирающий крик, а его глаза почти выпучились из глазниц.

— Ван Чун, наступит день, и вы заплатите огромную цену! У-Цан никогда не проиграет! Однажды я отомщу за Великого Министра и Великого Генерала!

— Лорд Маркиз, позвольте мне взять нескольких людей и убить его! — внезапно Ли Сие сделал шаг вперед, уставившись на далекого Хуобу Сангье холодными глазами.

— У-Цан теперь лишен элитных воинов, и без Далун Руозана или Хуошу Хуйцана, если мы внезапно нападем сейчас, у нас будет чрезвычайно высокий шанс уничтожить Хуобу Сангье и оставшихся тибетских солдат!

Король Гангке также сделал два шага вперед, хотя ничего и не сказал. Было ясно, что если Ли Сие будет разрешено идти, король Гангке присоединится к нему. Они, работая вместе, вполне могли убить Хуобу Сангье.

После многочисленных сражений престиж Ван Чуна в армии был столь же высок, как и полуденное солнце, а после того, как он убил Кутайбу, его престиж поднялся намного выше.

Даже генералы-ветераны, такие как Гао Сяньчжи или Чэн Цяньли, не могли с ним сравниться. Для Хуобы Сангье угрожать Ван Чуну перед таким большим количеством людей было просто самоубийством.

— Забудьте об этом! Отпустите его! — спокойно ответил Ван Чун. — У этого человека нет боевого мастерства Хуошу Хуйцана или интеллекта Далуна Руозана. Он просто зол на смерть Далуна Руозана. Он не представляет большой угрозы для Великого Тана.

Сказав это, Ван Чун опустил голову, глядя на находящееся поблизости тело Далуна Руозана. По какой-то причине он не испытывал радости или волнения по поводу убийства Хуошу Хуйцана и устранения мощной угрозы Далуна Руозана, лишь слабое и неописуемое чувство потери и печали.

— Передайте мой приказ. Верните тела Хуошу Хуйцана и Далуна Руозана У-Цану. Что касается оставшихся солдат У-Цана, пока они не скрывают никакого намерения атаковать, отпустите их. Никому не разрешено атаковать их, — со вздохом приказал Ван Чун.

— Да! Ваш подчиненный уйдет! Вокруг Ван Чуна, будь то Ли Сие, король Ганке или любой другой офицер, все они опустили головы.

Ван Чун махнул рукой. Несколько человек спешились, поместили тело Далуна Руозана на боевого коня и увезли его. У каменного моста группа убитых горем тибетских воинов взяла тела Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана. Не говоря ни слова, они уехали, быстро исчезая вдали.

Бум! Внезапно длинный каменный мост оборвался на другом конце, и вся конструкция упала в пропасть.

Ван Чун наблюдал за всем этим издали, не говоря ни слова.

— Пошли! — Ван Чун глубоко вздохнул, и повел армию назад.

Дело с У-Цаном было улажено, но дело с Аравией было далеко от этого. Никто не понимал больше, чем Ван Чун, огромную угрозу, которую эта огромная империя на западной границе представляла Великому Тану. Если бы он не стал ковать, пока железо было горячо, и не победил их полностью, Великому Тану пришлось бы столкнуться еще с одной армией из сотен тысяч арабских солдат.

— Хиах! — в воздухе резко раздался треск кнута.

Армия быстро начала выходить.

Через некоторое время силы под командованием Ван Чуна догнали людей Си Юаньцина и Лу Шийи.

Ситуация отличалась от того, что предсказывал Ван Чун. Хотя он догнал ведущие силы, он не видел Абу Муслима и других.

— Что происходит? Где Абу Муслим и арабы? — сказал Ван Чун, и его брови сморщились.

— Лорд Маркиз, возникла проблема. Пока мы преследовали Абу Муслима, Осман напал на нас из засады. — сказал Лу Шийи, затаив дыхание.

— Осман? — удивленно поднялись брови Ван Чуна. Если он правильно помнил, он с самого начала ранил Османа, заставляя его использовать арабскую форму Кровавого Побега, чтобы бежать. Среди арабских командиров он был первым, кто покинул поле битвы. Ван Чун не ожидал, что он появится в такое время.

Лу Шийи поклонился и строго сказал:

— Из-за того, что мы никогда не совершали никаких вылазок на арабскую территорию раньше и не знаем, может ли у них быть больше подкреплений в засаде на дороге, мы с Юаньцином поговорили и решили, что лучше подождать прибытия Милорда, чтобы наши армии могли быть вместе.

Не требуется достигать наилучшего возможного результата, но стоит избежать ошибок. -Победа Великого Тана в этой битве уже была решена, и не было необходимости бросать плод победы арабам ради кратковременного и рискованного наступления.

— Это хорошо! Хотя Абу Муслим и Зияд сильно ослаблены, многоножка может умереть и все равно не упадет. Его интеллект и опыт — не то, против чего вы двое можете бороться. Ожидание, когда Ван Чун и я приедем, правильное решение. — сказал Гао Сяньчжи.

— М-м. — Ван Чун кивнул в полном согласии со словами Гао Сяньчжи.

— Восстань! Абу Муслиму не удастся продвинуться очень далеко, и у него не будет много времени, чтобы отдохнуть и выздороветь. Неподалеку находится Самарканд, их самая близкая база на всем западе. Независимо ни от чего, не позволяйте им отдышаться и набрать больше солдат, — торжественно сказал Ван Чун.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1155. Великий полководец династии Сасанидов!**

«Пока у нас есть мужество, мы должны преследовать загнанного врага, а не подражать Королю-Гегемону1» . Абу Муслим и Зияд были сейчас настолько слабы, потому что отдали всю свою энергию ныне покойному Кутайбе. Таким образом, их единственным вариантом было бежать. Но, если бы им было позволено восстановить свою энергию, битва была бы не такой легкой.

— Пошли! — Гао Сяньчжи был намного проще, чем Ван Чун. Одним приказом он повел своих солдат в погоню за бегущим Абу Муслимом.

После того, как они проехали несколько десятков ли, Банахан выехал на своем красном коне.

— Милорд, впереди нас Шварцвальд. Как только мы пройдем через Шварцвальд, до Самарканда будет всего несколько сотен ли!

Почти никто из круга Ван Чуна не был в Аравии, и у них было мало понимания окружающей местности, но Банахан был другим. Будучи главой ферганцев Западных Регионов, в молодости Банахан несколько раз ездил в Самарканд. Хотя с тех пор прошло много времени, и он уже не помнил точный маршрут, он имел грубое представление о направлении.

Криии!

Сверху раздался пронзительный крик. Массивный скальный орел развернул свои крылья и начал кружить в воздухе, выписывая странные узоры. Повторив это несколько раз, он сделал массивную дугу в воздухе и полетел обратно вперед.

Чжан Цюй отвел взгляд от неба и поехал к Ван Чуну.

— Милорд, есть новости о происходящем впереди. Похоже, в Шварцвальде произошла битва!

У скальных орлов, обученных орлиной командой Чжан Цюя, был особый язык, и разные схемы полета передавали разные значения. Каменный орел только что передал сообщение «впереди битва».

— Но как это может быть? Впереди нас — арабская территория. Кроме нас, кто еще сможет сражаться с арабами! — первым заговорил Си Юаньцин, в его глазах виднелся шок.

Силы Аравии неоспоримо вели к западу от гор Цун, и почти никакие силы не могли сражаться с ними. Они давно уничтожили все, что могло бы представлять для них угрозу, так как кто-то мог помешать Абу Муслиму?

Даже Гао Сяньчжи казался задумчивым.

— Ха, это не точно! — Ван Чун, казалось, что-то думал, и его глаза вспыхивали, когда он говорил.

— Вы забыли об этом Хорасани? — слова Ван Чуна поразили остальных как удар молнии. После первоначального шока все всё поняли.

Перед последним сражением Хорасани послал посланника, указывающего на готовность вступить в союз с Великим Таном. Исходя из того, что обещали эти Хорасани, если Великий Тан сможет одержать победу в битве за Талас против Абу Муслима и его огромной армии, они направят свою сильнейшую кавалерийскую силу для работы с Таном, чтобы помешать отступлению арабов.

Катафракты Асаур!

Все разделяли одну и ту же мысль.

— Пошли! — Гао Сяньчжи пустил коня в галоп, а за ним последовало двадцать тысяч танских солдат и все они направились к Шварцвальду.

Когда они достигли края Шварцвальда, всего через несколько секунд к ним подъехал десяток тяжеловооруженных кавалеристов в аккуратной форме. У этих людей были тела, внешность и доспехи, похожие на арабов, но также очень разные.

— Это Хорасани! — обрадовались Си Юаньцин и Лу Шийи.

Когда Хорасани в последний раз посетили Талас, эти два командира лично приняли их, чтобы они могли сразу увидеть большую разницу между Хорасани и арабами.

— Это Великий Генерал Ван Чун перед нами?! — в нескольких сотнях шагов Хорасани с ястребиными глазами и носом заговорил грубым языком Тана.

— Это я! — глаза Ван Чуна вспыхнули, и он махнул рукой назад.

— Кто-то, идите в тыл и приведите Юань ШуСуна, старшего Юаня, ко мне.

Один из личных охранников Ван Чуна отправился выполнять приказ. Несколько мгновений спустя Юань ШуСун подъехал на белом тюркском коне с глянцевой гривой.

Зная, что обстоятельства были уникальными, Юань Шусун обменялся с Ван Чуном лишь несколькими любезностями, и затем перешел к беседе с кавалерией Хорасани. Хотя он казался слабым и ученым, когда дело доходило до языков, Юань Шусун сразу же становился энергичным и уверенным в себе, казалось бы, совершенно другим человеком.

Тыгыдык! Несколько мгновений спустя Юань Шусун вернулся.

— Милорд, Хорасани говорит, что они знают о победе Милорда, и согласно их соглашению с Милордом они устроили засаду отступающей арабской армии в Шварцвальде, убив губернатора Каира Османа. Лидер Хорасани, Великий Генерал Бахрам, послал слово, желая встретиться с Милордом и обсудить, как бороться с арабами! — Взволнованно сказал Юань Шусун.

— Да ладно? — все были в восторге, услышав эту новость.

— Чудесно! — только Ван Чун и Гао Сяньчжи посмотрели друг на друга с небольшим удивлением.

Хотя сила арабов была значительно снижена, а их боевой дух достиг своего минимума, их армия насчитывала десятки тысяч человек, причем некоторые из них были элитными солдатами, обладающими невероятной силой. Такого рода армия не может быть легко побеждена.

Если Хорасани смогли победить их и даже убить тяжело раненного Османа, у них была сила, которая могла оставить очень глубокое впечатление.

Ван Чун повернулся и сказал Гао Сяньчжи:

— Враг моего врага — мой друг. Насчет Хорасани не может быть никакой враждебности!

— Мм! Пойдемте и посмотрим! — сказал Гао Сяньчжи, подумав несколько минут.

— Наша сила значительно уменьшилась, и у нас осталось не так много солдат. Хорасани окажут большую помощь в подавлении арабов. Более того, они более знакомы с Арабской Империей, и под их руководством, мы сможем избежать многих проблем.

Для Хорасани появиться в это время было по-настоящему удивительно, но это также было отличной новостью.

Под руководством Хорасани из десяти человек Ван Чун и Гао Сяньчжи вошли в Шварцвальд. Примерно через семь минут Ван Чун и другие прибыли в глубины Шварцвальда и встретили армию Хорасани, которая уже завершила сражение.

Вдоль единственного пути через Шварцвальд, среди разбитого камня и упавших идолов, находились трупы арабов и их боевых лошадей в различных положениях, а их кровь свободно текла и окрашивала знаменитый торговый путь в красный цвет.

Армия от восьми до девяти тысяч солдат приводила в порядок поле боя.

Все эти солдаты были одеты в очень похожие доспехи, очень плотные, с запахом огня и выжженной крови. Любой мог почувствовать их умеренную и бывалую ауру.

Эта аура была похожа на ауру Кавалерии Ушана или мамлюков, но была еще более устойчивой и твердой.

Это была аура, которой могли обладать только древние и могущественные армии с чрезвычайно длинным наследием.

Катафракты Асаур!

Это имя еще раз всплыло на поверхность ума Ван Чуна.

Это была армия, которой подражали мамлюки. Катафракты Асаур были почти наверняка одной из сильнейших армий к западу от гор Цун.

Эта армия в одиночку создала ослепительное и могущественное наследие династии Сасанидов, и даже спустя десятилетия после того, как династия Сасанидов была побеждена, эта армия была способна сплотить людей, и даже время не могло истощить ее престиж.

Когда Ван Чун увидел эту армию, он, наконец, понял, почему Аравийская Империя и мамлюки смотрели на этих оставшихся солдат династии Сасанидов с таким большим опасением.

Такие мысли промелькнули в голове Ван Чуна, и он быстро сосредоточил свое внимание на фигуре в золотых доспехах, едущей на чудовищном коне, и его ауре, похожей на внушительную гору, ауре вождя Хорасани.

Выражение его лица было торжественным, а глаза сияли так же ярко, как солнце на небе. Его лошадь была также чрезвычайно ужасна, ее переплетенные мускулы ломились от силы, ее размер был в три раза больше, чем у обычной лошади, что выделяло ее на дороге.

— Аsаidеi, Qisidауаlikаlu! — Прежде чем Ван Чун успел что-то сказать, Хорасани в золотой броне повернул голову к Гао Сяньчжи и Ван Чуну и быстро сосредоточился на Ван Чуне.

Юань Шусун ехал рядом с Ван Чуном и прошептал ему на ухо.

— Милорд, этот человек должно быть Великий Генерал Хорасани Бахрам. Он спрашивает, кто такой Великий Генерал Ван Чун! Как и ожидалось!

Ван Чун кивнул. Когда он увидел этого Великого Генерала Бахрама, он в основном понял, как Абу Муслим был побежден и Осман убит армией из нескольких тысяч человек.

Чисто с точки зрения силы, Великий Генерал Бахрам был на одном уровне с Абу Муслимом. Даже если он был слабее, то ненамного.

И чувство, которое Ван Чун получил от Великого Генерала Бахрама, сказало ему, что это был командир высшего класса, который был закален в сотнях сражений, выкованный из моря крови и гор трупов.

Династия Сасанидов была уничтожена Аравией десятилетия назад, и у молодого поколения офицеров не было такой ауры. Было очевидно, что Великий Генерал Бахрам был одним из старших генералов династии Сасанидов. В своем сильно ослабленном состоянии Абу Муслим, естественно, не подходил ему по силе.

— Старший Юань, иди со мной! — Ван Чун коротко поговорил с Гао Сяньчжи, и поехал вперед.

— Великий Генерал, мое уважение!

Ван Чун остановился перед Бахрамом и кивнул в знак приветствия. Юань Шусун быстро перевел слова Ван Чуна.

1. Удивительно, что эта цитата не из древнего китайского текста, а из поэмы Мао Цзэдуна «Народно-освободительная армия захватывает Нанкин.» Король гегемонов, о котором здесь говорится, это Сян Юй, король гегемонов Чу на последних этапах династии Цинь, который не убивал Лю Банга, когда у него была такая возможность. Это привело к раздору Чу-Хана, в результате которого Сян Юй умер, а Лю Бан основал династию Хань.↩︎

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1156. Самарканд!**

Кланг!

Прежде чем Ван Чун успел что-то сделать, лидер Хорасани обнажил свой меч, и спокойно вынес его перед собой. Он медленно опустил голову с торжественным выражением лица.

При таком взгляде Ван Чун и все позади него были ошеломлены.

— Милорд, он надеется обменяться мечами. — объяснил Юань ШуСун. — Это своего рода церемония в династии Сасанидов, и мы обмениваем свои самые ценные мечи, чтобы выразить предельную вежливость и уважение к гостю. Хорасани очень высоко ценят свои личные мечи, даже больше, чем свои собственные жизни, и редко совершают подобные церемонии.

Когда Юаню Шусуну, которому сейчас было пятьдесят или шестьдесят, было около семнадцати лет, он путешествовал по миру. В то время даже династия Сасанидов еще не была уничтожена Аравией. Во время своих путешествий по миру Юань Шусун глубоко понял многие обычаи династии Сасанидов и знал необычное значение, с которым они рассматривали эту церемонию.

— Так вот оно что! — Ван Чун понял, и с ворчанием, обнажил свой меч из Стали Вутц и предложил его обеими руками. Перед всеми солдатами Тана и Хорасани они обменялись мечами.

Бум!

В момент обмена все Асваранские катафракты за спиной Бахрама, а также другая кавалерия Сасанидов разразились приветственными криками.

— Делуя, Шанкукиясила… — снова заговорил Бахрам с выражением глубокого уважения на лице.

— Великий Генерал Бахрам говорит, что арабы — вечные враги Сасанидов. За убийство Айбака, врага Сасанидов, и убийство Кутайбы и более четырехсот тысяч арабских солдат, Сасаниды вечно благодарны Милорду. Если Милорд желает нанести удар по арабам, Сасаниды готовы последовать приказу Милорда и быть самым верным союзником Милорда к западу от гор Цун. — перевел Юань Шусун.

— Великий Генерал слишком вежлив! — быстро ответил Ван Чун. — Мы также слышали о ситуации сасанидов. Арабы жестоки, восхищаются завоеваниями и разрушениями. В этом отношении у нас общий враг, и Великий Тан также готов стать верным союзником Сасанидов в боевых действиях против арабов.

— Достаточно услышать эти слова от генерала Вана! — глаза Бахрама прояснились.

Пока он говорил, он вытянул свою большую и энергичную правую ладонь.

— Хех! — Ван Чун хихикнул и крепко сжал ее правой рукой.

В тот момент никто не мог ожидать, что это простое, но сильное рукопожатие создаст самый сильный союз к западу от гор Цун, а также самого мощного, верного и надежного союзника, которого Великий Тан мог иметь между Хорасаном и Самаркандом.

— Хахаха… — когда Ван Чун и Бахрам ослабили свой захват, весь Шварцвальд наполнился радостным смехом обеих армий.

С Бахрамом и его катафрактами Асваран, насчитывающими девять тысяч человек, сила Ван Чуна укрепилась.

У Бахрама была важная новость.

Хорасани узнали от личных охранников, которые Абу Муслим оставил в Самарканде, что Самарканд уже начинает собирать ополченцев. В тот момент, когда приехал Абу Муслим, он был готов закрыть свои ворота и положиться на свои высокие и толстые стены, чтобы противостоять Тану.

— Генерал никогда не был в Самарканде, поэтому, возможно, вы не знаете, что высота и толщина стен Самарканда находятся почти на одном уровне с Таласом. Если им разрешат войти в город и собрать много ополченцев, это будет крайне неблагоприятно для нас. Срочная задача — не дать им времени отдохнуть, — строго сказал Бахрам. — Кроме того, у нас в Самарканде есть люди, которые успешно проникли в армию, даже взяв под контроль городские ворота. Но Абу Муслим всегда был осторожен. Почти гарантировано, что, когда он прибудет в Самарканд, он перестроит оборону. Таким образом, мы должны двигаться быстро. Скорость на войне имеет первостепенное значение!

— Кроме того, в этой войне с арабами, как долго Генерал планирует пребывать в этом районе? — намек на глубокую озабоченность появился в глазах Бахрама.

Чтобы работать с Великим Таном, Сасаниды отправили всех своих элитных воинов, даже развернув постоянно скрываемые Катафракты Асваран. Этих солдат было более чем достаточно с остатками побежденной армии Абу Муслима, но как только Абу Муслим успел отдышаться и собрать больше арабских солдат, Сасаниды понесли ужасные потери.

Катафракты Асваран смогли пережить решительные усилия Арабской империи по их уничтожению, потому что всегда оставались скрытыми, не оставляя ни единого следа. Но теперь, когда они проявили себя, скрыться снова будет не так просто.

— Ха-ха, Великий Генерал, не нужно беспокоиться. Вопрос между Великим Таном и Аравией не закончится лишь одним полем битвы, и моя цель — не просто один Самарканд. На фронте против арабов, династия Сасанидов может считать Великий Тан своим величайшим союзником и покровителем. Генералу не нужно беспокоиться об этом.

Ван Чун знал, о чем беспокоятся Бахрам и Хорасани, и громко рассмеялся, рассеивая их беспокойство.

Агрессивность арабов предопределила, что они будут вечными врагами Великого Тана. Если бы им не дали мучительного урока и их жизнеспособность не пострадала бы, в будущем они, несомненно, вернутся с другой армией. Как сказал Камень Судьбы, одна гора не может вместить двух тигров, а один пруд не может быть домом для двух драконов. Для двух одинаково огромных империй было очень трудно существовать на одном континенте одновременно. Один только этот факт означал, что Ван Чун станет поспешно выводить свои войска.

— Чудесно!

Бахрам был в восторге. Он взял своих Катафрактов Асваран на такое рискованное предприятие именно для того, чтобы услышать это обещание от Ван Чуна.

— Генерал, будьте спокойны. От Самарканда до Хорасана мы знаем много повстанцев, все они — потомки династий, которые правили в странах, побежденных арабами. Я могу связаться с ними и организовать их работу с генералом, чтобы они помогли смести арабов. Арабы извращены и жестоки, и являются врагами каждого. Генерал убил бога арабской войны Кутайбу в Таласе, поэтому я уверен, что все будут готовы считать генерала своим лидером в борьбе против арабов.!

-!!! — Ван Чун и Гао Сяньчжи в шоке посмотрели друг на друга. Хотя Великий Тан победил в битве против Аравии, он понес огромные потери — армия, насчитывающая более ста тысяч человек, сократилась до двадцати-тридцати тысяч. Даже с помощью катафрактов Асваран их силы были довольно малы для завоевания Аравии. Получить больше помощи было по-настоящему приятным сюрпризом.

— Великий Генерал, это хорошо. Будем действовать согласно плану Великого Генерала!

Ван Чун повернулся к Бахраму и слабо улыбнулся.

Танские солдаты к настоящему времени были крайне истощены, а эта война с арабами должна была быть долгой. Ван Чун приказал своей армии немного отдохнуть и восстановиться, прежде чем присоединиться к Катафрактам Асваран и отправиться в путь. Скорость была первостепенной в войне, и поэтому объединенная армия без промедления отправилась через Шварцвальд в Самарканд.

Примерно через два часа перед ними встали огромные городские стены, внушительные, как горы.

— Какие высокие стены! — Ли Сие закрыл глаза рукой, в шоке уставившись на грандиозную крепость перед собой.

Талас уже был исключительно большим городом, но этот город был еще больше и грандиознее. Крутые и крепкие стены взлетели до небес, и с первого взгляда можно было сказать, что разрушить этот город будет еще труднее, чем Талас.

У Ли Сие, Чэн Цяньли, Си Юаньцина, Лу Шийи, Сюэ Цяньцзюня и других были одинаковые выражения шока на лицах. Вид этого крупного стратегического города Аравии произвел на них глубокое впечатление.

— Начинаем!

Бахрам, сидящий на своем чудовищном коне, посмотрел на городские стены и развернул сигнальный флаг. Мгновение спустя, бум! Массивные городские ворота высотой от тридцати до сорока метров начали медленно открываться, прокладывая путь в Самарканд.

Каждый почувствовал, как с их сердца спустился большой груз, когда они увидели, что ворота открыты.

— Убью!

С лязгом Ван Чун вытащил меч Бахрама и направил его в небеса, отражая их холодный свет. Румбл! Земля сотряслась и застонала, и почти тридцать тысяч солдат объединенной армии ворвались в Самарканд.

......

— Зияд, слушай мой приказ. Укрепи оборону города и поменяй все гарнизоны на каждом посту. Я хочу, чтобы количество солдат, размещенных у каждых ворот, увеличилось в четыре-пять раз. Стены Самарканда высокие и толстые, и это будет нашим самым важным инструментом в сопротивлении династии Тан. Пока город в наших руках, Тану не хватит даже и года, чтобы прорваться внутрь.

В Самарканде Абу Муслим ходил взад-вперед по залу с напряженным выражением лица и глазами, полными беспокойства. Если внимательно посмотреть, можно заметить, что его глаза слегка налились кровью.

В битве при Таласе арабы потерпели беспрецедентное поражение. Айбак был убит, мамлюки были сильно ранены, а Осман был убит при засаде Бахрама. Самое главное, что даже губернатор войны, Кутайба, погиб в Тане вместе с более чем четырьмя сотнями тысяч арабских элитных солдат. Такого ужасного поражения было достаточно, чтобы ошеломить любого арабского губернатора.

Даже сейчас Абу Муслим понятия не имел, как объяснить все это разъяренному халифу.

— Да, генерал пойдет!

Зияд также был очень обеспокоен.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1157. Потрясенные Королевства!**

После поражения в Таласе оставшиеся арабы действительно бежали, как бездомные собаки. От Таласа до Самарканда число солдат, оставшихся при Абу-Муслиме и на стороне Зияда, даже не достигло тридцати тысяч. К счастью, у них был Самарканд. Мысль о толстых и крепких стенах Самарканда немедленно заставила Зияда успокоиться.

По крайней мере, благодаря этим стенам у них будет редкая возможность отдышаться.

— Рапорт! — Зияд едва прошел два шага, даже не покидая военного зала, как в его ушах раздался бешеный голос.

Оба командира нервно повернули головы и увидели задыхающегося арабского посланника. Его лицо было бледным и охвачено беспокойством.

— Рапорт! Во вторых воротах Самарканда прорыв! Сасаниды, ведущие более двадцати тысяч танцев, атакуют город. В тот момент, когда посланник вошел в зал, он опустился на колени, и из его тела потек поток пота.

— Чего?! — Абу Муслим и Зияд дрожали от шока, словно видели призрака.

— Как это может быть? Как насчет наблюдателей? Почему мы не получили ни слова о таком большом шуме? Разве ни один человек не видел такой большой подход армии? Глаза Зияда округлились. Армия из более чем десяти тысяч была настолько большой, что все, кроме слепых, могли ее заметить, но никто даже не узнал о приближении вражеской армии.

— Милорд, разведчики бежали доложить, но прежде чем они смогли подойти к военному залу, они были убиты экспертами, которых сасаниды спрятали в городе. В настоящее время шпионы Сасанидов разжигают пожары, убивают людей и вызывают волнения, а Самарканд находится в хаосе.

— Милорд, мы должны быстро отступить! Поспешно сказал посланник.

Последние несколько слов от посланника были похожи на гром в ушах Абу Муслима и Зияда, и их лица побледнели. Слова «Милорд, мы должны быстро отступить», нанесли им еще больший шок, чем новость о том, что Ван Чун объединился с Сасанидами в этом нападении.

Армия была разбита. Хотя Абу Муслим и Зияд восстановили свои силы и теперь могли сражаться, у их солдат не было морального духа. Даже выздоровевшие Абу Муслим и Зияд ничего не могли с этим поделать.

Смерть Кутайбы в этой битве и сотен тысяч человек нанесла непоправимый удар по армии. Никто из солдат даже не осмеливался сражаться с армией Тана.

— .!

Эти мысли быстро пронеслись в голове у Абу Муслима, и тогда он поднял голову к куполу зала и глубоко вздохнул. На этот раз казалось, что у них действительно не было шансов что-либо предпринять.

— Передайте мой приказ! Выведите всю армию! Оставьте Самарканд Тану! — голос Абу Муслима был окрашен большим нежеланием, но эта битва уже была проиграна.

Зияд стоял рядом с ним, и его лицо представляло собой сложную смесь эмоций, а взгляд в его глазах постоянно менялся.

— Этот генерал пойдет! — наконец, Зияд вышел из зала.

Несколько мгновений спустя, размахивая сигнальными флагами, все арабские солдаты в городе вышли из Самарканда, как будто облака, унесенные ветром, и направились в еще более отдаленный Хорасан.

......

— Что? Абу Муслим и Зияд бежали так быстро? — в Самарканде Ван Чун не мог не насмехаться, узнав новости.

— Изначально я думал, что будет серьезное сражение, но, похоже, в этом нет необходимости. Сюй Кейи, от моего имени, напишите два письма. Одно для Фэн Чанцина в Аньси. Пусть он отправит солдат в гарнизон Самарканда. Другое письмо для Императорского Двора. Битва окончена, и Императорский Двор должен послать кого-то для управления результатами.

После уничтожения Таласа самым сильным плацдармом, который Великий Тан имеет в войне против Аравии, стал Самарканд. Теперь, когда они заняли эту крепость, даже небольшого количества солдат будет достаточно, чтобы противостоять арабам.

— Лорд Ван Чун, к западу от Самарканда находится равнинная земля с небольшим количеством оборонительных сооружений. Абу Муслиму не удастся найти там сильных оборонительных позиций, поэтому он обязательно сбежит до Хорасана. Это лучший шанс для нас продолжить преследование, подавление Аравии и расширение нашего завоевания! — сурово сказал Бахрам.

— Мм! Давайте сделаем, как говорит Милорд. Вся армия пусть отправляется в погоню! — кивнул Ван Чун. Под руководством Сасанидов силы Ван Чуна будут распространяться так же плавно, как рыба, плывущая в воде, встречая очень небольшое сопротивление.

Через несколько мгновений загремели боевые барабаны. Оставив несколько тысяч человек, чтобы удержать Самарканд вместе с Хорасани, две армии отправились в погоню за Абу Муслимом.

Пока они были в пути, весть о победе в Таласе и смерти Кутайбы начала распространяться. Между Хорасаном и Самаркандом вся восточная зона Аравии была потрясена, и народ многих завоеванных Аравией королевств начал подниматься духом.

С престижем и связями Бахрама армия походила на снежный ком: все больше и больше повстанческих солдат присоединялись к его рядам.

Когда они отправились из Самарканда, армия Ван Чуна вместе с Сасанидами насчитывала от тридцати до сорока тысяч человек, но к настоящему времени они собрали сто тысяч человек, и их число продолжало с удивительной скоростью расти. В конечном счете, Ван Чуну удалось собрать силы от тридцати до сорока различных группировок на своей стороне и командовать армией из более двухсот тысяч человек, что было пугающей и грандиозной силой.

Изначально Абу Муслим был способен сражаться с Ван Чуном, но теперь, когда у него было более двухсот тысяч солдат, Абу Муслим уже был бессилен.

В прошлом арабы правили железным кулаком, убивая людей в восточном регионе и взимая с них большие налоги, вызывая тем самым возмущение среди народа. Когда арабы были сильны, все было хорошо, так как они были способны подавить любое инакомыслие, но теперь, когда появился новый противник, особенно тот, который нанес Аравии сокрушительное поражение в Таласе, эта обида и ненависть затопили их умы и заставили их восстать. Они стали самой большой помощью Ван Чуна в его западной кампании.

В то время как Ван Чун продолжал преследовать побежденную армию Абу Муслима, другие империи и цивилизации конфликта тряслись от известия о победе Великого Тана, и структура мира молча начала меняться.

......

Тип тип!

Голубь-носитель из далекого Самарканда влетел в штаб-квартиру Протектората Анси. Его известие о победе в Таласе оставило все фракции Западных Регионов с широко раскрытыми глазами.

— Сто тысяч против пятисот тысяч! Такая большая разница в количестве, и все же Великий Тан победил! Невероятно!

Во дворце Дальней Бейлу мускулистый мужчина с длинной бородой внезапно вскочил на ноги, его большие бронзовые глаза наполнились сильным шоком.

Война между Аравией и Великим Таном создала бурю в королевствах Западных Регионов, и многочисленные королевства стали раскачиваться взад-вперед, словно трава, растущая на вершине стены, изо всех сил пытаясь понять, следует ли им подчиняться Великому Тану или Аравии. Все эти страны пытались угадать, кто будет окончательным победителем, и Бейлу явно отдавал предпочтение Аравии.

В конце концов, это была армия из пятисот тысяч элитных воинов, которую контролировали такие могущественные личности, как Кутайба, Абу Муслим и Осман. Поражение было практически невозможным. Но реальность дала Королю Бейла и всем его министрам пощечину.

— Передайте мой приказ. Приготовьте десять тысяч золотых тулов, десять бушелей драгоценных камней, сто красавиц и десять тысяч голов крупного рогатого скота. Как можно скорее доставьте их в Протекторат Анси, чтобы поздравить Великий Тан с победой! — Король Бейлу ревел во дворце, как лев. Обнаружив, что охранник, доставляющий сообщение, двигался слишком медленно, он практически выгнал его из зала.

В отличие от Бейлу, и Большой, и Малый Балур были в праздничном настроении.

— Хахаха, я просто знал, что так оно и будет! Как и ожидалось, Великий Тан победил! — Короли Большого и Малого Балура решили встретиться, узнав новости, чтобы праздновать событие.

Для этой битвы Большой и Малый Балур одолжили восемь тысяч своих лучших пикинеров за невероятную сумму. Хотя все эти пикинеры погибли в бою, Великий Тан победил, что позволило Великому и Малому Балурам получить огромную отдачу от инвестиций. Этой победой Великий Тан теперь обязан Большому и Малому Балуру. В будущем Большой и Малый Балур мог положиться на тень дерева, которым был Великий Тан, и ему больше не пришлось бы беспокоиться о том, чтобы над ним издевался У-Цан.

Что касается восьми тысяч пикинеров, погибших в бою, это была действительно болезненная потеря, но Большой и Меньший Балур знали метод обучения пикинеров, поэтому восполнение потерь было лишь вопросом времени.

Большой и Малый Балур были далеко не единственными, кто радовался новостям. Помимо тех королевств, которые поддерживали Великий Тан, в битве участвовали также бесчисленные наемные племена.

— Хаха, победа! Великий Тан победил! Вождь тоже победил! На этот раз над арабами поиздевались!

Во всех Западных Регионах, с севера на юг, с востока на запад, радовались все племена, нанятые Великим Таном для битвы при Таласе.

Победа и поражение были обычным делом для солдат, и почти все наемники, которых они отправили для этой битвы, были убиты. Но для пастухов племени, которые остались в тылу, это было не важно. Они заботились только об одном: за победившую ли сторону умерли героические воины племени?

Хотя они потеряли много воинов, это означало, что они получат большую сумму денег в качестве компенсации. Эти деньги вместе с поддержкой и гарантией Великого Тана дадут этим племенам идеальную возможность для дальнейшего развития и укрепления.

Для племени они были готовы пожертвовать всем, и смерть в бою была лучшим концом для воина.

Это был принцип, который поддерживали все кочевые племена.

— Черт! Теперь это проблема!

Пока те племена Западных Регионов, которые участвовали в битве при Таласе, праздновали, за несколько десятков ли от штаб-квартиры протектората Анси, одноглазый вождь племени Западных Регионов сорвал повязку с глаза и бросил ее на землю.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1158. При дворе столицы!**

— Эти арабы действительно слишком бесполезны! Если бы я знал, что они проиграют Великому Тану, я бы никогда не обидел Великий Тан ради какой-то мелкой выгоды.

Когда генерал-защитник Цыси Ван Чун неистово набирал солдат в Западных Регионах, не все племена были согласны. Не было недостатка в племенах, подобных племени аргенов, которые были подкуплены арабами. Они нашли различные причины, чтобы не заключать контракты и тайно сеяли хаос в Западных Регионах.

Всё было бы хорошо, если бы Великий Тан был побежден, и племя Аргенов могло бы получить огромную сумму «золота помощи на войне» от арабов. Но теперь Аравия проиграла, и племени Аргенов пришлось подумать о том, как справиться с яростью и расплатой Великого Тана.

— Шеф, что нам делать? Я слышал, я слышал, что новый командир династии Тан — крайне злой человек! — спросил один из основных членов племени Аргенов. Его лицо было ужасно бледно и обильно потело.

Генерал-защитник Цыси Ван Чун долгое время не был в Западных Регионах, но его имя звучало в ушах у каждого. Ради племени Гангке командир династии Тан уничтожил саков, обвинив их в том, что они не держат слово. А в войне между Великим Таном и Аравией его армия убила четыреста тысяч арабов. Такая жестокость и бездушность заставляли его казаться генералом Асурой.

Никто не осмелился представить, что случится с племенем, когда он вернется в столицу и начнет сводить счеты.

Внезапно он сжал зубы и добавил еще один приказ. Кроме того, подготовьте сто тысяч голов скота, сто красавиц Западных Регионов и десять девиц, отправленных арабами. Если Фэн Чанцин не согласится их принять, то наш единственный вариант — бежать в пустынные и холодные земли Крайнего севера. Я слышал, что там появилась новая группа дикарей. Когда придет время, битва с ними может быть неизбежной.

— Да!.....

Подобные события происходили по всей протяженности Западных Регионов. Крупная победа в Таласе запугала все племена. В отличие от прошлого, Великий Тан, наконец, зарекомендовал себя как высшая сила на континенте, победив сильнейшую империю к западу от гор Цун, Аравийскую империю.

Все страны континента преисполнились благоговением и уважением к ныне высшей империи.

......

В этот момент никто не был более взволнован, чем Фэн Чанцин, который все это время оставался в тылу в Суйе.

— Хахаха, победа! Великий Тан победил! Милорд, генерал Ван, я знал, что ты вернешься победителем! — Фэн Чанцин сидел на просторном троне наверху зала, держа в руках письмо, которое Ван Чун и Гао Сяньчжи послали из Самарканда. Все его тело излучало восторг. Он мог прочитать это письмо сто раз и не найти его скучным.

— Рапорт! — пока восторженный Фэн Чанцин читал письмо снова и снова, снаружи донесся голос. Тумптумптумп! В зал вошел посланец протектората Анси.

Милорд, племя Ясака Западных Регионов направило поздравительное письмо. Кроме того, оно также отправило десять тысяч таэлей золота, десять тысяч голов скота, сто красавиц и различные жемчуга и агаты.

Кроме того, племя Найманов отправило тысячи золотых таэлей, сто тысяч голов скота…

— Племя Кити отправило десять тысяч бушелей агатов, бесчисленные кусочки зеленого нефрита, а также пять тысяч нефритовых подвесок, вырезанных из лучшего нефрита!

— Племя Барта послало двадцать жемчужин высшего качества, десять тысяч боевых лошадей и двадцать тысяч золотых таэлей, чтобы поздравить Великий Тан с победой!

— Царство Джуши отправило пятьдесят тысяч таэлей золота, двадцать тысяч рулонов шелка и пять тысяч комплектов зеленого нефрита!

— Царство Западного Джуми отправило тридцать тысяч золотых монет, сто красавиц… Посланник на коленях продолжал зачитывать длинный список.

Фэн Чанцин ухмыльнулся, настолько обрадованный, что его губы не никак не могли сойтись. Многие из этих племен были союзниками Великого Тана, но большинство из тех, кто посылал золото и красавиц, колебались, какую сторону выбрать в войне, а некоторые даже больше склонялись к арабам. Но Фэн Чанцин не заботился об этом. Битва закончилась, и ему нужно было найти способ, который принесет максимальную пользу Великому Тану.

— Десять тысяч золотых таэлей, десять тысяч голов скота и сто красавиц? С этим небольшим количеством вы хотите избежать катастрофы и надеяться на то, что ваши преступления будут прощены? Как это может быть? Если я не выжму немного больше крови из вас, никто из вас не заспомнит урок!

Фэн Чанцин прищурился, слегка постучав пальцами правой руки по золотому подлокотнику трона. Секунду спустя его разум сформировал план.

— Передайте мой приказ. Привлеките больше солдат и соберите больше наемников. Десять дней спустя они должны сопровождать меня в Самарканд. На этот раз я хотел бы увидеть, какое королевство или племя отважится отказаться. — строго сказал Фэн Чанцин. — Кроме того, помогите мне отправить письмо леди Сюй Цицинь. Если мы хотим плавно продвинуться на запад и оккупировать Самарканд и другие арабские территории, потребуется ее помощь.

— Да!.....

Всего несколько дней спустя второй почтовый голубь Ван Чуна, летевший по Шелковому пути, прибыл в столицу.

Бум!

Как валун, кинутый в озеро, известие о победе Таласа при дворе вызвало взрыв приветственных возгласов. Несмотря на то, что у гражданских чиновников было много ссор с военными чиновниками, теперь, когда Великий Тан победил иностранцев к западу от гор Цун, все праздновали вместе.

— Хахаха, победа! Как и ожидалось, еще одна победа! Этот король знал, что ты не подведешь его! Пока ты здесь, Великому Тану не о чем будет беспокоиться на границах!

Король Сун был полон энергии, услышав эту новость, и ходил с высоко поднятой головой.

В этой кампании он подвергся огромному давлению при поддержке укрепления Таласа, но теперь шторм прошел. Самое главное, что благодаря этой беспрецедентной победе, Ван Чун набрал ему и себе дополнительные баллы при дворе, еще раз подтвердив проницательность короля Суна.

— Ублюдок! Все эти Великие Генералы не могли убить его! Этот ребенок -чудовище!

Король Ци также узнал эту новость, и едва выйдя из Императорского Дворца, он больше не мог сдерживать ярость и раздробил карету одним ударом.

Король Ци не очень интересовался военными делами. Все, о чем он заботился, — это власть, но до тех пор, пока клан Ван, король Сун и отродье продолжали существовать, ему было бы мучительно трудно достигать своих целей. Король Ци несколько раз пытался уничтожить клан Ван и короля Суна, но семнадцатилетний ребёнок каждый раз разрушал его планы.

Ван Чун был еще молод, но он уже был занозой в заднице Короля Ци. Война на юго-западе уже позволила Ван Чуну получить милость Императора и благородный титул, сделав его первым Молодым Маркизом Центральных Равнин, а затем и самым молодым генералом-защитником в истории. С этой дополнительной победой можно было подумать даже о том, чтобы стать королем. Король Ци чувствовал себя под такой угрозой, как никогда раньше.

......

В юго-восточной части Императорского Дворца возле знаменитого Посольства Четырех Кварталов припарковалась карета. Дверь в карету открылась, и большой дядя Ван Чуна Ван Гэн поправил свои одежды перед тем, как выйти из кареты. Ван Гэн был в приподнятом настроении, его глаза блестели, а лицо было розово-красным, как будто он выпил целый горшок вина. Его радость была очевидна с первого взгляда.

Его племянник воевал за границей, командуя ста тысячами против пятисот тысяч и нанес серьезный удар трехстороннему альянсу Аравии, У-Цана и западных турок. Весь клан Ван хвалили и уважали за этот подвиг, и Ван Гэна, как старшего дядю, тоже чтили.

— Пойдем! Отведи меня к Старому Мастеру! Я хочу лично рассказать ему новости! — громко сообщил Ван Гэн.

Пройдя через главные ворота и бамбуковый лес, он направился в большой зал Западного Посольства. Еще до того, как Ван Гэн вошел, он услышал громкий смех изнутри, и смех Старого Мастера был самым заметным из всех.

— Генерал, вы пришли в идеальное время. Этот ребенок, Чун-эр, одержал крупную победу в Таласе. Действительно, он не подвел Великий Тан и Его Величество. Проходите! Давайте поделимся чашкой!

Из зала донесся пожилой и ровный голос. Герцог Цзю, одетый в одежду для отдыха, сидел на самом высоком месте, и когда Ван Гэн переступил порог, герцог Цзю немедленно махнул ему.

— Генерал, твой отец в редко приподнятом настроении. Выпей с ним сегодня немного! — седовласая жена подтолкнула его в бок, с добродушным выражением лица.

Герцог Цзю никогда не был здоров, поэтому его жена обычно запрещала ему употреблять алкоголь, но сегодня она изменила свое отношение. Она не только разрешила ему пить, она даже попросила, чтобы ее старший сын был его партнером по питью.

Вначале Ван Гэн был озадачен, не понимая, как Старый Мастер так быстро узнал новости, но, когда он увидел, что человек, сидящий рядом с отцом, повернул к нему голову, Ван Гэн сразу понял.

— Старейшина Е! — выпалил Ван Гэн.

Неудивительно! Раз старейшина Е был здесь, неудивительно, что Старый Мастер узнал эту новость.

— Этот ребенок подчинится!

Ван Гэн слабо улыбнулся, подняв халат, и сел за стол, на котором стояло множество блюд. Взяв небольшую чашку со стола, он чокнулся с двумя старейшинами.

— За Чун-эра!

— За Великий Тан!.....

Дзынь!

В то же время в самой древней и самой почитаемой резиденции Су плотно закрытые задние ворота внезапно с треском открылись. Оттуда влетел ребенок восьми или девяти лет, размахивая письмом и крича.

— Хахаха! Мастер! Победа в Таласе! Старший брат победил! Он победил!

Маленький Цзяньцзянь был так взволнован, что его лицо было красным, и он даже не заметил, что потерял обувь во время бега. Его глаза пылали, когда он бежал к этому простому и несколько ветхому старому дому в центре Резиденции Су.

— Стой!

Когда он был еще в десяти шагах от дома, пожилой и достойный голос строго прозвучал, как раскат грома. Тело маленького Цзяньцзяня вздрогнуло, и он внезапно остановился.

— Разве я не говорил тебе? Нужно быть невозмутимым, даже если гора Тай падает, даже когда на тебя нападают сабли или топоры. Это был лишь незначительный пограничный конфликт, но посмотри на себя сейчас. — строго выговорил пожилой человек.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1159. Слава благородного титула!**

— Но это была не обычная битва. Битва старшего брата была со ста тысячами против пятисот тысяч. Это была крупная победа, и его численно превосходили…. — сердито парировал маленький Цзяньцзянь. Его лицо было совершенно не убежденным. Он опустил голову, надулся и сжал кулаки, в то время как его глаза смотрели ему под ноги.

— Как ты смеешь так говорить! — сердито выругался Су Чжэнчэнь.

— Так было всегда. — раздраженно сказал маленький Цзяньцзянь, но его голос был почти не слышен.

В момент из дома донесся еще один пожилой голос. Он отличался от голоса Су Чжэнчжэня, и был менее могущественным и достойным. — Маленький Цзяньцзян, достаточно. Не говори с твоим мастером. Твой мастер узнал об этом некоторое время назад. Вы должны сейчас уйти.

— Я понял, дядя Фан! — маленький Цзяньцзянь высунул язык и поморщился, а затем убежал.

Маленький Цзяньцзянь и не подозревал, что две пожилые пары глаз в доме внимательно наблюдали за его уходом, вернувшись к беседе только через некоторое время.

Су Чжэнчэнь сидел в кресле, его глаза смотрели на старого слугу рядом с ним, и он строго сказал:

— Фан Хун, ты слишком сильно его балуешь. Это была просто битва, и все же он не смог сохранять самообладание. Как он может командовать огромной армией, планировать стратегии и подчинять четыре направления?

Искусство войны было искусством планирования и стратегии. На кону были жизни десятков тысяч солдат и людей своей страны, что делало это вопросом первостепенной важности для государства. Таким образом, Су Чжэнчэнь всегда был строг и жесток в управлении своей армией, и он относился к Маленькому Цзяньцзяню так же строго.

— Ха-ха, Старый Мастер, нет нужды быть таким грубым с ним. В конце концов, он всего лишь ребенок восьми или девяти лет (старый стал, забываю все время). И кроме того, разве у Старого Мастера нет этого ребенка Ван Чуна, чтобы унаследовать ваше наследство? — с улыбкой сказал старый слуга Фан Хун.

— Ты…- удивительно, но Су Чжэнчэн на мгновение потерял дар речи.

Старый слуга молча улыбнулся. Прослужив своему хозяину более половины своей жизни, он остро понимал мысли и планы своего хозяина. Су Чжэнчэнь никогда не признавал этого, но в глубине души он уже относился к Ван Чуну как к ученику, который унаследует его наследие. Иначе зачем ему учить его искусству Уничтожения Богов и Демонов, а затем обучать для него четыре тысячи солдат Лазурной Боевой Армии?

Просто Су Чжэнчэнь никогда не признает это вслух.

— В конце концов, ты испортишь этого гнилого ребенка. Я действительно не могу справиться с вами двумя! — Су Чжэнчжэнь посмотрел на своего почти шестидесятилетнего слугу, а затем перевел взгляд на винную чашку на столе, выпив ее одним глотком.

Старый слуга молчал, но улыбка на его лице углубилась. Он взял банку с белым фарфоровым вином и снова тихо наполнил чашку Су Чжэнчэня.

Его хозяин обычно не пил больше четырех чашек вина, но сегодня он уже в восьмой раз наполнил его чашку, чего Су Чжэнчэнь не смог понять. Хотя Су Чжэнчэнь утверждал, что это была обычная битва, Фан Хун мог ясно сказать, что никто не был так воодушевлен, как его хозяин из-за этой новости.

Видя, что винная банка уже опустошилась, старый слуга молча обменял ее на новую и продолжил наполнять чашку Су Чжэнчэня.

Хотя Фан Хун и служил своему хозяину много лет, он редко видел его таким счастливым. Особенно после встречи с ребенком, которого он звал Чун-эр, его учитель все чаще улыбался, что было большим источником утешения для Фан Хуна.

......

Поскольку известие о победе в Таласе продолжало распространяться, его влияние на столицу расширилось.

Слэп! Слэп!

Когда на городских воротах столицы были размещены объявления империи, раскрывающие еще больше деталей, вся столица начала гудеть.

— Хахаха, что я сказал? Молодой Маркиз — это реинкарнация Небесного Мандата1 . Звезда, пришедшая помочь Его Величеству перешагнуть через варваров и продолжить золотой век Великого Тана.

— Сумев победить против пятисот тысяч со ста тысячами, Молодой Маркиз является действительно Богом Войны нового поколения! Только младший Хранитель наследного принца Ван Чжунси и Бог Войны предыдущего поколения, Су Чжэнчэнь, могут сравниться с его достижения на поле битвы!

— Хахаха, он действительно является потомком герцога Цзю. В клане Ван есть три генерала, это по-настоящему лояльный и преданный клан. Мы должны попросить Императора Мудреца и Императорский Двор присвоить клану Ван благородный титул!

— Верно! Давайте вместе попросим Императора Мудреца присвоить клану Ван благородный титул!.....

Толпы толпились у разных городских ворот, собирая торговцев, купцов, магнатов и даже знать столицы. Мало того, чайные, винные дома и гостиницы столицы или любые другие места, где собирались люди, гудели разговорами об ужасной битве, которая произошла в Таласе.

Все с гордостью говорили о победе Ван Чуна.

Разговор о присвоении дворянского титула клану Ван первоначально обсуждался только простыми людьми, но позже даже чиновники двора были глубоко убеждены и начали представлять мемориалы, в конечном итоге создав громкий голос, который нельзя было игнорировать. И все эти мемориалы в конце концов собрались в недрах Императорского Дворца в руках Императора Мудреца.

В самых глубинах Императорского Дворца был золотой зал, величественный и торжественный. Как гигантская птица с раскрытыми крыльями, она возвышалась над Императорским Дворцом, глядя на всю столицу.

Дворец Тайцзи, резиденция великого императора династии Тан.

Независимо от того, насколько яростными будут штормы внешнего мира, это место будет вечно спокойным.

— Ваше Величество, в Таласе произошла крупная победа. Ребенок Ван Чун не был недостоин большой милости Вашего Величества. Они уже прошли через Шварцвальд, заняли Самарканд и продолжают идти к Хорасану, конечной точке Великого шелкового пути. Большая часть чужой территории к западу от гор Цун теперь становится частью территории нашей Великой Династии Тан, и земли под командованием вашего величества значительно увеличились. Это беспрецедентно великий случай! В это время голоса, желающие, чтобы клан Ван получил благородный титул, становятся все громче и громче. Этот старый раб уже получил несколько сотен писем. — евнух Гао стоял как Будда Майтрейя, его руки были заключены в рукава, и он улыбался.

— Ваше Величество, предоставление дополнительного дворянского титула немаловажно. Начиная с эпохи Его Величества Гаоцзуна, прошло много десятилетий, как Императорский Двор в последний раз предоставлял любому великому клану дворянский титул. И предоставление дворянского титула равносильно железному билету прощения, и это может вызвать волнения и призывы к новому правительству!

Императорский Двор редко давал титул или похвалу какому-либо конкретному великому клану, и это было не просто из-за осторожности.

Из прошлых династий можно было видеть, что все великие кланы, получившие благородные титулы, в конечном итоге становились чрезмерно одержимыми и гордыми, что было проблемой для правящей династии. Даже если бы проблема не была сразу очевидна, их потомки в конечном итоге докажут, что это так.

Простые люди не знали об этом, но императорский дом унаследовал записи прошлых династий и был хорошо об этом осведомлен. Более того, тот факт, что предыдущие династии редко давали титулы, делало титул еще более значимым.

По мнению министров, такой поступок был проявлением исключительной милости Императора, и людям, собравшимся вокруг благородного клана, требовалось немного времени, чтобы создать мощную фракцию. Это усилило бы фракционную борьбу в Императорском Дворе и нарушило бы баланс сил.

Вот почему Императорский Двор так осторожно относился к предоставлению благородного титула великому клану.

Это не значит, что это невозможно. Великий клан, которому императорская семья могла искренне доверять, мог получить эту уникальную честь.

Во дворце было тихо, как будто он находился в другом измерении. Никто не знал, о чем думал Император Мудрец в этот момент.

— Ваше Величество, почему бы этому старому рабу не отвергнуть эту идею? — Гао Лиши, наконец, сказал после нескольких минут молчания.

Хотя простые люди в настоящее время выражали свое полное согласие с этой идеей, и многие должностные лица двора выразили свое согласие, отказ Императорского Двора не был слишком сложной задачей, и были тысячи причин, которые можно было бы для этого использовать, Такова была природа политики.

— Не нужно! — через несколько мгновений достойный голос заговорил из того дворца, который обладал величайшим авторитетом в мире.

— Передайте наш Указ. Меморандум утвержден! — тело Гао Лиши вздрогнуло, и он внезапно поднял голову, а его глаза наполнились недоверием.

Это был первый благородный клан в поколении Императора Мудреца. Даже Старый Мастер Яо никогда не получал такой милости от Императора Мудреца, и весьма влиятельный клан Яо не был удостоен такой чести.

Облагораживание клана Ван, вероятно, вызовет ударные волны, которые будут резонировать в Императорском Дворе в течение длительного времени, возможно, даже повлияют на будущую структуру Великого Тана.

— Да! Этот старый раб выполнит указ! — Гао Лиши опустил голову и быстро ушел.

......

Румбл!

Император Мудрец постановил, что Шесть Бюро должны работать над присвоением благородного титула Клану Ван, и указ мгновенно вызвал большие волны в Великом Тане.

— Такая благосклонность! Какой уровень благосклонности! Да, люди гудят, и те, кто желает облагородить клан Ван, особенно превозносятся, но реакция при дворе совершенно иная. Я не думал, что Император Мудрец так высоко оценит действия Ван Чуна и Клан Ван. — старый Императорский цензор был шокирован этой новостью, а его глаза округлились от недоверия.

......

Глубоко внутри Императорского Дворца, дворец Ючжэнь…

— Хахаха, младшая сестра, понимаешь? Посмотри, как поступил твой приемный брат! Как велика честь быть признанным яростным кланом! У нас с тобой не может быть никаких корней во дворце, но пока у нас есть поддержка моего названного брата и клана Ван, наше положение в обществе будет таким же твердым, как скала. Мы можем даже оказаться на одном уровне с Королем Суном и Королем Ци, став третьей крупной фракцией! — Ян Чжао, одетый в белое конфуцианское одеяние и в черную шляпу, вошел во дворец с осанкой ученого. Но даже при том, что он делал все возможное, чтобы подражать манерам ученого, он не мог. Пройдя всего несколько шагов, он вернулся к своему первоначальному поведению. Высоко подняв голову, он счастливо понесся по коридору к супруге Тайчжэнь.

— Старший брат, ты действительно сделал что-то очень важное для нас на этот раз!

Нефритовые шторы всколыхнулись, и ступни, казалось, вырезанные из белого нефрита, вытянулись наружу. Супруга Тайжень, поддерживаемая великолепной служанкой, встала и медленно вышла.

Консорт Тайчжэнь тоже была радостна в этот момент. Ее брат был ленивым и нераскаявшимся игроком, и через несколько месяцев после приезда в столицу он проиграл все свои командировочные расходы. Он проводил день за днем в игорных притонах, даже прося денег на улицах — действительно разочаровывающий брат.

Но у него были и хорошие моменты, и недостатки. Проведя так много времени в столице, ему, по крайней мере, удалось сделать одну хорошую вещь.

Как он и сказал, Ван Чун подарил ей два стихотворения, благодаря которым супруга Тайчжэнь отпустила Короля Суна, и Ян Чжао смог стать побратимом Ван Чуна. Обе стороны были настолько тесно связаны, что посторонние уже давно начали считать их принадлежащими к одной и той же фракции. При поддержке Ван Чуна и клана Ван, она больше не будет лишена покровителей во дворе или дворце.

— Отведите меня к Его Величеству. Я хочу лично покинуть дворец, чтобы посетить клан Ван и увидеть мадам Чжао!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Небесный Мандат, или Мандат Небес, был верой в то, что Небеса даровали право править императорам Китая, и одобрение Небес было засвидетельствовано через процветание, в то время как стихийные бедствия и некомпетентность были признаками того, что Мандат Небес был отменен.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1160. Забыть друг друга среди озер и рек!**

Пока весь Великий Тан праздновал, погруженный в радость победы, далеко-далеко, в северо-восточном углу У-Цана, в воздухе раздался одинокий колокол.

Несколько тысяч побежденных солдат, в потрепанных доспехах и в плохом настроении, шли извилистым путем к У-Цану. В центре этой армии было знамя с изображением белого яка. Эти солдаты были не кем иным, как остатками армии, которую Хуоба Сангье вел в отступлении из Таласа.

Идя в У-Цан от каменного моста, Хуоба Сангье и его люди потратили более чем в два раза больше времени, чем им нужно было, чтобы добраться до него, когда тибетцы пришли в первый раз.

Битва за Талас закончилась, и эта новость распространилась по всем королевствам Западных Регионов. В это время все страны, большие и маленькие, находящиеся вдоль маршрута, закрыли свои ворота перед этими солдатами, демонстрируя явную враждебность.

Если бы армия была в полном составе, Хуоба Сангье давно заставил бы свои войска захватить эти города и уничтожить эти королевства за то, что они посмели так поступить с У-Цаном.

Но после смерти Великих Генералов и мудрого министра, и в условии оставшихся нескольких тысяч человек на последнем издыхании, они не представляли угрозы для этих королевств.

Много раз Хуоба Сангье был вынужден вести свою армию в длинный обход, чтобы избежать любых конфликтов с этими группировками. Такой поступок был беспрецедентным унижением.

Но Хуоба Сангье больше не заботился о таких вещах.

— Великий Министр, генералы! Скоро вы сможете вернуться в У-Цан!

Тибетское плато было под рукой. Хуоба Сангье повернул голову и увидел, что тела Далуна Руозана, Хуошу Хуйцана и Дусуна Мангпоче везут на спинах лошадей, и выражение его лица стало крайне удрученным.

Когда они отправились в путь, они счастливо улыбались, и их смелые заявления звучали в его ушах. Только вчера казалось, что их грандиозная армия насчитывала сто тысяч человек, и была сильной, огромной и неудержимой. Но в мгновение ока все это превратилось в дым, и теперь он остался один, побежденный генерал, а в его распоряжении всего несколько тысяч солдат.

Когда он подумал об этом, Хуоба Сангье почувствовал крайнюю печаль. Но он быстро успокоился. Ничто из этого больше не имело значения. Его единственной мыслью было вернуть тела Великого Министра и Великих Генералов на плато.

— Генерал! Посмотри вперед! — пока Хуоба Сангье предавался печали, тибетский солдат вскрикнул и указал вперед.

Хуоба Сангье в шоке поднял голову, но быстро увидел, что на отдаленном Тибетском Плато расположилась армия, представляясь с такого расстояния множеством муравьев.

— Это западные турки! — глаза Хуобы Сангье расширились, как будто его зарезали, и его ум, казалось, стал намного яснее.

В это время армия отдыхающих на плато также заметила новичков. Под знаменем золотого волка на синем фоне мускулистая фигура на боевом коне сделала несколько шагов вперед и остановилась.

— Милорд! Это тибетцы! Они тоже отступили! — выехал вперед Чекун Бенба и посмотрел на Хуобу Сангье.

Дуву Сили был бледен, а его аура была чрезвычайно слабой. Его взгляд прошел сквозь пространство, чтобы встретиться со взглядом Хуобы Сангье. В этот момент глаза Хуобы Сангье наполнились яростью, а глаза Дуву Сили показали намек на смущение.

В самый решающий момент битвы за Талас Дуву Сили получил удар ладонью от Ван Чуна и был сразу напуган до смерти, отбросил своих союзников в сторону и отступил. Для Великого Полководца Небесного Волка делать такую вещь было крайне постыдно.

Теперь, когда он снова встретился с Хуобой Сангье и тибетцами, как мог Дуву Сили не чувствовать смущения?

Но мгновение спустя Дуву Сили перевел взгляд дальше, и увидел тела Далуна Руозана, Хуошу Хуйцана и Дусуна Мангпоче.

Выражение его лица стало сложным, а в его глазах появился намек на горе.

Хотя его время в качестве союзника У-Цана было коротким, и было много раз, когда они замышляли друг против друга, лиса оплакивала зайца, потеряв союзника против охотника. Ван Чун и Тан убили Далуна Руозана, Хуошу Хуйцана и Дусуна Мангпоче, а Дуву Сили и его западные турки оказались в немного лучшей ситуации.

Дуву Сили был тронут.

— Великий Генерал, мы встретимся с ними, прежде чем мы уйдем? — спросил Чекун Бенба.

— Не нужно! — Дуву Сили покачал головой и быстро пришел в себя.

— Битва за Талас окончена, поэтому альянса между нами и тибетцами больше не существует. Начиная с этого момента, нам придется сражаться в наших собственных битвах, противостоять еще более мощному Великому Тану, который может отомстить в любое время. Нам не нужно встречаться друг с другом.

Дуву Сили развернул коня и отвел оставшихся солдат.

Хуоба Сангье также подстегнул свою армию. Хотя он также направлялся к плато, он двигался в другом направлении. Армии действовали так, будто они не знали друг друга, забыв друг друга среди рек и озер.

......

Между тем, на большом расстоянии от столицы Великого Тана, северные ветра охватили Хорасан. Трава, растущая вокруг этого западного конечного пункта Шелкового Пути, увяла и покрылась изморозью.

На увядших полях за пределами Хорасана стояла армия из десятков тысяч человек — огромное море солдат. Огромное знамя дракона с пятью когтями развевалось на ветру, а вокруг знамени дракона Великого Тана находилось бесчисленное множество других боевых знамен, уходящих в небо. Двадцать тысяч танских солдат объединились со ста восьмидесяти тысячами повстанцев, чтобы сформировать грандиозную армию из двухсот тысяч человек, все они мрачно стояли перед воротами Хорасана.

Великий Генерал Бахрам подъехал на своем чудовищном коне и прошептал Ван Чуну на ухо:

— Генерал, пора. Все готово.

— М-м! — Ван Чун кивнул. Затем он повернулся к огромным стальным стенам Хорасана.

Черные знамена Аравии были видны через высокие стены, а сами стены были усеяны бесчисленными арабскими солдатами. В центре армии стояли Абу Муслим и Зияд. Два энергетических шторма взлетели в небо, поскольку они поддерживали отдаленное противостояние с армией коалиции, насчитывающей двести тысяч человек.

— Абу Муслим, Зияд, вы уже задумались?! — зазвучал голос Ван Чуна.

Несмотря на то, что Ван Чун преследовал Абу Муслима из Самарканда в Хорасан днем и ночью, надеясь не дать Абу Муслиму времени отдышаться, он все же сделал ошибку. Абу Муслим бежал в Хорасан и имел семь или восемь дней, чтобы восстановить силы. И благодаря своей власти Губернатора Железа и Крови, правителя восточной зоны военных действий в Аравии, ему удалось собрать немало ополченцев. Теперь, при поддержке толстых стен Хорасана, он стоял в безвыходном положении с Великим Таном.

Но как бы стойко ни сопротивлялся Абу Муслим, было уже слишком поздно. Армию коалиции, во главе которой стояли элитные солдаты Тана и сто восемьдесят тысяч мятежников в качестве главной силы, нельзя было остановить, как бы ни не хотелось Абу Муслиму принимать этот факт.

Инициатива была на стороне Ван Чуна, и никто в восточном регионе Аравии не мог с этим ничего поделать.

— Ван Чун, любые дальнейшие разговоры не имеют смысла. У Аравии не бывает сдавшихся генералов, и при этом у нее не бывает солдат, которые сдались бы без боя. Отправляйте своих солдат!

Абу Муслим стоял на стенах, как внушительная гора, с твердым и бесприкословным выражением лица.

Зияд также заговорил с высоких стен:

— Ван Чун, не принимайте глупых идей! Мы заменили всех людей у всех ворот Хорасана. Случившееся в Самарканде не повторится! Какое имеет значение, что у вас двести тысяч человек? Хорасан — неприступная крепость, и он никогда не будет взят!

Хорасан был столицей династии Сасанидов, и однажды армия из сотен тысяч арабов пыталась в течение нескольких лет, но не смогла разбить столицу Сасанидов из-за ее крепкой обороны. В конце концов, три губернатора и армия Бегемотов, наконец, сломали стены и покончили с династией Сасанидов.

Но после войны все стены были отремонтированы, и арабы даже укрепили их еще больше. Хотя у Ван Чуна было двести тысяч солдат, этого было далеко недостаточно, чтобы сломить оборону города.

В Таласе у Абу Муслима была армия, насчитывающая более четырехсот тысяч человек, но даже за два месяца он не смог захватить Талас, который удерживали только тридцать тысяч солдат армии протектората Анси. А у Ван Чуна было намного меньше солдат, чем у Абу Муслима.

— Ха-ха, похоже, вы готовы драться до смерти!

Ван Чун слабо улыбнулся, совершенно не удивленный отношением Абу Муслима и Зияда.

— Раз так, я исполню ваше желание!

Абу Муслим и Зияд расширили глаза от слов Ван Чуна. Стены Хорасана были чрезвычайно гладкими и жесткими, и они не верили, что силы Ван Чуна смогут их преодолеть. И все же его уверенность делала их чрезвычайно беспокойными.

— Ван Чун, что ты имеешь в виду?! — с удивлением воскликнул Зияд.

— Хех.

Ван Чун усмехнулся, игнорируя Зияда. Он привел армию в это место не для того, чтобы обмениваться приятными разговорами с Абу Муслимом и Зиядом.

Ван Чун повернулся к Бахраму и сказал:

— Великий Генерал Бахрам, можем начинать.

— Понял!

Бахрам мрачно кивнул, а затем указал на солдата позади него. Приказ был быстро доставлен.

Эта строка взята из Чжуанцзы, китайского философского текста периода враждующих государств. Полный отрывок звучит так: " Когда источники высохнут, рыбы соберутся вместе на суше. Чем больше они там увлажняют себя влажностью вокруг себя, а друг друга слизью, тем лучше было бы забыть друг друга в реках и озерах.↩︎

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1161. Нарушение Хорасана!**

Ван Чун снова повернулся к стенам Хорасана, улыбаясь, и прищурившись и прищурившись на две стоящие там фигуры.

— Абу Муслим, Зияд, я уже дал вам шанс. Так как вы не готовы сдаться, я сделаю все, чтобы вы пожалели. Вы будете жить и умирать с этим городом!

С этими словами Ван Чун закрыл глаза и стал неподвижным. Двести тысяч солдат позади него стали также похожи на скульптуры, ни один из них не демонстрировал никаких признаков движения. Но это только сделало генералов, стоящих на стене, еще более непростыми. Никто не знал, что замышляет Ван Чун.

Абу Муслим повернулся к Зияду.

— Зияд, проверь еще раз. Мы не можем допустить, чтобы Самарканд повторился. Ворота должны находиться под строгим наблюдением. Если какой-либо Сасанид попытается приблизиться, его нужно убить без вопросов! Кроме того, дошли ли новости до Багдада? Наше подкрепление прибыло?

Хорасан был последними воротами арабского востока. Как только Хорасан будет потерян, арабской столице Багдаду будет угрожать опасность. Они были всего в двух тысячах километров друг от друга: понадобится всего несколько дней, чтобы преодолеть это расстояние. В истории постоянного завоевания и расширения Аравийской Империи, это был первый раз, когда враг подступил так близко.

По этой причине Абу Муслим не продолжил бежать на запад, а решил остаться в Хорасане.

— Я уже проверил. Все городские ворота находятся под усиленной охраной. Никаких неприятностей не произойдет. Новости уже достигли Багдада, но все дворяне в столице в панике.

— Кроме того, в предыдущем сражении были развернуты силы Каира, северной зоны военных действий Кутайбы и наши собственные силы, а восточная половина империи была практически опустошена. За нами нет солдат, которые могли бы быть развернуты. Хотя есть и другие губернаторы с их собственными армиями, они не смогут успеть вовремя. Ближайшей армии понадобится как минимум полгода, и у нее не так много солдат. Даже если ей удастся прибыть — нет никаких гарантий, что она сможет оказать большую помощь. — откровенно сообщил Зияд.

Пока он говорил, его взгляд остановился на огромном море солдат, в котором участвовали двести тысяч солдат из Великого Тана, Хорасана и других группировок. Каждый раз, когда он видел это, он чувствовал холод.

Когда Аравия и Великий Тан впервые начали сражаться, танская армия составляла всего сто десять тысяч человек, но теперь ряды их армии выросли до удивительных двухсот тысяч. И все эти солдаты источали ненормальную силу, их тела кипели от предвкушения убийства, и они стояли выстроенными за пределами города.

Повстанцы и оставшиеся в живых люди старых династий, которые он и Абу Муслим не смогли найти, теперь заимствовали силу Великого Тана, чтобы выйти из своих укрытий. Это было то, чего Абу Муслим и Зияд никогда не представляли.

Сердце Абу Муслима замерло, когда он услышал доклад Зияда. В это время он мог зависеть только от себя.

Единственная мысль, которую его должна была утешить, заключалась в том, что, пока ворота стояли, у него было время ждать подкрепления.

— Это не правильно!

Глядя на врага, глаза Абу Муслима внезапно расширились, и ему вдруг пришла в голову мысль.

— Происходит что-то странное! Должно быть, есть что-то, чего мы не заметили. Зияд, собери группу и снова осмотри солдат. Если найдешь шпионов Хорасани, убейте их на месте!

Абу Муслим рассматривал каждое дерево и куст как вражеского солдата, и предпочел бы скорее убить не того солдата, чем позволить потенциальному шпиону уйти. Хорасан был просто слишком важен. Если бы он был потерян, то даже если бы ему удалось выжить, его судьба ничем не отличалась бы от смерти.

— Но, Милорд, если Тан хочет захватить Хорасан, им нужно взломать стены. Ворота находятся под нашим контролем, так как они могут войти? И мы набрали тридцать тысяч ополченцев. Даже если в Хорасане есть шпионы, им будет очень трудно поколебать нашу позицию. Что они собираются делать, упасть с неба?

— Падение с неба?

Глаза Абу Муслима расширились от последних слов Зияда. Казалось, он что-то понял, но пока не мог определить, что именно. На мгновение время, казалось, остановилось.

Пока Абу Муслим застыл в раздумьях, из юго-восточной части Хорасана раздался громкий взрыв. В этот момент начали кричать многочисленные солдаты.

Бузз!

Звуки боя заставили Абу Муслима дрожать, как будто его ударила молния. Он наконец понял, что случилось! Ван Чун и его люди, возможно, не смогут влететь с неба, как птицы, но это не значит, что они не смогут прийти из-под земли!

Хотя Тан не был знаком с этим местом и не имел времени выкопать туннель под

стенами, этого нельзя сказать о Сасанидах. И самое главное, это когда-то была столица династии Сасанидов.

— Не может быть!

Лицо Абу Муслима исказилось, его твердое и решительное лицо мгновенно покрылось неприятной гримасой. Он знал, что ему все же удалось недооценить Ван Чуна.

Но к тому времени, когда Абу Муслим смог отреагировать, из-за пределов города донесся рев. Неподвижная армия из двухсот тысяч солдат принялась кричать, и пока пара арабских командиров наблюдала, они принялись выталкивать металлическое оружие.

— Огонь!

Су Ханьшань опустил руку, и металлическое оружие, спешно построенное Чжаном Шоужи, выпустило острые металлические якоря из длинных металлических труб. Диндиндин! Острые металлические крючья, тянущие за собой длинные веревки, прочно врезались в стены.

Летающие грейферы!

Это было оружие, которое Чжан Шоужи приказал своим мастерам создать во время марша на запад. Хотя времени было мало, великому ремесленнику Чжану Шоужи удалось создать много летающих грейферов.

Эти объекты имели очень простую структуру. Все, что им требовалось, — это огромная сила упругости и огневая мощь, что не было проблемой для человека, изучавшего тайны баллист. Отказ от более сложных компонентов и оставление только важных частей привели к Летающим Грейферам.

— Вперед! Готовьтесь подняться и атаковать стены!

После этого приказа бесчисленные солдаты начали карабкаться по веревкам, как обезьяны, быстро поднимаясь по стенам.

— В атаку!

Кланг! Бахрам обнажил острый меч Из Стали Вутц и поднял его вверх.

Восемь тысяч катафрактов Асваран ворвались в Хорасан через туннель, который был вырыт в эпоху династии Сасанидов.

Императорский дом Хорасана и Катафрактов Асваран использовал именно этот туннель, чтобы убежать от арабов и исчезнуть без следа. Теперь он стал важным инструментом в нападении на арабов в Хорасане.

— Спешите! Остановите их!

— Снимите якоря! Срежьте веревки! Мы не можем позволить им взобраться наверх!

На высоких стенах арабы находились в состоянии паники. Все начали двигаться, энергично отламывая Летающие Грейферы.

— Торопитесь! — яростно взревел Абу Муслим, потрясенный и злой при виде этого зрелища.

Бум! Черная энергия вырвалась из его тела.

Клангклангкланг! Десять острых летучих грейферов были немедленно превращены в пыль.

— Хахаха, Абу Муслим, тебе не нужно тратить силы. Ты уже проиграл эту битву!

Ван Чун громко рассмеялся, а затем топнул по земле. Звездная энергия в его теле вырвалась с ревом дракона. Огромный золотой дракон быстро взлетел в воздух, подлетев к стенам Хорасана.

Искусство Прыгающего Дракона!

На его новом уровне совершенствования одни и те же техники демонстрировали совершенно разные уровни силы. Казалось, что стены Хорасана взмыли в облака и к ним почти невозможно было подскочить, но с Искусством Прыгающего Дракона Ван Чуна все было иначе.

Взрыв! В тот момент, когда энергия первого Прыгающего Дракона была почти исчерпана, и его скорость начала замедляться, Ван Чун прижал правую ногу сзади левой ноги. Немедленно раздался металлический грохот, и видимая ударная волна появилась от ступни ноги Ван Чуна. Полагаясь на эту отталкивающую силу, Ван Чун снова взвился в небо как золотой дракон. Раз, два, три… За несколько секунд, прежде чем кто-то успел среагировать, Ван Чун появился на краю высоких стен Хорасана.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян! — закричал холодным и бессердечным голосом Ван Чун. В то же мгновение свет, более ослепительный, чем солнце, вырвался из его тела. В мгновение ока Ван Чун превратился в яркое красное солнце, которое заняло половину неба Хорасана.

— Ах!

В тот момент, когда появилось это красное пылающее солнце, крики начали заполнять воздух.

Удивленные арабские солдаты почувствовали, как кровь и энергия текут из их тел и устремляются к Ван Чуну. Двадцать-тридцать из них, которые энергично ломали летающие грейферы, были немедленно высосаны и упали на землю.

И это было далеко не единственным эффектом Великого Искусства Творения Небес

Иньян.

— Милорд, берегись! — в тревоге вскрикнул Зияд.

Несмотря на то, что Зияд делал все возможное, чтобы сопротивляться, его кровь и энергия выходили из-под его контроля и увлекались Великим Искусством Творения Неба Иньян.

Абу Муслим оказался практически в такой же ситуации.

Теперь, когда Ван Чун был Великим Генералом и достиг вершины этого царства, его сила возросла до невероятного уровня. Он был чрезвычайно опытным во множестве боевых искусств, и его мастерство в искусстве творения Великого Неба Иньян могло заставить любого эксперта дрожать от страха. Несмотря на то, что Абу Муслим и Зияд восстановили большую часть своей энергии, они все равно не могли сравниться с Ван Чуном.

— Тревога!

Глаза Абу Муслима задергались. Ван Чун появился слишком быстро: ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы появиться на стенах.

— Прочь с дороги!

Абу Муслим собрал всю черную энергию, клубящуюся вокруг него, и злобно бросил ее в Ван Чуна. Ударив, он начал быстро отступать.

В звонком взрыве столкнулась энергия черного и золотого цветов. Столкновение Звездной Энергии привело к тому, что мощная сила всасывания немедленно исчезла, а суровое сопротивление Абу Муслима заставило Ван Чуна задрожать и упасть со стены.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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

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

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

**Глава 1162. Убийство Зияда!**

— Ха-ха, Абу Муслим, это бессмысленно. Даже Кутайба был убит. Ты действительно думаешь, что у тебя есть возможность обменяться ударами со мной?!

От одной мысли Ван Чуна воздух на сотни футов вокруг него был брошен в суматоху, и стал свирепствовать и пульсировать под контролем Ван Чуна. Тело Ван Чуна разразилось огромной силой всасывания. Прицелившись к толстым стенам Хорасана, Ван Чун смог подняться наверх.

— Искусство Великого Разрушения!

Без малейшего колебания Ван Чун использовал самый сильный прием Великого Искусства Творения Неба Иньян. Казалось, весь мир стал мертвым, и весь свет начал искажаться. Издали стены Хорасана, казалось, погрузились во тьму, а в глубине этой тьмы появилась самая страшная разрушительная энергия.

— Очень плохо!

С громким ревом Абу Муслим и Зияд вздрогнули, а на их лицах появилось сильное потрясение.

— Океанское Кольцо!

— Ярость Асмодая!

Взбешенные и встревоженные, они оба использовали свои самые сильные приемы.

Румбл!

Три потока энергии столкнулись в воздухе, и произошел мощный взрыв.

— Ааа! — Зияд и Абу Муслим оба отшатнулись, вскрикнув. Тем временем Ван Чун взлетел вверх, перевернулся в воздухе и плавно приземлился на стены.

Тудтудтуд! Огромная сила атаки заставила Абу Муслима сделать шесть или семь шагов назад, прежде чем ему наконец удалось стабилизироваться.

Грудь Зияда дрожала, и его рвало кровью. Он поднял лицо и уставился на Ван Чуна, как будто на спустившегося бога демонов, в его глазах отразилось отчаяние. Он знал, что Ван Чун был сильным, но не думал, что тот был настолько сильным. Они оба вместе не могли сравниться с ним.

— Как это может быть? Как мог один человек стать таким сильным за такое короткое время! Нет никого больше, чем этот Танец, который мог бы так быстро продвинуться к силе!

Зияд чувствовал боль в каждой части своего тела, а его глаза были пепельными и безжизненными. Всем требовалось много месяцев и лет, чтобы перейти от базового

уровня Великого Генерала до самой вершины, но Ван Чун сумел добиться этой удивительной трансформации всего за несколько дней.

Вспоминая об этом, Зияд испытал огромный шок.

Всего этого было достаточно, чтобы кто-нибудь впал в отчаяние.

— Абу Муслим, Зияд, все кончено. Пусть это место станет вашим концом! Отдайте свою жизнь!

Глаза Ван Чуна были острыми, а его громкий голос доносился до горизонта.

Абу Муслим был тем, кто начал эту войну ради амбиций Аравии в отношении Великой Династии Тан. Теперь пришло время закончить эту войну его смертью.

Бум!

Огромное море Психической Энергии пролетело в воздухе, разделилось на две части и пронзило, как копья, умы Абу Муслима и Зияда. Пока эти двое были потрясены, ореол Ван Чуна проявился, и золотая Звездная Энергия вырвалась из его тела. С невероятной силой он напал на Абу Муслима и Зияда.

Какрэк! Еще до того, как атака Ван Чуна достигла цели, крепкие стены под вражескими генералами начали стонать и вминаться, под их поверхностью появились трещины. Весь город Хорасан начал трястись, совершенно неспособный выдержать силу этого ужасного удара.

— Та ладно! — даже Абу Муслим и Зияд побледнели от этой атаки. Сила, которую продемонстрировал Ван Чун, полностью превзошла их мощь. Это была сила, которая приводила их в отчаяние.

Взрыв!

Глаза Абу Муслима заблестели от решимости, и он внезапно топнул, окутав себя бешеной энергией, готовясь атаковать Ван Чуна. Но как только Абу Муслим был готов прийти в движение, из-за его спины пришла энергия и злобно оттолкнула его назад.

— Милорд, убирайтесь отсюда! Я вас прикрою!

Прежде чем Абу Муслим успел среагировать, Зияд уже бросился на Ван Чуна, его глаза налились кровью, а лицо стало решительным.

Он не сможет сбежать. После стольких сражений он получил гораздо более серьезные травмы, чем Абу Муслим. Более того, Зияд знал, что Ван Чун никогда не позволит ему сбежать. В его нынешнем состоянии его шанс на выживание был крошечным.

Более того, после смерти Кутайбы, Айбака и Османа, если погибнет даже его командир Абу Муслим, у халифа не останется иного выбора, кроме как казнить его, чтобы он мог

сопровождать всех других губернаторов, убитых в бою.

— Милорд, мы сражались вместе в течение десяти с лишним лет. Милорд всегда заботился обо мне, так что теперь, позвольте мне позаботиться о Милорде. По крайней мере, если Милорд сможет выжить, у вас будет шанс отомстить за меня и лорда Кутайбу!

Волосы Зияда растрепались сильным ветром, и когда он уставился на Ван Чуна, его руки сжались в кулаки.

— Танец, давай! Давай драться до смерти! — взвыл Зияд, а затем, не задумываясь, бросил Океанское Кольцо. Бесчисленные волны черной энергии немедленно начали сходиться к Ван Чуну.

— Не знаешь собственной силы! — холодно фыркнул Ван Чун.

Золотой свет на его теле вздрогнул, загрохотал, как могучая волна, и отбил атаку Зияда одним ударом.

Клак! Прежде чем кто-либо еще успел среагировать, Ван Чун побежал вперед и обхватил пальцами шею Зияда, перекрыл его звездную энергию, и медленно поднял его в воздух.

Имея Океанское Кольцо, Зияд обладал силой, подобной Чэн Цяньли в форме Верховного Бога Запустения. Семь или восемь дней назад, до того, как Ван Чун прорвался на уровень Великого Императорского Генерала, у Зияда, возможно, был шанс, но теперь, если Зияд думал, что он может сражаться против Ван Чуна, он был действительно наивен.

Но, к его удивлению, захваченный и обреченный Зияд мало заботился о своей судьбе или о том, в какой опасности он находится. Он вложил всю силу своего тела в один душераздирающий рев.

— Милорд, поторопитесь и уходите!

Его рев походил на раскат грома, сотрясая души многих, и поразил даже Ван Чуна. Он никак не предполагал, что среди злобных и жестоких арабов действительно есть такой человек, как Зияд. В последний момент он думал не о себе, а об Абу Муслиме, совершенно не обращая внимания на свою жизнь.

Фууш!

Завыл ветер. Находясь в ста футах отсюда Абу Муслим только приготовился к атаке на Ван Чуна, как внезапно услышал рев. Его тело вздрогнуло, и огромные волны заметались и завращались в его голове.

— Зияд! — Абу Муслим стиснул зубы так сильно, что они казались на грани разрушения.

— Уходите! — сурово сказал Зияд.

— Убью!

В это время воздух наполнился звуками сражений, и рядом с Абу Муслимом появился солдат Великого Тана, первый, взобравшийся по стенам с помощью Летающего Грейфера. Позади него все больше и больше людей достигали вершины стен.

— Атакуйте! Откройте ворота!

Сам город также был в хаосе, оружие лязгало друг о друга. Все больше и больше Хорасани входили в Хорасан через туннель. Восемь тысяч катафрактов Асваран, на поиски которых арабы потратили так много времени, совершенно неожиданным образом оказались в городе и теперь стремительно рвались к воротам.

Абу Муслим также увидел, что Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Старик Демонический Император также сходились к его позиции.

Битва была окончена!

В этот момент Абу Муслим понял, что, желает он этого или нет, останется он или нет, Хорасан был обречен на захват.

-Аррррррр!

Даже такой холодный и жестокий человек, как Абу Муслим, не мог не издать яростного и убитого горем рева.

— Ван Чун, Гао Сяньчжи! Между нами еще ничего не кончено! Наступит день, и я вернусь с другой армией и, наконец, ступлю на земли Центральных Равнин!

С этими словами Абу Муслим спрыгнул со стен и убежал, как молния, вдаль. Катафракт Асваран попытался догнать его, но ударом ладони его отбросило более чем на пятьсот футов назад. Еще до того, как его тело приземлилось, его знаменитый доспех был уже разбит на куски.

— Хммм! Абу Муслим, у тебя не будет шанса! — усмехнулся Ван Чун.

Он активировал Великое Искусство Творения Небес Иньян, и сломал шею Зияда. Ван Чун не чувствовал сочувствия к этим врагам Великого Тана. Захватчик должен был быть готов заплатить цену за неудачное вторжение. Абу Муслима только что толкнули в отчаянное положение. Если бы этой паре удалось победить, они, вероятно, стали бы поступать мрачным и диким образом, и людей Великого Тана постигло бы бедствие.

Ван Чун взглянул на труп Зияда и холодно сказал:

— Сочувствовать врагу — все равно, что проявить жестокость по отношению к себе. Зияд, будь спокоен. Абу Муслим скоро присоединится к тебе!

Ван Чун сделал жест, и группа танских солдат быстро спустилась по стенам и направилась к восточным воротам Хорасана. Вдалеке к этим воротам направлялись десять Катафрактов Асваран.

Румбл! Несколько мгновений спустя высокие и крепкие ворота Хорасана начали медленно открываться.

Хорасан был официально захвачен!

— Как это? Должны ли мы его преследовать?

Гао Сяньчжи приблизился к Ван Чуну сзади, его глаза смотрели в направлении бегущего Абу Муслима.

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

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1163. Военная Компенсация**

— Не нужно!

Ван Чун и Гао Сяньчжи стояли бок о бок, глядя на город Хорасан, который был затуманен струями пыли и дыма,

— Абу Муслим — это такой человек, которого очень трудно поймать, если он сосредоточится на побеге, а город настолько велик, что его будет очень трудно найти. Более того, о чем мы должны думать — это не о следующей битве или убийстве одного человека, а о стратегической ситуации. Генерал Чэн, вы закончили подготовку письма, о котором я вам говорил?

Чэн Цяньли кивнул, и бросился на колени:

— Оно было подготовлено некоторое время назад. Его Написал Шийи, и теперь его можно отправить в Багдад через арабских охотничьих соколов в любое время.

Казалось, что Великие Генералы высшего класса всегда думали только о результатах битвы, но Ван Чун также обдумывал стратегическую ситуацию. Его проницательности было достаточно, чтобы любой Великий Генерал континента побледнел, и это было одной из причин, по которой Чэн Цяньли восхищался им.

Армия быстро ворвалась в город, и без поддержки Абу Муслима или Зияда десятки тысяч арабских солдат потерпели сокрушительное поражение и были уничтожены гораздо быстрее, чем когда-либо прежде. Через четыре часа после того, как ворота были открыты, армия Ван Чуна взяла под свой контроль стратегический город на западной конечной остановке Великого шелкового пути.

— Это река Тигр?

На западной стороне Хорасана Ван Чун, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ли Сие, Юань Шусун и Бахрам смотрели вдоль стен. Ван Чун увидел огромную и широкую реку, протекающую мимо Хорасана.

Эта река была шириной от пятисот до шести сотен футов и очень глубока. Хотя ее течение было быстрым, она не была такой мутной, как предполагалось.

Это был первый раз в жизни Ван Чуна, когда он увидел одну из двух самых известных рек Империи Сасанидов. Одной была река Тигр, а другой — Евфрат.

Это были основы цивилизации династии Сасанидов, и теперь они служили двумя наиболее важными реками Аравийской Империи.

— Это всего лишь приток реки Тигр. Основная ветвь еще шире и великолепнее, чем-то, что вы видите. Мы, сасаниды, смогли создать тысячи лет истории, став самой сильной страной на берегах Великого моря, именно из-за этих двух рек. Но обе они теперь

принадлежат Аравийской Империи. Они взимают большой налог с любого, кто хочет пересечь реку. Путешествуя на восток и запад, мы, сасаниды, должны пересекать эти две реки. Каждый год огромные суммы денег отнимаются у нас и отправляются в арабскую казну. — эмоционально сказал Бахрам.

Ван Чун молча слушал. Несколько мыслей промелькнули в его голове, но он быстро отбросил их в сторону.

История уже сильно отличалась от того, что знал Ван Чун. По крайней мере, в воспоминаниях Ван Чуна не было притока реки Тигр за пределами Хорасана. Его взгляд на несколько мгновений остановился на этой реке, прославленной на всю Аравию, а затем он медленно поднял голову к бесконечному горизонту. Там Ван Чун «увидел» огромную столицу. Это место было истинным центром политики, власти, культуры и вооруженных сил на всем западном конце континента.

Багдад!

Название города промелькнуло в голове Ван Чуна.

Абу Муслим хотел разбить Талас, оккупировать западные районы и посягнуть на Центральные Равнины. По иронии судьбы, в самом конце Абу Муслим не смог угрожать Чанъаню. Ван Чун провел кампанию на запад, углубившись в Аравию вдоль Шелкового пути и оккупировал Хорасан, город на западном конце Шелкового пути.

— Генерал Чэн, давайте начнем! — приказал Ван Чун, не поворачивая головы.

— Да! — Чэн Цяньли едва успел ответить, как арабский охотничий сокол взлетел в небо, направляясь к столице Аравийской Империи Багдаду.

Двести километров было очень коротким расстоянием…

Прочь от Хорасана, через реку Тигр, а затем на запад еще на тринадцать сотен километров, было сердце Аравийской Империи.

Город был грандиозным, башни и купольные дворцы парили в небе. В этом месте собралось много солдат, миллионы мирных жителей и бесчисленное количество торговцев. В городе были чрезвычайно развиты экономика, культура и политка.

Этот город был Багдадом, огромным сердцем Аравийской Империи.

На западе у него было другое громкое название:

— Бессонный город! В этом городе люди работали и праздновали весь день и всю ночь.

Криии!

Внезапно над Багдадом раздался резкий крик. Массивный арабский охотничий сокол развернул свои крылья, его перья затряслись на ветру, а затем он упал, как острая

стрела, влетев в самое высокое здание в Багдаде, Императорский Дворец.

Румбл!

Падение этого охотничьего сокола в Императорский Дворец было похоже на падение гигантского валуна в озеро, вызвав массивные волны в империи.

— Ублюдок!

Громовой грохот донесся из императорского дворца с золотой крышей, эхом разнесясь по всей Аравии. Бесчисленные правители, генералы и дворяне опустились на колени. Их тела задрожали от страха.

В самом верху зала, на золотом троне, сидел халиф Аравии Мутасим III , одетый в белые и серебряные одежды, в золотой короне на голове. Его глаза были полны пламени и молний.

Мутасим III был величайшим сувереном в истории Арабской Империи. Под его командованием Аравийская Империя завоевала множество фракций, увеличивая территорию империи до тех пор, пока она больше не могла быть увеличена, достигнув эпохи беспрецедентной мощи и процветания.

Бесчисленные министры и генералы и миллионы элитных солдат были готовы к битве, ожидая его команды выйти и покорить мир.

Сказать, что он был одним из самых авторитетных, а также одним из физически сильных правителей этого мира, не было бы излишним.

Но в этот момент все созданное им великолепие превратилось в ничто.

Армия Бегемотов была истреблена, Армия Небесного Короля была тяжело ранена, Кутайба был мертв, Айбак был мёртв, Осман мёртв, мамлюки были уничтожены… Он недавно услышал слишком много ужасных новостей.

Мутасим III изначально очень надеялся на эту восточную кампанию. Он полагал, что его огромная армия сможет покорить восток и объединить континент, совершив подвиг беспрецедентного масштаба.

Но теперь всех этих грёз больше не было. Мало того, восточный неверный Великий Генерал и его армия теперь угрожали его Багдаду.

И они прислали чрезвычайно властное требование.

Это было огромное унижение, которое Мутасим III не мог вынести.

— Ваше Величество, эти Танцы дали нам только три дня, чтобы ответить, но птице-посланнику понадобится два дня, чтобы доставить ответ. — арабский служитель, украшенный драгоценными камнями, стоял на коленях на земле и говорил испуганным тоном.

— Если они не получат наш ответ или не получат отказ, они немедленно пересекут реку Тигр и осадят еще больше городов. Это вызовет панику по всей империи.

Мутасим III походил на разъяренного льва, и взревел:

— Бесполезный человечишка! У нас так много солдат, и бесчисленное количество губернаторов и генералов. Может ли им угрожать один неверный? Передайте наш указ! Уничтожьте этих танцев вместе с этими повстанцами.

Бззз! Во дворце стало жутко тихо. Все опустились на колени, прижав головы к земле.

— Почему ты ничего не говоришь! Говори! У нас так много солдат, так много генералов! Разве они не могут даже уничтожить жалких двести тысяч солдат? — сердито взревел Мутасим III.

Арабский генерал нерешительно высказался.

— Ваше, Ваше Величество. В предыдущем сражении мы отправили войска Каира и солдат с генералами северных и восточных зон боевых действий в Талас, армию, насчитывающую более пятисот тысяч солдат. В результате поражения в Таласе почти вся армия была уничтожена. Прямо сейчас, в восточном регионе больше нет солдат.

Другой генерал собрал свое мужество и добавил:

— Это еще не все. Кутайба и Абу Муслим всегда были двумя сильнейшими правителями, и число людей в империи, которых можно сравнить с ними, можно пересчитать по пальцам. Даже если мы отправим солдат, будет очень трудно победить врага. Более того, сбор солдат не то, что может быть завершено всего за три или пять дней, но, если мы не ответим немедленно на требование этих неверных, они тотчас же пересекут Реку Тигр и нападут на все наши города, и даже… на Багдад!

Крэк!

Они едва закончили говорить, и в залу наступила хрустящая тишина. Сжатые пальцы Мутасима III раздавили правый подлокотник его трона в порошок. Его светлое и белое лицо было теперь полностью красным.

Как самый сильный суверен в истории Аравийской Империи, он никогда не сталкивался с ситуацией, когда у него не было солдат, доступных для действия.

— Один миллиард золотых таэлей! Один миллиард золотых! Все вы имеете в виду, что мы должны согласиться на требование этого сумасшедшего с востока, принять это вымогательство и дать им так много золота! — Мутасим III был в ярости, его глаза были мрачными и темными.

Один миллиард золотых монет!

Несмотря на то, что Аравия разграбила сокровища бесчисленных стран и группировок, за сотни лет завоеваний накопив огромные суммы богатства, это все равно было огромной суммой.

— Но, Ваше Величество, если мы не согласимся, мы потеряем гораздо более одного миллиарда таэлей золота. — сказал арабский дворянин дрожащим голосом. — Они могут продвинуться из Хорасана и занять еще больше земель. Двести тысяч солдат вместе с этими умелыми восточными Великими Генералами — это не то, с чем мы можем разобраться за столь короткое время! В конце концов, даже если нам удастся вывести их из империи, мы понесем серьезные потери.

Города востока оказались в опасной ситуации. Двести тысяч солдат, которые остались в Хорасане и выжидали, были еще более пугающими, чем если бы они действительно начали нападать. Угрожая десяткам городов, они потребовали один миллиард золотых монет в качестве военной компенсации, но это был просто выкуп. Такая вещь была беспрецедентной и неслыханной, и даже во время постоянного расширения Аравийской Империи подобного инцидента не встречалось.

Но они должны были серьезно рассмотреть все варианты. У врага была сила, амбиции и смелость, и огромные просторы земли, которые они завоевали между Самаркандом и Хорасаном, были доказательством того, что они не просто блефовали.

1. Мутасим III — вымышленный халиф. Был аль-Мутасим, который служил в качестве Аббасидского халифа, но я не верю, что когда-либо второй или третий с таким же именем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1164. Ярость халифа!**

Бум! Арабский дворянин едва закончил говорить, как золотой ботинок внезапно топнул. Под благоговейными взглядами придворных, Мутасим III встал со своего трона. В тот момент весь мир, казалось, сотрясался и колебался. Грандиозный город Багдад не мог вынести вес этой силы.

— Нам никто не посмеет угрожать! Даже если все города на востоке будут уничтожены, а их народ убит, мы никогда не примем такого вымогательства у восточного сумасшедшего! Пусть он сам заберет один миллиард золотых монет! Даже если надо будет заплатить половиной городов, Мы все же хотим лично разорвать его труп на части!

Мутасим III больше не мог сдерживать свою ярость, и его глаза были как молнии, сияющие пугающим светом. Перед лицом разъяренного халифа все замолчали, никто из них не осмелился сказать ни слова.

В Аравийской Империи слова халифа были абсолютным законом. Как только он принял решение, никто не осмеливался пытаться остановить его или бросить ему вызов.

Как только температура достигла точки замерзания, хриплый и таинственный голос донесся эхом в зале.

— Если бы я был вашим величеством, я бы отправил миллиард золотых монет!

Звук этого голоса заставил всех вздрогнуть. Никто не ожидал, что кто-то заговорит в этот момент, осмеливаясь вызвать гнев халифа.

Но мгновение спустя, когда все были шокированы дерзостью этого таинственного человека, раздалась вспышка света, а затем в зал проникла длинная тень.

В какой-то момент у входа в зал появилась высокая фигура в чёрном халате. Его черная и широкая одежда была вышита таинственными символами из золотой нити.

— Первосвященник! — арабский дворянин затрепетал при виде этой фигуры, а его глаза расширились. Никто не ожидал, что таинственный человек, который осмелился противостоять халифу, был самым загадочным человеком в Аравийской Империи, обладателем божественной власти, Первосвященником.

Это был, несомненно, самый неожиданный гость, который посетил Императорский Дворец.

Это было легендарное существо, которое прожило в империи несколько сотен лет. Хотя Первосвященника почти никто не встречал, все узнали его уникальные одеяния Бога Солнца, а также искривленный черный посох Храма.

Одна из тонких рук Первосвященника выскользнула из рукава, словно птичий коготь, чтобы схватить посох, и из рукава бесконечно потек чередующийся черный туман.

Его капюшон был опущен, полностью закрывая лицо. Он просто стоял у входа, неподвижно, и все же ни один из губернаторов, генералов или дворян в зале не мог понять его уровень совершенствования.

Хотя он действительно был здесь физически, все они чувствовали только черный и корявый посох. Кроме того, там, похоже, больше ничего не было.

Бузз!

Одежды Первосвященника пришли в движение, и он переступал порог и вошел.

— Первосвященник, как ты сюда попал!

К всеобщему удивлению, разъяренный и бешеный Мутасим III, казалось, сдулся, словно проколотый воздушный шарик, весь гнев из него иссяк. Мало того, что он перестал злиться, он даже выглядел приятно удивленным.

Бах Бах бах! Он взволнованно бросился с помоста, чтобы лично поприветствовать своего гостя.

Все в Аравии знали отношение халифа к Первосвященнику. Но только в этот момент они поняли, как высоко он к нему относится!

— Талас потерпел поражение, Кутайба был убит, а Тан с востока захватил Хорасан и теперь угрожает Багдаду. Как я мог не прийти после таких крупных событий? — спокойно сказал Первосвященник, медленно идя вперед. Когда он шел, воздух струился от него, как яркие морские волны, возникающие с каждым его шагом.

Мало того, когда Первосвященник шел, даже его тело становилось все слабее, превращаясь в слабую волну воды. Как будто проходящий мимо человек был не реальным человеком, а просто слабой рябью.

Свуш!

В одно мгновение все расступились. Даже губернаторы опустили голову и уступили Дорогу.

У губернаторов были разные уровни совершенствования, но все они были чрезвычайно способными. И все же они не могли даже почувствовать дыхание Первосвященника.

Все, что они могли почувствовать, была густая тьма, которая могла пожрать все, вселяя в них страх и ужас.

Несколько мгновений спустя Первосвященник остановился перед халифом. Он не поклонился и не показал никакого уважения, которое должен иметь субъект. Он, казалось, источал ауру, которая превосходила Императорскую власть.

С определенной точки зрения, это было преступление, преступление против халифа!

Но халифу было все равно. Мало того, халиф, казалось, относился к Первосвященнику с большим уважением.

Халиф подошел к Первосвященнику и сказал:

— Первосвященник! Вы пришли как раз в нужное время. У нас так много солдат и так много генералов. Должен ли нам угрожать ребенок с востока десяти с небольшим лет от роду? Арабы живут битвой, и никто, кто сдается, не может быть назван воином. У нас есть половина империи и один миллион элитных воинов. Должны ли мы уступить Тану на востоке?

— Это всего лишь один миллиард золотых монет! Неужели Вашему Величеству так не хватает денег? — Первосвященник не ответил напрямую, а поднял другой вопрос.

— Это… — Халиф слегка поднял голову, презрительно глядя в глаза, и с гордостью заявил:

— Один миллиард таэлей — это огромная сумма, но, учитывая то, что империя накопила за столетия, ее можно изыскать.

Для многих династий, стран и даже крупных империй миллиард таэлей золота был астрономической суммой. Когда Ван Чун запросил подкрепление у Императорского Двора для битвы при Таласе, Бюро по кадрам предоставило ему только двадцать миллионов таэлей золотом, и Императорский Двор посчитал это слишком большими деньгами. Один миллиард золотых монет в пятьдесят раз превышал сумму, которую Ван Чун использовал для финансирования своей кампании, и этого было достаточно, чтобы купить немало городов.

Но это была не та сумма, которую Аравийская империя сочла бы невозможной.

В этом лежало преимуществом привычного грабежа побежденной страны! Великий Тан, ограниченный системой обрядов и этикетом, просто не мог сравниться в этом с Аравией. Однако единственными странами, которые могли сравниться с Аравией в создании таких богатств в одиночку, были страны Центральных Равнин.

Глаза халифа стали острыми, и он твердо заявил:

— Я могу добыть один миллиард золотых таэлей, но я не могу принять условия этих восточных жителей и уступить им. Никогда!

Это больше не было вопросом денег. Принятие условий Тана было подчинением, унижением. Будучи верховным главнокомандующим Аравийской Империи, халиф никак не мог потерпеть такого отношения.

— Это всего лишь один миллиард золотых монет. Каково его теперь подчинение? Готово ли ваше величество сдаться без боя? — небрежно сказал Верховный Жрец, выражение

его лица было уверенным и расслабленным. Это было то, что мог сделать только Первосвященник, осмеливаясь говорить с верховным халифом таким образом, действуя так, как будто он обладал властью выше Императорской власти, и все же не быть немедленно казненным халифом.

— Как это возможно? — Халиф был сначала ошеломлен, но быстро стал отрицать такую возможность.

— У нас много солдат в южной зоне военных действий, западной зоне военных действий и в других зонах военных действий. Этих солдат можно мобилизовать. Это всего лишь жалкая армия из двухсот тысяч человек. Как только мы закончим мобилизацию армии, единственное, что их ждет — это смерть!

Халиф сжал кулаки, его голос наполнился намерением убивать. Аравия была страной, основанной на войне, и это было причиной его гнева. Командир Великой Династии Тан по имени Ван Чун направил письмо с угрозой, что, если он не получит в течение трех дней ответа о компенсации в один миллиард золотых монет, он немедленно продолжит продвижение на запад и займет еще больше городов. Для Мутасима III, который всегда был непреклонен и чье отношение всегда сильно влияло на подчиненных ему губернаторов и генералов, это был не более чем наглый вызов и унижение.

Для халифа это было практически как цирроз печени и жопы вместе!

Более того, хотя Кутайба и Айбак были убиты, он потерял только двух деятелей высшего класса. У Аравии еще было много боевых сил.

— Тогда это не тот случай. Поскольку у вашего величества много солдат, и он готовится к еще большей войне, разве это можно считать сдачей? Для человека способностей вашего величества золото и серебро должны быть бесполезными. Один миллиард золотых монет просто для того, чтобы утешить и успокоить этих танцев. Я слышал, что Великая Династия ценит доброжелательность и праведность. Как только они получат деньги, они выполнят свое обещание. Вашему величеству нужно лишь временно утешить их. Когда прибудет армия, города на западе Тигр могут быть защищены от их нападений, и мы также сможем атаковать Хорасан и уничтожить Танцев и повстанцев одним махом. В то же время мы также сможем добыть золото. Хриплый голос Первосвященника зазвучал в ушах каждого.

— Один миллиард золотых монет — это не малое количество, и даже если они изобьют своих лошадей, они не смогут бежать очень далеко. Как только мы прорвемся к Хорасану, Ваше Величество может отправить кавалерию в погоню и тут же вернуть золото. Более того, разве Ваше Величество не искало тех бывших дворян и солдат-повстанцев все это время?

— Мы можем использовать этих Танцев, чтобы прихлопнуть всех мятежников. Мы убили

бы двух зайцев одним выстрелом, заманив их всех в единую сеть!

Бузз!

Халиф в шоке поднял голову. Он был настолько взбешен требуемой компенсацией в один миллиард золотых монет, что больше ни о чем не думал. Это было правдой. Бывшие дворяне и повстанческие солдаты завоеванных стран всегда раздражали Аравию. За последние десять с лишним лет империя приложила огромные усилия, чтобы найти какие-либо следы этих мятежников.

Армия Бегемотов, мамлюки, Армия Небесного Короля и даже арабский Бог Войны Кутайба когда-то были посланы Мутасимом III, чтобы окружить и подавить этих мятежников. Но эти бывшие дворяне и мятежники были как кроты, прячась в землю в тот момент, когда армия прибывала и отказывались выходить. А как только армия уходила, они возвращались и снова принимались создавать проблемы.

Без подавления этих восстаний империя никогда не узнает мира и не будет полностью контролировать эти регионы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1165. Цель войны!**

Проблема повстанцев всегда волновала Мутасима III, и он даже потерял сон из-за этого. Но теперь, когда он об этом подумал, хотя эти Танцы пришли с огромным импульсом, им также удалось вытащить всех скрытых дворян и повстанцев. Как и сказал Первосвященник, ему просто нужно было успокоить их, пока не прибыла армия, а затем прикончить их одним махом, решив вопрос раз и навсегда!

Если бы он мог использовать это дело, чтобы уничтожить их всех, то даже о том, что эти Танцы подвергли его принуждению и угрозам за один миллиард золотых таэлей, не могло быть и речи.

Это действительно было способом убить двух зайцев одним выстрелом.

Зрачки Мутасима III сжались, и он внезапно затих. Его брови дернулись, он опустил голову и начал думать.

Мутасим III повернулся к стоящему на коленях молчаливому губернатору и спросил:

— Хулар, сколько времени потребуется солдатам из других районов на прибытие?

Это был Белый Труп Империи — Хулар!

Хотя он не был таким сильным или известным, как арабский Бог Войны Кутайба, он также создал свою репутацию в многочисленных битвах. Он получил свое имя, потому что его кожа была настолько бледной, что казалась похожей на кожу трупа.

Но даже в этом случае в соседних странах Хулар был таким же печально известным, как губернатор железа и крови Абу Муслим.

Он был черствым, жестоким и кровожадным, и в некоторых отношениях он был даже более грозным, чем Абу Муслим. Большинство его противников в конечном итоге умерли очень ужасной и жалкой смертью.

Из всех губернаторов, которые были собраны в Багдаде из-за смерти Кутайбы, наиболее известным был, вероятно, Белый Труп Империи. Хулар, несомненно, был лучшим командиром, чтобы разобраться с двумя сотнями тысяч танских и повстанческих солдат в Хорасане. По этой же причине халиф адресовал вопрос к нему.

Хулар немного подумал, а затем, наконец, встал и сказал:

— Ваше Величество, если мы будем двигаться быстро, армию можно собрать за семь дней. Но все это будут обычные солдаты, неспособные представлять большую угрозу высоким стенам Хорасана. Если мы хотим собрать достаточно элитных солдат и Великих Генералов, чтобы полностью победить врага в Хорасане, нам нужно как минимум пятнадцать дней, а может быть, и двадцать!

— Пусть солдаты идут день и ночь. Максимум через десять дней я хочу, чтобы все солдаты прибыли в Хорасан. Я не могу допустить, чтобы эти восточные кафиры имели Хорасан хоть еще на один день больше! — сказал Мутасим III. Его голос не вызвал никаких возражений.

Хулар колебался лишь несколько мгновений, а затем твердо заявил:

— Этот генерал уйдет!

Времени было мало, и Аравии было почти невозможно собрать достаточно солдат из различных зон военных действий и направить их в Хорасан. Но хотя задача была обременительной, пока солдаты шли день и ночь, Белый Труп Империи Хулар считал, что подобная задача не является невозможной. Все, что требовалось, — это всего лишь небольшие потери во время марша.

Это не беспокоило Хулара.

Румбл!

Горькое поражение на востоке, смерть Кутайбы, потеря Хорасана и угроза Ван Чуна… все это приводило в ярость Аравийскую империю, заставляя ее оживать, как гигантскую военную машину, и быстро мобилизовать своих солдат. Вонь войны только усилилась, а не ослабла.

В купольном зале Хорасана Лу 4-й человек из армии Протектората Анси, Лу Шийи, не мог не высказать свое мнение.

— Лорд Генеральный Защитник, следующий арабский город находится всего в нескольких десятках ли от нас, и его защита мала. Пока мы готовы, наши двести тысяч человек могут пересечь реку Тигр и занять город без кровопролития. И генерал Бахрам также сказал, что есть еще десять городов на западе, и между этими городами нет естественных барьеров. Если мы хотим, мы можем быстро оккупировать эту территорию. Почему Милорд решил остановить марш и отдать приказ армии отдыхать в этом месте?

Арабский дворец был великолепен, а его куполообразная крыша была покрыта нежными узорами из плюща. Гладкие и покрытые мрамором полы также полностью отличались от полов Центральных равнин. Пол был усеян жемчугом и агатом, это был уровень роскоши, который всех удивил. Но сейчас, будь то Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Си Юаньцин, Ли Сие, охранник в черной броне, Су Ханьшань или Сюэ Цяньцзюнь, никто не был в настроении восхищаться такими вещами. Все они были сосредоточены на Ван Чуне.

Десять с небольшим арабских городов можно было взять, но Ван Чун решил

приостановить войну. Это поставило их всех в замешательство.

— Ха. Позвольте мне спросить вас, почему мы продвинулись на запад, из Таласа в Самарканд, а затем в Хорасан, потеряв так много людей? Это было чисто ради битвы? -слабо улыбнулся Ван Чун.

Все в зале были ошеломлены. Никто не ожидал, что Ван Чун задаст такой вопрос. Почти все присутствующие были генералами, а генералы разве не жили ради битвы? Была ли их цель в том, чтобы не выигрывать войны?

Никто не мог скрыть их замешательство

Ван Чун увидел их реакцию и молча улыбнулся. Война была искусством, и была средством, а не целью. Прежде чем начать войну, нужно было понять, каковы ее цели и задачи. Так думали о войне на стратегическом уровне. Но из-за реакции людей в этом зале эта идея явно была за пределами этой эпохи.

— Обязанность генерала — победить в бою, но мы уже победили арабов, так почему нам нужно продолжать сражаться? Мы уже потеряли более ста тысяч человек. Планируете ли вы сражаться до последнего человека? — осмотрел толпу Ван Чун.

Слова Ван Чуна заставили всех замолчать. В войне между Великим Таном и Аравией Великий Тан стал окончательным победителем, продвинувшись до самого Аравийского края, взяв Хорасан и даже угрожая Багдаду. Но Великий Тан заплатил за это огромную цену. И все же генерал должен был возглавить свою армию в победоносных сражениях. Если не это было обязанностью солдата, в чем же она могла лежать?

Целью войны было не просто убивать людей и не в том, чтобы сражаться ради сражения. Все это было ради выгоды и пользы. Только если война будет прибыльной, она может начаться. Таким образом, она была бы благом, а не бременем для народа страны.

В истории были войны, предназначенные исключительно для убийства осужденных людей, подстрекателей, обвиняемых в разжигании войны, и эти войны иногда даже затягивали всю страну. Император У из династии Хань участвовал в войнах во всех направлениях, и его политические и военные достижения не имели себе равных, в результате чего его на протяжении веков считали мудрым сувереном. Но в последующие годы его постоянные разжигания войн возложили на людей огромное бремя и привели к ослаблению власти страны.

— Война — это многогранное и невероятно крупномасштабное начинание. С точки зрения боевой силы, оружия, боевых лошадей и рационов она потребляет огромное количество ресурсов, поэтому конфуцианцы находят все возможные причины для ее избежания. Именно поэтому гражданские Чиновники не ладят с военными чиновниками. Если война не может принести пользу империи, никто не поддержит ее. —

строго сказал Ван Чун.

Ссоры между гражданскими и военными чиновниками возникли давно, многочисленные династии назад. Каждый раз, когда ссора зажигается, это сотрясает двор. Были даже времена, когда эти ссоры приводили к краху империи. После тщательного осмотра эти ссоры не имели ничего общего с различием между гражданскими и военными чиновниками, а также происходили не потому, что гражданские чиновники были грациозны, а генералы — хамами. Коренной причиной было то, что желаемая война не принесла пользы империи.

В глазах всех, а не только гражданских чиновников, война была всепоглощающей попыткой, потребляющей боевых лошадей, скот, продукты питания и бесчисленные жизни. Все это был негатив. Когда на границе разразилась война, и генерал решил вступить на вражескую территорию в оборонительной контратаке, в конечном итоге одержав победу, — все, что им удалось, — это не потерять набранные преимущества, но они, конечно, ничего больше не прибавили к себе.

В целом, солдаты и война всегда оставляли негативное впечатление, а смерть была их постоянным спутником. Иными словами, начало войны повлекло за собой массовые призывы и сбор ресурсов, что вызвало панику среди людей.

Но, если война могла принести прибыль, огромную прибыль, которая могла бы принести пользу людям, тогда все было бы иначе.

Если не попытаться решить эту проблему в корне, конфликт между гражданскими и военными чиновниками никогда не прекратится, и война снова и снова поставит всех в тупик.

В зале все молчали и обдумывали эти слова, включая Гао Сяньчжи.

Даже Гао Сяньчжи никогда серьезно не задумывался над вопросом Ван Чуна. Солдаты привыкли к бою. Когда кто-то одерживал верх, правильно было наносить удар, пока железо было горячим, и увеличивать свою прибыль, а не делать то, что делал Ван Чун. Было десять с небольшим городов, которые можно было взять одним махом, но он решил сдержать армию и остановиться.

Вместо этого он потребовал военную компенсацию у Аравии, используя эти десять городов в качестве рычага.

Такого рода война была беспрецедентной в истории континента, не говоря уже о Центральных Равнинах. Надо признать, что у Ван Чуна всегда была новая идея, которая заставляла людей думать.

— Но, Ван Чун, один миллиард золотых монет — огромная сумма. Арабы действительно согласятся?

Чэн Цяньли скривил лоб, не в силах сдержать вопрос.

Он лично контролировал написание письма, а Лу Шийи держал кисть. Он даже прочитал письмо еще раз, прежде чем отправить его, поэтому он знал все его содержание. Количество в один миллиард даже заставило его челюсть упасть, и он увидел это в первый раз. Все это золото, сложенное вместе, превратилось бы в гору, его было достаточно, чтобы купить много городов. Действительно ли арабы согласятся на столь высокую цену?

В начале Чэн Цяньли считал, что это был просто стратегический шаг от Ван Чуна, ради еще большей цели, но теперь казалось, что Ван Чун был абсолютно серьезен.

— Хахаха, почему бы и нет? — Ван Чун уверенно смотрел на людей в зале.

— Один миллиард золотых таэлей — это много, но с этим по-прежнему может справиться Аравия. Императорский дом этой империи гораздо богаче, чем вы можете себе представить, и, кроме того, у них нет выбора в этом вопросе. Как все вы понимаете, если Аравия откажется, мы можем быстро пересечь реку Тигр и пройтись по всем остальным их городам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1166. Один миллиард таэлей!**

— И у нас есть другой выбор. Мы можем отказаться от других городов и направиться прямо к арабской столице Багдаду. Две тысячи двести километров вполне достижимы с нашими способностями. Хотя мы не обязательно сможем сломать стены, у нас более чем достаточно сил, чтобы напрямую угрожать Императорской Столице Аравии, потрясти империю и оставить самый позорный след в их истории. Это унижение — то, что Аравия не сможет выкупить, даже за миллиард таэлей золота!

— Кроме того, если мои предположения верны, арабы с большой вероятностью притворятся, что принимают наши требования, и даже отправят нам один миллиард золотых монет. Между тем они будут надеяться выиграть время для своих армий и станут думать о возможных вариантах нас победить. Таким образом, несмотря ни на что, шанс, что они отправят один миллиард золотых монет, равен ста процентам!

Выражение лица Ван Чуна наполнилось уверенностью, а его последние слова были произнесены с большой силой. Не было никакой войны, в которой Ван Чун не был бы уверен. Использование войны для получения компенсации было очень новым и любопытным явлением в этом мире, но в другом мире это было обычным делом, и многие люди в этом мире использовали его для быстрого подъема.

Война требовала выгоды. После того, как продолжилась эта война, Ван Чуну понадобилась удовлетворительная сумма, которую он мог предъявить в качестве ответа Императорскому Двору и народу Великого Тана.

Как будто в ответ на голос Ван Чуна послышался взмах крыльев. Мгновение спустя с неба спустился огромный охотничий сокол с золотым клювом, и влетел в купольный зал и приземлился на золотой стол. Письмо, привязанное к ноге охотничьего сокола, чрезвычайно выпирало.

Бузз!

При виде этого охотничьего сокола зал немедленно погрузился в тишину. Все смотрели в шоке и удивлении, а некоторые даже встали со своих мест.

Один миллиард золотых монет! Действительно ли арабы согласятся?

Все затаили дыхание. Свуш! Тонкая рука вытянулась и отвязала письмо от ноги охотничьего сокола. Несколько мгновений спустя Юань Шусун внезапно разволновался.

— Милорд, арабы согласились на один миллиард золотых монет! Они действительно согласились!

— Чего? — эти слова послали ударные волны через зал, и все тревожно встали.

— Дайте-ка подумать!

Письмо от арабов сначала прочел Гао Сяньчжи, а затем Чэн Цяньли, Си Юаньцин, Лу Шийи, Ли Сие… Все в зале имели возможность взглянуть на письмо. Но кроме Юаня Шусуна почти никто в зале не мог читать по-арабски.

Этот вопрос был действительно слишком шокирующим. Требование Ван Чуном вмиллиарда золотых монет была достаточно ошеломляющим, но арабский ответ был еще более ошеломляющим. Неважно, что они не могли прочесть слова в письме. Все они просто использовали этот метод, чтобы поверить в это. Получение компенсации в размере одного миллиарда золотых монет за победу в войне было немыслимо даже для такого человека, как Гао Сяньчжи.

Добыча, которую он получил от нападения на Королевство Ши, была намного ниже, будто разница между грязью и облаками.

Простым письмом Ван Чун заставил всё остальное потерять свой блеск.

— Чудесно!

Чэн Цяньли сжал кулаки в волнении. Сколько бы ни было сказано слов, ни одно из них не могло вызвать такого шока, как письмо, написанное арабами в ответ. Внезапно все поняли стратегическую цель Ван Чуна.

— Один миллиард золотых монет! Если мы сообщим об этом в Императорский Двор, никто из чиновников не осмелится в это поверить. Даже гражданские чиновники и Бюро по персоналу изменят свое отношение!

Один миллиард золотых монет был астрономической суммой, которая даже проняла вице-генерального защитника, такого как Чэн Цяньли. Многие солдаты погибли в Таласе, и только компенсационная выплата могла покрыть это. Чэн Цяньли ранее обдумывал, что делать. Как командир этих солдат и как генерал, обязанность которого состояла в том, чтобы стоять на стороне своих солдат, он должен был сделать все возможное, чтобы бороться за их выгоду, но теперь все его проблемы были легко решены.

— Но арабы также выдвинули несколько требований. — в этот момент заговорил Юань Шусун, и его брови нахмурились.

— Арабы просили, подписать договор между нами о прекращении этой войны. Арабы сказали, что они могут пообещать больше не вторгаться в Великий Тан, но они надеются, что мы сможем уйти из Хорасана и вернуть территорию между Хорасаном и Самаркандом им. Кроме того, нам больше не разрешается угрожать или нападать на любые другие города.

Бузз!

Слова Юань Шусуна немедленно заставили зал замолчать. Все обменялись взглядами. С

точки зрения Великой Династии просьбы арабов не были неприемлемыми. Обмен одного миллиарда золотых таэлей на бывшую арабскую территорию не имел никаких минусов для Великого Тана. И Великий Тан продвинулся до Хорасана, что не имеет прецедента с начала истории человечества.

А для солдат углубление в чужую и незнакомую территорию и долгое пребывание не принесло бы большой пользы, а также это не принесло бы большой пользы Великому Тану.

— Я протестую! — внезапно заговорил Су Ханьшань своим холодным и отчужденным голосом. Выражение его лица было непреклонным.

— Если мы действительно согласимся с арабскими просьбами, все наши усилия будут напрасны. Должен быть первый случай для всего. В прошлом мы оккупировали странные земли Западных Регионов и действуем в этих регионах до сих пор. Теперь мы заняли Хорасан и твердо взяли его под свой контроль. Стоит попытаться контролировать это место!

— Конечно, мы не можем согласиться! — громко рассмеялся Ван Чун.

— Ситуация в том виде, в каком она существует, заключается в том, что арабы желали получить Центральные Равнины, но были отбиты нами. Мы противостояли им и оккупировали Хорасан. Арабы платят нам один миллиард золотых талей, чтобы компенсировать нам наши потери, а не ради какого-то равного обмена. Кажется, что Его Величество Мутасим до сих пор не совсем понимает своей ситуации или то, как должна действовать проигравшая сторона в войне. Генерал Чэн, возглавьте армию через реку Тигр и атакуйте ближайший город, Шандар. чтобы занять его, а затем возвращайтесь в Хорасан! Дайте им понять их ситуацию.

— Понял! Оставьте это дело мне! — с улыбкой сказал Чэн Цяньли.

То, как развивалась эта война, уже превзошло его способность понимать, но Чэн Цяньли полностью верил в Ван Чуна. Независимо оттого, что скажет Ван Чун, он сделает все возможное, чтобы выполнить его приказ.

Генералы обсудили некоторые более конкретные детали обороны города, а затем окончили совещание и разошлись.

Когда все ушли, остались только Ван Чун и Гао Сяньчжи. Последний не мог не спросить:

— Ван Чун, в Аравии достаточно способных людей. Как вы думаете, они сдержат свое обещание?

— Лорд-покровитель, вы сами это сказали. В Аравии еще немало умных людей. Как они могли говорить с нами о мире? Они просто пытаются замедлить наших солдат! -немедленно заявил Ван Чун.

Аравия была страной, основанной на войне, и она восхищалась завоеваниями. С самого начала Ван Чун решил, что они никогда не будут действительно вести мирные переговоры или заключать какой-либо мирный договор.

Но независимо оттого, желали арабы или нет, они должны были отдать один миллиард золотых монет, которые требовал Ван Чун. Это было не то время, чтобы ставить условия.

Выйдя из конференц-зала, Ван Чун поднялся на западные стены Хорасана. Внизу грохотала река Тигр. Эта широкая река была естественным барьером, оборонительной линией для города Хорасан.

С того момента, как Ван Чун увидел эту реку, он понял ее важную военную ценность. С определенной точки зрения Абу Муслим был прав. Хорасан был действительно городом, который было очень трудно занять.

Твердый и глубокий голос раздался позади Ван Чуна.

— Генерал, вы не задумывались над тем, как поступить с сотнями тысяч солдат, когда многочисленные губернаторы и генералы отправят Мутасима III в ярость? Нельзя по-настоящему обсуждать мир с арабами. Даже если они согласятся, генералу будет очень трудно остаться в целости и сохранности.

Ван Чун слабо улыбнулся.

— Ха-ха, генерал уже знает о том, что происходит между нами и арабами. Действительно ли генерал верит, что мы оставим Хорасан и уйдем? — спросил он, не поворачивая головы.

Естественно, он не пришел к высоким стенам Хорасана, чтобы полюбоваться величием Тигра. На Центральных Равнинах было много таких рек. — его сюда пригласил Бахрам.

— Конечно, нет, иначе вы не появились бы. — Бахрам говорил довольно жестким арабским языком. Бахрам не знал, как говорить на языке Великого Тана, а Ван Чун не знал, как говорить на Хорасани. В конце концов, чтобы общаться друг с другом, они пошли на компромисс и говорили по-арабски.

Бахрам остановился на некоторое время, прежде чем продолжить, его брови замерли от беспокойства.

— … Но все повстанцы сомневаются в этом. Если вы отступите, это определенно вызовет панику, и армия, которую нам удалось собрать благодаря огромным усилиям, немедленно рассеется. Арабы обязательно станут нас преследовать и нанесут серьезные потери.

Он, честно говоря, не заботился о переговорах между Великим Таном и Аравией, и один миллиард золотых монет не были его заботой. С определенной точки зрения, Бахрам полагал, что это хорошо, потому что только если Великий Тан сможет получить какую-либо выгоду, он решит остаться.

Арабы были просто слишком сильны, настолько сильны, что только Великий Тан мог противостоять им.

Так много повстанцев были готовы прийти в это время, потому что они видели надежду на сопротивление Аравии в лице Великого Тана. Если Великий Тан уйдет из Хорасана, можно легко представить себе шок и страх, который это может внушить.

— Мне придется зависеть от престижа генерала, чтобы успокоить их. Великий Тан не отступит. По крайней мере, я не сделаю этого без чрезвычайно веской причины.

Ван Чун улыбнулся.

— Что касается сотен тысяч солдат, которые мобилизует халиф, генералу не нужно беспокоиться об этом. Арабы не получат такого шанса, по крайней мере, в течение следующих трех месяцев!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1167. Гневная Аравия!**

— Ах?!

Даже кто-то такой опытный и знающий воин, как Бахрам, на мгновение был озадачен словами Ван Чуна, не понимая, почему он так уверен.

Ван Чун улыбнулся и бросил незаметный взгляд на небо. Его лицо было загадочным.

— Кроме того, если Великий Генерал обеспокоен, я могу рассказать кое-что Великому Генералу. У меня уже есть большое количество баллист и тяжелых баллистических болтов, и столица Великого Тана также начинает посылать подкрепление. Первая группа уже должна быть в пути и должна прибыть в Хорасан через несколько месяцев. Не будет никакого вреда, если Генерал расскажет об этом лидерам повстанческих армий. Это может, по крайней мере, помочь им развеять свои заботы и поверить в Решимость Великого Тана! — строго сказал Ван Чун.

Бахрам был озадачен словами Ван Чуна, а затем вздохнул с облегчением.

— Достаточно слов генерала! Я лично развею их заботы.

Бахрам быстро ушел.

Над высокими стенами Хорасана завывал ветер, как плач призраков. Погода была явно намного холоднее, чем в прошлом. Никто, кроме Ван Чуна, не знал, что молча приближается беспрецедентный в истории кризис, и он будет гораздо более жестоким и свирепым, чем кто-либо мог себе представить.

— Хех. — с мягким смешком Ван Чун покинул стены.

Узнав, что Великий Тан посылает подкрепление солдат, повстанческие солдаты в Хорасане быстро перестали беспокоиться. Через полдня в Шандаре, городе через реку Тигр, ближайшем к Хорасану, вспыхнуло короткое и ожесточенное сражение. Армия Чэн Цяньли оккупировала Шандар, победила его арабский гарнизон и разрушила несколько десятков зданий, прежде чем отступить в Хорасан.

Это было выражением мощи Аравии, выражением воли Великого Тана. Если Аравия не выполнит просьбу Великого Тана, эта пробная атака станет повторяться вновь и вновь.

Несколько дней спустя, когда новости достигли Багдада, как и ожидалось, они вызвали бурю ярости на всех уровнях арабского общества.

— Ублюдок!

В своем дворце халиф был настолько взбешен, что даже случайно задушил своего любимого охотничьего сокола до смерти. Но даже в этом случае план Ван Чуна оказался

эффективным. Аравийское золото было вывезено из Багдада за одну ночь, и доставлено в Хорасан на спинах более тысячи лошадей. Письмо гораздо более мягкого тона было быстро отправлено в Хорасан.

Но в то же время увеличилась скорость мобилизации арабской армии. Сотни тысяч солдат маршировали из различных военных зон Аравии, сходясь, как тысячи ручьев к Хорасану. Почти половина арабских правителей, ведомых гневным халифом, устремились в Хорасан. Это была беспрецедентная мобилизация. Действия Великого Тана полностью спровоцировали верховного правителя Аравии.

Аравийское золото прибыло намного быстрее, чем ожидалось. Вид тысяч лошадей с небольшими золотыми горами, пересекающих реку Тигр и входящих в Хорасан, оказал огромное психологическое воздействие на армию, заставив солдат гудеть от разговоров.

В тот же день Чэн Цяньли создал мемориал от имени Ван Чуна и Гао Сяньчжи, сообщив об этом в Императорский Двор.

Через семь или восемь дней новость прибыла в столицу Великого Тана. Как и ожидалось, это вызвало большой шум.

— Вот как?! Генералу-защитнику Цыси и Генералу-защитнику Анси удалось получить один миллиард золотых монет от Аравии?!

Услышав эту новость, даже самый ярый противник Ван Чуна, Великий Наставник, не мог спокойно усидеть на своем стуле. Война была бременем для людей, и каждая из них приводила к ужасным потерям и расходовала ресурсы страны. Но он никак не предполагал, что в последний момент этой войны Ван Чун и другие отправят один миллиард золотых монет Императорскому Двору.

Даже кто-то столь же собранный и устойчивый, как Великий Наставник, который редко имел счастливое выражение лица, не мог не удивиться.

— Один миллиард таэлей! И в золоте! Как это может быть! Даже десять лет налоговых поступлений моего Великого Тана не могли бы достичь этой суммы!

Все уровни Бюро Доходов были в одинаковом состоянии шока: от министра до самого низкого секретаря, все они были ошеломлены, когда услышали эти новости. В каждой войне Бюро Доходов ломало и ломало голову над тем, как собрать достаточно денег. По этой причине из шести бюро налоговое бюро выступало против военных.

Но один миллиард золотых таэлей…

Боже!

Это было астрономическое количество. С этой суммой Бюро Доходов не пришлось бы жаловаться на войны в течение очень долгого времени.

— Эта маленькая страна была такой богатой?!

Когда король Ци услышал новости из Хорасана, он был совершенно ошеломлен. По его мнению, Аравия была незначительной страной, о которой даже не стоило упоминать.

Известие о том, что Ван Чун добыл из этой страны миллиард золотых монет, ошеломила его.

Будучи членом Императорского Двора, король Ци никогда не нуждался в деньгах, и он часто тратил огромные суммы золота и серебра на вербовку влиятельных чиновников двора. Но как бы он ни был уверен в своем богатстве, даже он не мог добыть один миллиард золотых таэлей.

Даже король Ци казался тусклым и крошечным перед такой массивной грудой золота.

Даже самый строгий Императорский Цензор Императорского двора внезапно замолчал. Тем временем в Хорасане…

— Разблокировка «Силы» обойдется пользователю в 10000 очков Энергии Судьбы. Уверен ли пользователь? — голос Камня Судьбы зазвучал в голове Ван Чуна.

В настоящее время Ван Чун сидел, скрестив ноги, на полу, один в своей комнате. Вокруг было пять ослепительных золотых шаров света, показывающих символы «Разума», «Тела», «Энергии», «Техники» и «Силы». Глаза Ван Чуна были устремлены на последний шар света, представляющий «Силу». Сила представляла удачу, а также… небесные явления!

Ван Чун давно узнал от Камня Судьбы, что эта последняя категория наград включает в себя удачу, местность, явления и многие другие сложные вещи. Время, погода, местность и умы людей — все это было покрыто «Силой». Использование этого — было руководящим принципом способностей в этой последней категории.

Могу ли я воспользоваться тенденциями или нет, зависит оттого, являются ли эти награды Камня Судьбы тем, чем я их считаю, — тихо сказал себе Ван Чун.

— Подтверждение! — Ван Чун решил потратить Энергию Судьбы, чтобы разблокировать «Силу».

Румбл!

В тот момент, когда Ван Чун подтвердил свой выбор, комната внезапно затряслась, как будто весь мир задрожал. В мощном грохоте и яростном вое ветра Ван Чун почувствовал, что весь мир исчез. Он мог видеть дрожащую темную тень, которая быстро начала расширяться. В мгновение ока континент оказался под его ногами.

Взрыв!

Сильная энергия ворвалась в сознание Ван Чуна. Ван Чун почувствовал, что время и пространство исчезли, и даже его собственное тело исчезло, оставив только его чувства.

Внизу миниатюрный континент раздулся в сто раз по сравнению с первоначальным размером, а затем в тысячу, десять тысяч раз. На контурах континента многие другие объекты начали принимать форму. Свист! Река стала протекать по всему континенту, и Ван Чун даже чувствовал всплеск ее воды. И еще больше объектов начали появляться рядом с этой рекой.

Это… Хорасан!

Ван Чун с первого взгляда узнал, что крошечный город появляется на западном конце континента, рядом с рекой.

Ван Чун уже был очень хорошо знаком с Хорасаном, и вскоре он увидел еще больше мест, с которыми он был знаком: развевающиеся плакаты, множество палаток и здания с куполами размером с муравьев. Если это был Хорасан, то река рядом с ним, несомненно, была рекой Тигр.

Дальше на запад Ван Чун мог видеть еще больше мест континента, это было впервые, когда Ван Чун увидел всю Аравийскую империю таким образом. Это было чрезвычайно новое и интересное ощущение для Ван Чуна.

Интересно, как поживают арабские солдаты?

С этой мыслью Ван Чун перевел взгляд на запад, на Багдад и другие военные зоны Аравии. Мгновение спустя, словно в ответ на мысли Ван Чуна, он услышал крики солдат и стук оружия и доспехов. На этой проекции континента Ван Чун мог ясно различить десятки тысяч боевых лошадей, марширующих из разных частей Аравии, и сходящихся на Хорасане как тысячи рек.

Бесчисленные солдаты маршировали днем и ночью по всему континенту, в результате чего двести тысяч солдат, засевших в Хорасане, казались незначительными.

Семьсот тысяч! Нет! По крайней мере, восемьсот тысяч солдат!

Хотя Ван Чун уже мысленно подготовился, зная, что его угрозы наверняка приведут в бешенство халифа, это число по-прежнему оставляло его ошеломленным. Принимая во внимание потери, связанные с битвой за Талас и убитых арабских воинов, Ван Чун и Гао Сяньчжи вместе убили почти восемьсот тысяч арабских солдат.

Это число в любой другой империи было бы почти невозможно вынести, возможно, оно составляло бы даже больше солдат, чем можно было бы собрать. И все же после такой тяжелой раны Аравия все же смогла собрать огромные силы в восемьсот тысяч солдат за короткое время. Такого рода мобилизационные возможности и военный резерв были достаточны, чтобы заставить любую другую фракцию дрожать от страха.

Даже если значительную часть составляли просто ополченцы, это все равно было удивительное количество. Из этого было понятно, почему Аравия была известна как страна войны.

На этот раз гневный халиф мобилизовал почти всю свою армию. Двести тысяч мятежников в Хорасане было бы очень трудно остановить.

Но Ван Чуну не нужно было их останавливать. Он никогда не думал, что двести тысяч повстанцев выступят против всей Аравии.

История уже претерпела огромные изменения, но я надеюсь, что этот вопрос не был затронут.

Ван Чуну пришла в голову мысль, и он быстро посмотрел на небо. Несколько мгновений спустя его глаза вспыхнули, и он слегка улыбнулся.

Мир пережил значительные изменения. Великий Тан не только не потерпел поражение в Таласе, но его армия прошла до Хорасана и теперь угрожала Багдаду. Однако это дело, которое он помнил, ни в малейшей степени не было затронуто.

Чем больше вы отправите, тем больше умрет. На этот раз вы заплатите самую высокую цену!

Разум Ван Чуна быстро взаимодействовал с одной из наград — «Силой» Камня Судьбы.

— Пользователь подтверждает, что потратил 10000 пунктов Энергии Судьбы в обмен?

— Подтверждаю!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1168. Солдаты вторгаются в город!**

Арабские солдаты прибыли намного быстрее, чем предполагалось. Лишь несколько дней спустя разведчики и шпионы Хорас ана, которых отправил Ван Чун, отослали весть, что силы в более чем триста тысяч солдат собрались в районе в сотне киломе тров от сил Великого Тана. Они быстро строили укрепления для защиты от любой возможной засады или наступления со стор оны Великого Тана. Кроме того, еще больше солдат прибыло из тыла. Арабские силы набирали численность.

Из сообщения, отправленного шпионами, следовало, что арабы уже имеют как минимум двух Великих Генералов.

— Командир Аларийского Корпуса Белый Труп Империи Хулар. У этого человека очень жестокий и сдержанный характер, и что еще более важно, он всегда был чрезвычайно дотошным командиром. Его защита почти непробиваема. Если мы начнем атак у, мы проиграем. Мне очень трудно получить какое-либо преимущество. — объяснил Бахрам рядом с Ван Чуном.

Он знал всех правителей и командиров Аравии, как тыльную сторону своей ладони. В этом аспекте Великому Тану очень не хв атало информации. Большая часть информации, которую получил Ван Чун, была передана ему Бахрамом.

— Ха, даже у самой сильной защиты есть недостаток. Это зависит только от того, что мы выберем.

Ван Чун тихо усмехнулся. В битве при Таласе Великий Тан разгромил пятьсот тысяч человек, имея лишь сотню тысяч, а тепер ь они столкнулись здесь только с тремя сотнями тысяч.

Ван Чун никогда не недооценивал своих противников, но даже арабский бог войны Кутайба умер от его руки, так зачем ему б ыло бояться Белого Трупа Империи? Независимо от того, насколько сильным был Хулар, он не мог быть сильнее Кутайбы.

Бахрам замер, а потом что-то подумал и кивнул. Хулар не был простым человеком, и Ван Чун был, вероятно, единственным, к то осмелился бы оценить Хулара таким образом. Но Бахрам прекрасно понимал, что молодой командир отличается от любого другого человека, с которым он когда-либо сталкивался.

Непостижимые перемены, которые он совершил, вселили в него уверенность говорить такие вещи перед кем-либо.

— Сюэ Цяньцзюнь, напишите письмо халифу Аравии, в котором говорится, что, хотя мы уже подписали договор, Аравия отпра вила триста тысяч солдат в Хорасан. Это заставило нас почувствовать угрозу и явный разрыв их обещания. В течение одного дня Аравия должна вывести свою армию. В противном случае нас нельзя обвинить в том, что мы мобилизовали нашу армию на поддержание договора. — сказал Ван Чун, не поворачивая головы.

Услышав эти слова, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и другие генералы вокруг Ван Чуна улыбнулись. Сторона Великой Династии по нимала все, о чем думал халиф, но арабы продолжали играть в глухонемых, притворяясь, что они не знали.

— Этот генерал понимает! — Сюэ Цяньцзюнь поклонился и быстро ушел.

Флапфлап! Несколько птиц-курьеров взлетели в воздух. Один направлялся в Багдад, а другой — в Белый Корпус Империи и ег о триста тысяч арабских солдат.

Бум!

Письмо Ван Чуна было похоже на нисходящий валун, вызвавший шум в тот момент, когда приземлился в арабском лагере.

— Ублюдок! Его запугивание заходит слишком далеко!

Хулар был известен своим сдержанным характером и способностью скрывать свои эмоции, но. когда он получил письмо от В ан Чуна. он стукнул кулаком по столу, а его глаза извергли огонь.

Тан уже получил один миллиард золотых таэлей из Аравии, но, заключив сделку, они пытались торговаться, оборачиваясь и с тавя под сомнение мотивы Аравии. Это было просто слишком нагло!

Аравия всегда уважала силу и мужество, а маленьким и слабым королевствам всегда приходилось смотреть им в глаза с ува жением. Это был первый раз, когда ему так нагло уг рожали.

— Милорд, что нам делать? Они дали нам только один день, чтобы уйти. Мы действительно должны соблюсти договоренность?

— осторожно сказал один из подчиненных генералов Хулара, опустив голову.

К настоящему времени арабы собрали триста тысяч солдат, на сто тысяч больше, чем у врага, и поэтому они обычно игнорир овали бы такое письмо. Но все знали, что за высокими стенами Хорасана находилась жестокая и неудержимая коалиционная армия Великого Тана и Хорасана. Принимая во внимание их прошлое, им нужно не больше ста тысяч солдат, чтобы одолеть и х.

— Невозможно!

Глаза Белого Трупа Империи горели яростью, и он сразу же отверг это предложение.

— Никто не может угрожать Аравии. Передайте мой приказ. Укрепите оборону. Я хотел бы посмотреть, что они смогут с этим п оделать!

— Да! — Курьер быстро ушел с приказами.

— Подождите минутку!

Хулар внезапно отозвал своего заместителя, глубоко вздохнув, и выражение его лица остыло.

— Напишите письмо в Великий Тан. Аравия не нарушала наше соглашение с Великим Таном. Эта мобилизация является лишь р егулярной мобилизацией для выполнения необходимой оборонительной работы, и мы надеемся, что Великий Тан не будет сл ишком много думать об этом. — заместитель был ошеломлен, но быстро пришел в себя, опустил голову и сразу же ушел.

Флапфлап!

Час спустя арабский охотничий сокол взлетел в небо, пересек приток реки Тигр и влетел в Хорасан.

Пять минут спустя Ван Чун. Гао Сяньчжи. Чэн Цяньли, Ли Сие и остальные собрались вокруг письма. Прочитав письмо, у всех них появились довольно забавные взгляды на лицах.

Все они знали, что замышляют арабы и что они планируют.

Си Юаньцин внезапно нарушил молчание.

— Лорд-покровитель, как нам ответить на это письмо?

— Ответить? Нужно ли нам отвечать? Арабы не думают, что мы примем от них такие надуманные рассуждения. — от души рассм еялся Ван Чун.

Арабы играли в игру слов. Все поняли, что они готовились сделать. Поскольку он знал, что они готовятся к войне, Ван Чун не просто отсиживался на лаврах и позволил бы им собираться без каких-либо препятствий.

— Великий Генерал Бахрам, генерал Чэн, Ли Сие. будьте готовы. Давайте посмотрим на этого Великого Генерала. Белого Труп, а Империи! — сказал Ван Чун.

— М-м. — Бахрам. Чэн Цяньли и другие кивнули с улыбкой на губах.

Несколько часов спустя в городе Шифан. в ста с небольшим километрах от Хорасана, арабские солдаты сгруппировались в д исциплинированные ряды, а их тела были полны решимости убивать. Армия из трехсот тысяч человек была готова в любое в ремя вести ожесточенную и масштабную битву.

— Сосредоточься! Все. доберитесь до своих позиций!

— Прикажите команде ремесленников поторопиться! Если пять тысяч казарм не будут завершены к завтрашнему дню, немедл енно казните половину ремесленников!

— Спешите и накормите боевых лошадей! Всего через пять дней мы будем сражаться с Таном!

Кнуты забились в воздухе, и арабские генералы принялись подстегивать ремесленников и солдат возводить лагеря. Шифан н е был крупным городом, и триста тысяч солдат уже заставили город казаться довольно переполненным. А в пути оставалось еще четыреста-пятьсот тысяч солдат.

Армия из восьмисот тысяч человек требовала строительства огромного количества объектов.

На высоких стенах города арабский депутат поклонился, сообщив:

— Милорд, строительство в городе почти закончено, а внешние оборонительные сооружения находятся в процессе усиления. В краткосрочной перспективе нам не нужно беспокоиться о Тане!

— М-м. — Хулар удовлетворенно кивнул и отвел глаза от горизонта.

Враг на этот раз был чрезвычайно могущественным. Сотни тысяч арабских солдат, Кутайба и другие Великие Генералы уже п огибли от их рук. Все в Аравии, включая Хулара, теперь смотрели на этих танских солдат с большим опасением.

— Рапорт! — пока он размышлял, арабский всадник внезапно прискакал издалека, оставляя за собой облако пыли. У разведчик, а было чрезвычайно бледное лицо, и казалось, он был в панике.

— Большая группа солдат Тана идет к Шифану!

Взрыв!

Эти слова немедленно отразились ударными волнами по городу. Хулар и другие арабские правители побледнели. Никто не о жидал, что противник осмелится начать наступление, в то время как у арабов было преимущество как по численности, так и п о позиции.

— Ублюдок! Мы только что подписали договор и даже отправили им один миллиард золотых таэлей. Чернила еще даже не выс охли, как они уже рвут его в клочья!

Хулар был в шоке и в ярости. В предыдущих войнах никто никогда не решался так относиться к Аравии.

Более того, Великий Тан только что получил миллиард таэлей золота, но теперь они разрывали договор, чтобы напасть на ни х. Это было просто слишком подло.

— Рапорт!

Несколько мгновений спустя издали донесся крик и грохот копыт. Другой арабский разведчик с испуганным выражением ск акал к Шифану.

— Подотчетность Милорду: объединенные силы из семи тысяч солдат Тана и повстанцев направляются к нам. Они находятся менее чем в трех ли!

— Так быстро!

Все люди на стенах скривились от этих слов.

За короткий промежуток времени между двумя разведчиками противник уже прибыл на расстояние трех ли от Шифана. На та кой-скорости они скоро появятся у стен.

— Высокомерные! Они слишком высокомерны!

Арабский губернатор пришел в ярость. Эти люди династии Тан из восточного мира не заботились о других. Арабы проиграли только один раз, но у них была огромная армия и много губернаторов и генералов.

Хулар был также внутренне в ярости.

— Слушайте мой приказ. Никто не должен действовать без моего слова. Я хотел бы увидеть, чего хочет командир династии Та н!

С приказом Хулара атмосфера вокруг Шифана стала мрачной. Несколько мгновений спустя раздался грохот копыт и рев, и ар мия вырвалась из облака пыли.

На расстоянии шести-семи сотен метров Хулар злобно крикнул:

— Кто идет?! — его голос был наполнен энергией, и звучал над Шифаном, как раскат грома.

— Хахаха, это Белый Корпус Империи, Хулара Аравийской Империи?

Послышался громкий смех, и красно-чёрный боевой конь выехал из армии в семь тысяч человек. Его грива была блестящей и яркой. Взгляд его всадника, острый как меч, сосредоточился на трех арабских правителях, стоящих на стенах.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1169. Штурм Доминирования!**

Прежде чем Хулар успел что-то сказать, арабский генерал с боку закричал:

— Кто там? Кто осмелился произнести имя лорда-губернатора!

— Хахаха. Хулар. даже у вас. арабов, такой день. Я пришел, чтобы доставить сообщение от генерального защитника Цыси Вели кого Тана. Немедленно выведите всех своих солдат из Шифана! В противном случае Тан выдвинется из Хорасана в ответ на В аше предательство и нападение. Так же. как и Кутайба раньше, вы все умрете!

Джалали посмотрел на стены и рассмеялся.

Джалали был Хорасани, а также членом династии Сасанидов. За все эти годы только такие Хорасани. как он. которых угнетал и арабы, знали, какой жизнью они жили. Перед арабами все хорасани были осторожны и кротки, даже не решаясь громко гов орить. Они были действительно гражданами второго сорта. Более того, все Хорасани были обременены невероятно тяжелым налогом. Это было не так давно, но теперь они могли стоять перед тремя сотнями тысяч арабских солдат и обмениваться ело вами с таким могущественным правителем, как Хулар.

— Наглый!

— Высокомерный!

Хулар и другие арабские правители и генералы были в ярости от этих слов. Всего семь тысяч солдат осмелились так нагло д ействовать. Они искали смерти!

— Идите! Отправьте двадцать тысяч человек и убейте их всех! — внезапно приказал Хулар. Его лицо покрылось льдом.

В соответствии с приказом Хулара. ворота открылись, и двадцать тысяч арабских солдат с мрачным и суровым выражением лица вылетели из города в сторону семи тысяч солдат.

— Хахаха. пошли! — видя, что его цель была достигнута. Джалали махнул рукой и немедленно отвел своих людей.

— Сообщение доставлено. Лучше, если вы будете себя вести хорошо! — Джалали от всей души рассмеялся, издеваясь.

— Куда ты идешь?! — ведущий арабский генерал, видя, что противник уходит от последствий, немедленно призвал своих солдат двигаться быстрее.

Две армии быстро исчезли вдалеке.

Через несколько минут главный арабский генерал Абула строго приказал:

— Черт возьми! Спешите! Не позволяйте им бежать! Река Тигр впереди! Они не могут сбежать!

Армия неистово бросилась вперед. Но прежде чем они смогли продвинуться очень далеко, раздался ожесточенный рёв. и бес численные солдаты, ворвавшись под неожиданным углом, вонзились в армию Абулы. как острая стрела.

— Не хорошо! Отступаем! — Абула побледнел и попытался отвести свою армию, но было слишком поздно.

— Слишком поздно думать о побеге! Отдай свою жизнь! — Джалали вытащил меч и развернул свои семь тысяч солдат. Румбл! Они ворвались в арабские ряды и немедленно бросили их в хаос.

— Что! Армия Абулы была уничтожена?

Когда Хулар получил новости, он был ошарашен. Всего за несколько мгновений двадцать тысяч человек Абула были побежде ны. Это было слишком быстро.

— Сколько солдат у них было? — спросил Хулар с тревогой и сомнением.

— Кроме предыдущих семи тысяч, у врага было восемь тысяч, лежащих в засаде. Всего было пятнадцать тысяч.

— Что. как! — выпалило два арабских губернатора рядом с Хуларом. прежде чем он успел что-либо сказать.

Если бы у врага было больше солдат, тогда потеря была бы понятна, но было только пятнадцать или шестнадцать тысяч солд ат. меньшая сила, чем та. которую послали арабы. Как им удалось убить так много людей за такое короткое время? Могут ли легенды быть правдой? Были ли это солдаты из сильнейшей восточной армии в истории, которые даже смогли одолеть солд ат Кутайбы? Но как это могло быть?!

Из информации, которую они собрали, хотя армия Тана выиграла, в ней осталось только от двадцати до тридцати тысяч солд ат. А нынешняя их сила состояла в основном из тех повстанцев, которые обычно были рассеяны, как мыши. Когда эта пестра я сила внезапно стала такой грозной?

— Передайте мой приказ! Отправьте всех охотничьих соколов!

Только теперь Хулар почувствовал, что что-то не так. Первоначально он считал, что противник послал только лишь небольшу ю силу, чтобы создать проблемы и показать свою мощь, но теперь казалось, что это не так.

Флапфлап! Мгновение спустя бесчисленные охотничьи соколы разлетелись из Шифана во всех направлениях.

Через несколько мгновений охотничьи соколы и разведчики вернулись с точным знанием количества врага.

Сила в двадцать тысяч солдат Тана и Хорасани направлялась прямо к Шифану.

— Передайте мой приказ! Сто тысяч солдат пусть следуют за мной из города. Я хочу лично испытать силу этой армии.

Хулар был в ярости. Одной ошибки было достаточно. На этот раз он лично разберется с Танцами и повстанцами.

Бум! Ворота открылись, позволив ста тысячам солдат выйти из города. Оставшиеся двести тысяч солдат остались в тылу, го товые выйти, как только что-то покажется. Хотя было отправлено только сто тысяч солдат, две армии были в гармонии друг с другом и не давали врагу никакой слабости для использования.

Румбл!

Вскоре после того, как Хулар вывел свою армию из города, он заметил на горизонте массивное знамя с золотым драконом. А затем, под мелодию грохочущих боевых барабанов, появилась армия Тана. Хорасани и других солдат-повстанцев, идущих к Шифану. В центре этой армии находился черноволосый бронированный юноша, который сразу привлек внимание Хулара.

— Это он!

Глаза Хулара сузились при виде этой молодой фигуры, а его лицо застыло в шоке. Он никак не ожидал, что молодой команди р Великого Тана лично покажется здесь.

Хулар и арабские солдаты слишком много слышали об этом молодом командире династии Тан. У них даже была подробная и нформация о его внешности, осанке, оружии и доспехах. Таким образом, хотя Хулар никогда не видел Ван Чуна раньше, он см ог узнать его почти сразу.

Но не потому Хулар смотрел на него с таким опасением и вниманием. Самым важным было то. что все в Аравийской Империи знали, что именно он убил Кутайбу и Айбака.

— Все. будьте осторожны! Скорее всего, этот человек является молодым командиром Великого Тана Ван Чуном! — Хулар остор ожно уставился на приближающуюся армию.

Два других арабских губернатора. Пахлави и Карим, ничего не сказали, но оба явно были крайне обеспокоены.

Тыгыдык!

Несколько мгновений спустя две армии приблизились друг к другу и остановились, войдя в отдаленное противостояние.

— Тан, ты не держишь своего слова. Ты явно получил наше золото, но теперь ты нарушаешь договор. Ты действуешь поистине подло! — Карим, губернатор Хамадана. выехал вперед. Его глаза сверкали. Хотя его репутация и престиж значительно уступал и таким людям, как Кутайба и Абу Муслим. Карим, несомненно, был членом Второго Уровня арабских правителей. Более того, у Карима всегда была непреклонная личность, и даже перед Ван Чуном он был бесстрашен.

— Как могли мы нарушить договор? Первыми напали вы., а не мы!

Выступая мягким и достойным голосом. Ван Чун медленно вышагивал вперед на Белокопытной Тени. Выражение его лица б ыло спокойным и безмятежным, и каждое его движение источало естественную атмосферу удивительной силы и характера. Любой другой Императорский Великий Генерал того же уровня бледнел по сравнению с ним.

Бузз!

Все арабские генералы поморщились от этих слов.

Хотя Тан и Хорасани всегда бросали вызов арабам и провоцировали их. в конце концов, именно арабы всерьез напали первы ми.

— Ублюдок! Ты был тем. кто устроил засаду и заманил нас внутрь. Это было явно преднамеренной схемой! — арабский генерал рядом с Хуларом не мог не возразить.

— Хммм! Если бы мы не подготовились, вы убили бы всех семь тысяч наших солдат! — возразил Сюэ Цяньцзюня. выехав из-за спины Ван Чуна.

— Вы! — арабский генерал сразу потерял дар речи.

Хотя все знали, что эти семь тысяч человек были только приманкой, слова Сюэ Цяньцзюня были правдой. Если бы Тан не был на шаг впереди, эти двадцать тысяч арабских солдат вернулись бы победителями.

— Нет необходимости в арзговорах! — Хулар протянул руку и остановил генерала позади себя. Он выехал вперед и посмотрел н, а Ван Чуна.

— Танец, ты известный генерал поколения. Неужели слова Великого Тана действительно не заслуживают доверия?

— Хех! — Ван Чун слабо улыбнулся и направил лошадь вперед, его лицо наполнилось презрением.

— Надежный или нет. соблюдение договора или его уничтожение — вот о чем я должен вас просить! Разве я вам уже не говори л? В один прекрасный день вы должны уйти из Шифана. Поскольку вы не соблюли условие, вы естественно, первые пошли пр отив соглашения, и я не могу быть обвинен в том. что приказал моей армии прийти на запад и перейти в наступление.

— Вы! — Хулар мгновенно побледнел от этих слов. Когда самая сильная западная империя была когда-либо поставлена другой в такую ситуацию?

— Я буду считать до трех. Если через три секунды вы не начнете отступать, тогда приготовьтесь умереть! — Ван Чун вытянул па лец вперед. Его тело источало властную ауру.

— Раз два три! — Прежде чем Хулар успел среагировать. Ван Чун объявил обратный отсчет и протянул третий палец. Мгновение спустя двадцать тысяч солдат армии коалиции взревели и атаковали.

Властный!

Слишком властный!

Ван Чун сказал, что он даст арабам три секунды, но перерыва не было. Не дав времени арабам среагировать, он отсчитал до т рех и приказал своей армии атаковать. Аравийская империя покорила бесчисленное количество врагов и столкнулась с очень большим количеством грозных Великих Генералов, но ни один из них никогда не был таким властным и столь жестоким, ист очающим такое мощное давление, что едва можно было дышать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1170. Пахлави умирает!**

— Убью!

С могучим ревом двадцать тысяч солдат бросились вперед.

— Возмутительно! — несмотря на то, что Хулар, Белый Труп Империи, обычно не выражал никаких эмоций на своем бледном ли це, на этот раз, даже он не мог не показать ярость. Независимо от того, насколько могущественным был его противник, это б ыла просто армия из двадцати тысяч человек. Они были сделаны из плоти и крови, как и все остальные. Неужели они действи тельно думали, что смогут сражаться против армии в сто тысяч?

И даже если бы они смогли преодолеть сто тысяч, дальше был Шифан, в котором находилось еще двести тысяч солдат.

— Убейте их! — с ледяным лицом Хулар вытащил меч и отдал приказ атаковать.

Взрыв!

Земля сотряслась, и сто тысяч арабских солдат ринулись вперёд, чтобы встретить Танцев. Хорасани и других солдат-повстан цев. Бум! Двадцать тысяч столкнулись с сотней тысяч. Началась жестокая битва.

Но этой битве было предопределено обернуться иначе, чем представлял Хулар. Когда две армии столкнулись, как изначальн ые звери, две группы солдат атаковали с левого и правого флангов армии Тана, ехали длинными дугами, прежде чем нанест и удар в стороны арабов. Тем временем остальная армия вонзилась в ряды арабов, как острый меч, и направилась прямо вну трь.

— Режущая формация!Сразу после того, как они атаковали вражескую группировку, несколько тысяч кавалеристов Ушана раз бежались, как лепестки, и начали рассекать арабскую армию, как множество ножей.

В считанные минуты центр арабской армии пришел в хаос.

— Ублюдки! Убейте их! — Хулар был в ярости. Для любой армии развал центра был чрезвычайно смертельным.

Хотя враг был жестоким, он не был настолько грозным, чтобы быть непобедимым. Аравия по-прежнему имела численное пре имущество, и в тылу еще оставалось двести тысяч солдат, ожидающих приказа, готовых в любой момент атаковать. Но пока Хулар цеплялся за надежду, внезапно…

Кланг!

Раздался металлический лязг, и невидимая энергия распространилась по полю битвы. Клангклангкланг! Все ореолы на тела х ста тысяч солдат начали ослабевать, и их ауры падали со страшной скоростью, оставляя их в шоке и ужасе.

— Что происходит? Что случилось? Почему моя сила так резко упала!

— Осторожно! — внезапное падение силы привело ряды арабов в еще больший хаос, чем даже после нападения Кавалерии Уша на.

Кавалерия Ушана наносила физический вред, но потеря сил сопровождалась огромной психической паникой, возникшей из н иоткуда!

И это было только начало. Раздался еще один металлический стук, и на этот раз настала очередь арабских генералов. Их сил, а также упала.

— Ах! — крики тревоги и паники стали исходить из их уст, и когда они повернули головы, то поняли, что эти звуки суматохи исхо дили из Шифана. Хулар и губернаторы рядом с ним мгновенно стали мрачными. Никто из них не ожидал, что дальность атаки их противника будет настолько велика, что охватит даже двести тысяч солдат, которые не участвовали в этой битве.

Ореол Проклятья Поля Битвы!

Ореол Проклятья Генералов!

Ван Чун слабо улыбнулся, сидя на своей Белокопытной Тени, и выпустил два своих самых мощных боевых ореола. Эти арабск ие солдаты были не такими элитными, как армии под командованием Кутайбы или Османа, поэтому они испытали гораздо бо лее серьезные последствия.

Проклятие Поля Битвы и Проклятие Генералов не были непобедимыми ореолами. Если эксперт уровня Великого Генерала пр инимал меры, расходуя энергию для высвобождения своего собственного ореола, он мог ослаблять эффекты этих двух орео лов. Но даст ли Ван Чун такой шанс?

— Спешите! Используйте ореолы Великого Генерала, чтобы ослабить эти две энергии! — громко крикнул Пахлави. шокированн ый и взбешенный.

Хотя он понятия не имел, что за ореол использовал его враг, он был губернатором Аравии и экспертом уровня Великого Гене рала. Он был в состоянии быстро выделить контрмеры.

Но прежде чем он успел закончить, земля сотряслась, и из нее поднялась сильная энергия, которая, подобно цунами, устреми лась к трем правителям.

— Так как вы не хотите отступать, оставайтесь здесь навсегда! — голос Ван Чуна был пронзительно холодным. Он звучал по все му миру, как голос бога смерти, объявляющий судьбы трех генералов.

— Наглый!

Три Великих Генерала одновременно подняли глаза, но, прежде чем Хулар успел среагировать, губернатор справа от него, Ка рим, внезапно яростно полетел вперед.

Клангклангкланг! В одно мгновение черно-красные ореолы вырвались из его тела.

— Карим, берегись! — Хулар побледнел.

Карим всегда был самым вспыльчивым из арабских правителей, и в такое время эта его черта стала роковой ошибкой. Никто не понимал больше, чем он, что юноша с востока был сильнее Великих Генералов любой другой страны, которую они завоевы вали прежде. Он не был тем. с кем Карим один мог справиться.

Взрыв! В мгновение ока Хулар полетел вперед, как пушечное ядро. Рааа! Когда он взлетел в небо, воздух наполнился дьяволь ским воплем. Хулер оставил ударные волны в воздухе, поднимаясь. Внезапно из пустоты вытянулась ужасная белая нога, за к оторой последовала бледно-белая фигура.

У всех на глазах, за Хуларом появился массивный белый труп высотой более тридцати метров. Это зрелище внезапно застави ло всех понять, почему его назвали «Белый Труп Империи».

Ауууу! В тот момент, когда появился труп, из его глаза вырвались два луча света, как ослепительные солнца. В то же время, о н издал кровожадный вой. пронизанный мощной рябью Психической Энергии. Все в этом районе внезапно почувствовали ин стинктивный страх, как будто были муравьями, сталкивающимися со страшным хищником. Они задрожали от страха и начали бежать. Даже арабы не были застрахованы от этого эффекта.

Несмотря на то, что он был арабским губернатором, у Белого Трупа Империи был боевой стиль, отличный от всех остальных. Массивный труп, которого вызвал Хулар. обладал мощной психической энергией, и его ужасающий вой запугивал даже эксп ертов боевых искусств, вселяя глубокий страх в их сердца.

Но прежде чем вой распространился на все поле битвы, еще более страшная энергия вырвалась вперед, ударивши бледно-бе лый труп. Йоууууу! Гигантский труп задрожал, закрыл голову руками и начал кричать.

Аура его тела погрузилась в хаос.

Более того, два ослепительных солнца, которыми были его глаза, начали тускнеть. В то же время Хулар застонал, кровь поте кла из его ушей, носа и глаз. Труп был его аватаром, и его жизнь была связана с жизнью трупа. Когда получал травму аватар, получал ее и он.

Психическая энергия!

В глазах Хулара наконец появился страх. Его Адский Белый Труп был высшей техникой Психической Энергии, которую не мог ли заблокировать даже эксперты в области боевых искусств, не говоря уже о других. Но Хулар никогда не думал, что в рядах противников будет челвоек, кто еще сильнее владеет психической энергией.

— Тьфу!

Хулар был далеко не единственным, кто пострадал от атаки психической энергии Ван Чуна. Слева и справа от него были пора жены и Пахлави, и Карим, и даже их атаки замедлились.

Психическая Буря!

Ван Чун развил Теневое Проникновение Масила. Теневое Проникновение была техникой, предназначенной только для одного человека, но Ван Чун улучшил ее, чтобы атаковать сразу многих людей. Даже если бы он столкнулся со многими экспертами Святого Бойца, он мог использовать этот прием, чтобы потрясти их умы и разрушить их души.

— Искусство Великого Разрушения! — ледяной и бесчувственный голос зазвучал в ушах всех арабов, и мгновение спустя Ван Чу н выпустил самую сильную технику Великого Искусства Творения Небес Иньян.

— Плохо!

— Осторожно!

Все сразу почувствовали прилив ужаса в своих сердцах, но было уже слишком поздно.

Бум! Бум! Бум!

Массивный порыв ветра вырвался с неба и ударил о землю, а затем сильный взрыв швырнул несколько фигур в небо, как тря пичных кукол.

— Уходим! — Хулар начал бежать, а его лицо было охвачено страхом. Если внимательно посмотреть, можно заметить, что одна из его рук безвольно висела на боку, по ней текла кровь.

Единственный удар сильно ранил Хулара. Разрушительная сила наносила ущерб его телу, и она была чрезвычайно острым и з лобным. Хулар уже несколько десятков раз пытался изгнать ее, но все его попытки потерпели неудачу.

Невозможно! Эта энергия ужасающа!

Сердце Хулара стучало. Первоначально он считал, что самым сильным человеком может быть эксперт уровня Абу Муслима, н о даже Абу Муслим не мог победить его.

Прежде чем Хулар смог убежать очень далеко, он услышал жалкий крик.

— Ах! — пока Хулар продолжал бежать, сильная энергия быстро исчезла из его восприятия.

Пехлави.

Сердце Хулара упало — он узнал голос.

— Я уже говорил раньше, вы все ищете смерти! — Ван Чун парил в воздухе, и говорил ледяным голосом арабам. Одной рукой он схватил Пахлави за шею. Он злобно бросил труп Пахлави на землю, словно это была проколотая кожаная сумка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1171. Получены еще двести миллионов таэлей!**

— Лорд-губернатор! — весь мир казался истощенным на несколько мгновений.

Все великие Императорские генералы были главными фигурами обычных солдат, неприкасаемых существ. Никто не предпол агал, что Пахлави будет убит в одном столкновении с Ван Чуном. Со смертью Пахлави сила ореолов, испускаемых его телом, быстро исчезла, и ореол Ван Чуна Поля битвы и Грозы генералов снова начали действовать.

— Убью!

Двадцать тысяч солдат Тана, Хорасани и повстанцев удвоили свой штурм. Смерть двух мощных ореолов Пахлави от рук Ван Ч уна немедленно привела к краху арабской армии в сто тысяч человек.

— Бежим! Бежим!

Бегство было столь же быстрым, как и оползень, и вскоре арабы начали бежать.

— Все, слушай мой приказ! Убейте их!

Бахрам обнажил свой меч и отдал приказ. Его восьмитысячные Катафракты Асваран сразу же начали преследовать сто тыся ч арабов.

Клангклангкланг! Когда они атаковали, из их ног вырвались ореолы, и каждый Катафракт Асваран. казалось, стал движущей ся крепостью.

Взрыв! Везде, где проходили эти катафракты, они посылали в воздух семь или восемь арабских кавалеристов. Огромное воз действие разрушило кости и нанесло тяжелые травмы.

Мечи Катафрактов Асваран с невероятной скоростью мерцали в воздухе. До того, как арабские кавалеристы упали на землю, четверо или пятеро уже потеряли головы.

— Так быстро! — даже парящий Ван Чун не мог не похвалить их.

Эти Катафракты Асваран династии Сасанидов имели твердую и устойчивую динамику. Их атаки были быстрыми и жестокими, и они могли быть быстрыми или медленными, тяжелыми или легкими. Они разработали свой способ ведения боя в виде иску сства, и в некоторых аспектах они даже превосходили мамлюков. Они были даже сопоставимы с кавалерией Ушан в нескольк их областях.

И это несмотря на то. что кавалерия Ушана имела мечи из Стали Вутц и броню из Метеоритного металла, которая вызывала б ы зависть у любого Катафракта Асваран.

— Передайте мой приказ! Все солдаты, полное наступление! Помните! Не дайте этим ста тысячам солдат отдышаться! — Ван Чу н слегка опустился на землю.

Бой был предопределен, и все, что осталось Ван Чуну — вести свою армию, упорно преследуя арабских солдат. Ван Чун не спе шил продвигаться вперед. Он позволил ста тысячам арабских солдат войти в город, чтобы они могли бросить и других двест и тысяч солдат в хаос.

Ни Хулар. ни Карим не ожидали, что Ван Чун будет таким решительным.

Хотя арабы планировали напасть на двести тысяч повстанцев, они, по крайней мере, пытались скрыть свои действия, но Ван Чун был безрассудным. И его тактика заставила Хулара чувствовать себя совершенно беспомощным.

Они явно обладали подавляющим преимуществом в численности, превосходя численностью своих противников более чем в д есять раз., но каждый раз. когда Хулар пытался объединить свои войска и использовать это преимущество, вражеские войска численностью около двадцати тысяч всегда находили слабость в рядах арабов. С первой же атакой все усилия Хулара уходил и впустую.

Раз. два. три… двадцать тысяч повстанческих солдат, как скальпель, рассекали триста тысяч арабских кавалеристов, снова и снова бросая арабов в отчаяние, даже заставляя солдат мешать друг другу и создавать еще больше хаоса.

Погоня длилась сто ли. и после неоднократных стычек Хулар отчаялся.

— Бежим! — по приказу Хулара армия начала безумно бежать, полностью отказавшись от любой формы сопротивления. В конце концов, армия из двадцати тысяч человек убила более ста тысяч арабских кавалеристов, преследовала их более двухсот ли и разбросала по всем направлениям. Только тогда Ван Чун и Бахрам решили увести своих солдат.

— Генерал, давайте уйдем! Наши люди сообщили, что еще больше арабских губернаторов и солдат собираются в этом месте. Д аже если мы продолжим преследование, мы можем оказаться в окружении!

За несколько сотен ли от Шифана, Бахрам на своей чудовищной лошади ехал рядом с Ван Чуном. Когда он смотрел на молодо е лицо танца, в его глазах мелькало восхищение. Молодой полководец с востока обладал смелостью, отвагой и острой интуи цией, которых Бахрам никогда не видел в своей жизни.

Под его командованием двадцать тысяч солдат продемонстрировали гораздо большую силу, чем мог бы достичь Бахрам. Он всегда был в состоянии определить самое слабое место во вражеской армии, предсказать, где оно проявится, и затем напра вить минимальное количество солдат для достижения максимального эффекта, нейтрализуя контратаки противника.

Хотя триста тысяч солдат снова и снова пытались контратаковать. Ван Чун всегда душил их попытки в колыбели. Казалось, о н практиковал совершенно другое искусство войны, чем-то, которое знал Бахрам.

Когда Белый Труп Империи Хулар бежал в последний раз, Бахрам смог ясно увидеть беспомощность на его лице. Это было от чаяние, которое не могло создать даже поражение в боевых действиях.

«Ищите знания даже в Китае!» Похоже, что танское военное искусство сильнее, чем у сасанидов и арабов. Возможно, Великий Тан на Востоке — тот верный союзник, которого мы всегда ждали!

Когда Бахрам посмотрел на профиль Ван Чуна, он решил.

Это был его первый раз, когда он действительно сражался вместе с Великим Таном. Даже Бахраму было бы очень трудно поб едить сто тысяч, обладая только двадцатью тысячами. Непостижимое искусство командования Ван Чуна и его грозная кавал ерия Ушана оставили неизгладимый след в его сердце.

Не зная, о чем думает Бахрам, Ван Чун отвел взгляд от горизонта и кивнул.

— Пора. Мы должны уйти, пока мы впереди. Уходим!

Эта упреждающая атака послужила отличным уроком для арабов, полностью напугав их. Более того, сто тысяч человек, кото рых потеряли арабы, означали, что окончательная армия, которую они в конечном итоге могут собрать, будет намного меньш е. оказывая гораздо меньшее давление на его собственных людей.

Румбл! Несколько мгновений спустя вся кавалерия Ушана, катафракты Асваран и другие солдаты повстанцев отступили в Хо расан, убираясь подальше.

— Ублюдок! Мы разорвем твой труп в клочья!

В далеком Багдаде халиф Аравии яростно взревел, услышав о том. что произошло в Шифане. Весь Багдад, казалось, был на г рани разрыва.

Чрезвычайно строгое письмо было быстро отправлено из Багдада в Хорасан.

Но, к всеобщему удивлению. Мутасим III. халиф Аравии, вскоре получил еще более строгое письмо.

В этом письме Ван Чун прямо обвинил арабов в предательстве. На первый взгляд, они вели мирные переговоры с Великим Та ном., но тайно готовились к войне. Действия Хулара были огромным оскорблением. Ван Чун прямо заявил в своем письме, чт о, если арабы не выразят свои извинения в виде дополнительных двухсот миллионов золотых монет в качестве компенсации, Великий Тан предпримет полное наступление и захватит все окружающие арабские города.

— Ублюдок!

Прочитав письмо Ван Чуна, Мутасим III почувствовал, что его живот вот-вот взорвется от гнева, который он испытал на возм утительные требования Ван Чуна.

— С кем же, по мнению этих ублюдков, они разговаривают? Они думают, что наша Аравия похожа на другие слабые страны и м ожет быть разграблена, как им заблагорассудится? Двести миллионов таэлей? Невозможно! Абсолютно бесстыдно!

Но через три дня в Хорасан с удивительной скоростью доставили двести миллионов таэлей золота. Их сопровождало письмо с более мягким тоном.

— Хахаха… В Хорасане собрались Ван Чун, Гао Сяньчжи, Бахрам, Король Гангке, Банахан, Ли Сие, Су Ханьшань и другие. Они не могли не смеяться над письмом халифа.

— Аравийский халиф, вероятно, хочет убивать. — Чэн Цяньли положил письмо обратно на стол и усмехнулся.

— Им приходится терпеть. Они больше не беспокоятся о том, что мы могли бы атаковать их города, а о том, что мы можем про должать преследовать их, как это произошло после Шифана.

— За последние несколько дней небо Хорасана было заполнено охотничьими соколами. Арабская империя, вероятно, отправил, а всех своих охотничьих соколов наблюдать за нашими действиями. На этот раз они действительно напуганы! — не мог не зам етить Чжан Цюй. Он был самым расслабленным и довольным, что он когда-либо был в свое время с Ван Чуном.

Ван Чун играл с Арабской Империей, и, хотя арабы были в ярости, они были вынуждены прислать ему кучу золота. Такое чувс тво невозможно описать, и угрожающее давление, которое раньше оказывала Аравия, давно было развеяно.

— Милорд, почему бы нам не придумать способ очистить небо от этих охотничьих соколов! — Чжан Цюй посмотрел на Ван Чуна, жаждая попробовать.

— Чжан Цюй, не шути. Эти арабские охотничьи соколы — не то, к чему мы можем безрассудно прикоснуться. И, кроме того, мы д обились того, чего хотели. Нам не нужно развертывать наших солдат! — сказал Сюй Кейи.

— Генерал! — вдруг тихий Великий Генерал Бахрам внезапно заговорил, и его слова сразу же сделали его центром внимания.

— У этого генерала есть предложение. В то же время это желание всех других лидеров. Мы надеемся стать союзниками Велик ого Тана, создав долгосрочную коалицию во главе с Великим Таном для сопротивления Аравии! — слова Бахрама мгновенно заставили комнату замолчать.

Восемь тысяч катафрактов Асваран и почти двести тысяч солдат, собравшихся со всех сторон, представляли собой огромную силу.

В то время как арабы хотели использовать тибетцев для борьбы с Великим Таном, если Великий Тан хотел иметь устойчивую опору в Хорасане, им нужна была помощь этих людей. По крайней мере, эта сила не имела себе равных в своей способности с обирать информацию.

Не было прецедента для такого рода альянса, и все знали, что это не смешно. Все они повернулись к Ван Чуну. Ван Чун ничего не сказал, но в его глазах появился едва заметный шок. Затем он повернулся к Гао Сяньчжи, который кивнул, указав, что он о ставит это решение полностью на усмотрение Ван Чуна.

Ван Чун повернулся к Бахраму и торжественно сказал:

— Великий Генерал Бахрам, вы серьезно?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1172. Коалиция с Великим Таном!**

Альянс и коалиция во главе с Великим Таном были двумя совершенно разными понятиями. Великий Тан не мог быть объекто м какой-либо другой фракции, поэтому, если бы существовала коалиция, она должна была бы возглавляться Великим Таном.

Но этот вопрос требовал готовности Бахрама и других лидеров повстанцев. Ван Чун никак не ожидал ничего подобного. Даж е если бы Бахрам и другие повстанцы согласились, он полагал, что эта тема будет поднята только после того, как они полное тью преодолеют Аравию и переживут кризис. Для Бахрама было действительно удивительно выдвинуть предложение о коали ции во главе с Великим Таном сейчас.

Бахрам ничего не сказал, но его разум гудел от бесчисленных мыслей и идей. Вопрос о коалиции с Великим Таном некоторое время кружил у него в голове. Бахрам также думал о том, стоит ли ему поднимать эту тему только после того, как они выдер жат нападение арабов.

В конце концов, если бы они не смогли удержать Хорасан и отбросить арабов назад, любая коалиция была бы бессмысленно й. Но после неоднократного рассмотрения этого вопроса, Бахрам принял решение.

Он лично был свидетелем силы Тана. Если в мире и была какая-либо страна, которая могла бы противостоять Аравии и помоч ь ему в восстановлении династии Сасанидов, это мог быть только Великий Тан. Теперь, вероятно, в течение следующих неско льких сотен лет, единственный шанс сасанидов пережить нападения арабов зависел от помощи Тана.

Более того, в этот период времени характер, ум. дерзость и смелость, проявленные Ван Чуном. произвели на Бахрама очень г лубокое впечатление. Это был настоящий гений, святой военного искусства, совершенно отличающийся от такого Бога Войн ы, как Кутайба.

Удивительный талант, проявленный простым семнадцатилетним юношей, завоевал искреннее восхищение Бахрама. По этой же причине Бахрам так рано вынес такое важное решение.

Вместо того, чтобы говорить, что Бахрам выбрал Великий Тан, было бы лучше сказать, что он выбрал Ван Чуна, что он повери л в Ван Чуна!

Бахрам уставился на Ван Чуна и просто заявил:

— Мы верим в целом!

Бум! Эти слова, казалось, получили необычный вес, заставив весь зал замолчать. Даже Бахрам не мог понять, что, когда он п роизнес эти слова, структура мира от Самарканда до Багдада полностью изменилась.

Это была самая сильная коалиция на континенте, и Сасаниды с этого момента стали самыми верными союзниками Великого Тана. Теперь они обещали быть верными всегда.

Ван Чун. Бахрам, Гао Сяньчжи и другие лидеры повстанцев дали клятву на крови, что станут союзниками, создав в Хорасане мощную коалицию во главе с Великим Таном.

Время медленно шло. и погода каждый день становилась холоднее, чем в предыдущий. В течение дня многие места в Хораса не покрылись толстыми слоями белого льда. Даже бурная река Тигр покрылась тонким слоем льда на рассвете.

С наступлением зимы мир стал мрачным. От гор Цун до Багдада пешеходов было немного, и они находились далеко друг от д руга. Те люди, которые когда-то шли по процветающему Шелковому пути и рынкам Аравийской Империи, впали в спячку.

В пяти-шести сотнях ли от Хорасана было место, которое резко контрастировало с безлюдным и мрачным миром. Здесь, под пасмурным небом, силуэты людей населяли землю, простираясь на сотни ли вдаль. И посреди этого моря людей в каждом уг лу стояли высокие черные знамена, почти загораживая солнце.

— Все ли прибыли? — за массивной палаткой, среди холодных ветров, Хулар, Белый Труп Империи, холодно произнес с белого б оевого коня. Его глаза вспыхнули, как молния, пока он осматривал землю. Куда бы он ни посмотрел, он видел сильных арабо в и могучих боевых лошадей. Потратив столько времени. Аравия наконец собрала свою армию.

Мощные ауры показались из армии. В этом регионе собралось много губернаторов и генералов. Их было достаточно, чтобы л юбой задрожал от страха.

Один из личных помощников Хулара поклонился, и с уважением сказал:

— Милорд, последний человек, губернатор Ханаана, прибыл. Все армии присутствуют и ожидают приказа! Бузз!

Резкий свет вспыхнул в глазах Хулара. и они стали в бесчисленное количество раз ярче, чем раньше. Но Хулар быстро успоко ился.

— Хулар. все готово?

В этот момент позади него донесся величественный голос, пронизанный высшей властью и достоинством, голос, исходящий свыше. Хулар вздрогнул и повернул голову.

— Милорд, все семьсот пятьдесят тысяч солдат прибыли, как и все губернаторы. Мы готовы отправиться в Хорасан в любое в ремя, чтобы сражаться с остатками мятежников! — опустил голову и поклонился Хулар.

Все затихло. Три фигуры стояли в ряд. нависая над землей, из их тел поднимались великие ауры. Хотя Хулар был могуществе иным губернатором Аравии, он казался намного ниже этого трио, как ребенок перед взрослыми.

Три Титана Черного Сияния!

В истории Аравии было много грозных правителей, и до Абу Муслима самыми известными были Три Титана Черного Сияния. Оони были самыми сильными правителями на востоке империи, пока в конечном итоге не ушли из армии. Только после того, как они вышли на пенсию, у Абу Муслима и Зияда появилась возможность поднять свою репутацию на востоке, и только тогд, а Абу Муслим смог получить титул Губернатора Железа и Крови.

Хотя они ушли из армии, Три Титана обладали огромным авторитетом. Даже Хулар не мог сравниться с ними.

После того, как Кутайба. Айбак и Осман были убиты, и даже Хулар потерпел поражение, в Аравийской Империи практически н е осталось никого, кто мог бы противостоять Великому Тану и Ван Чуну. Не было другого выбора, кроме как попросить этих т рех ветеранов уйти на пенсию.

— Тогда отправляемся! — заявил глава Черного Сияния Фади.

— Оставьте нам этих первоклассных командиров Великого Тана и Бахрама. — добавил Кровь Чёрного Сияния. Фирас.

— Как только стены будут разрушены, убейте всех Хорасани! Не оставляйте никого в живых! — объявил клинок Черного Сияни я, Имрон. — Те, кто осмелится вступить в сговор с этими восточными неверными, должны приготовиться к смерти. Хорасан тр ебует истинного очищения. — три человека говорили спокойно и без эмоций. С помощью всего лишь нескольких слов они реш или судьбы сотен тысяч людей Хорасана.

Бум!

После приказа армия отправилась. Более семисот тысяч солдат в сопровождении бесчисленных губернаторов с невероятной силой пошли к Хорасану, потрясая весь мир.

В отдаленном Хорасане на западных стенах собралось бесчисленное количество людей. Все они торжественно смотрели на Б агдад. Несмотря на то, что никого не было видно, весь Хорасан в напряжении ожидал грядущей битвы.

Свист!

Без малейшего предупреждения широкая река Тигр начала дрожать. Как будто ее темп был нарушен, рябь и волны начали вы рываться безо всякой причины.

Румбл! Из-под земли вылетела мощная энергия, и люди на стенах могли ясно почувствовать, что Хорасан дрожит.

— В чем дело?-люди стали оглядываться, явно чувствуя себя неловко.

Но дрожание только усиливалось, как будто какая-то невидимая гигантская рука снизу постоянно сотрясала основы города.

— Посмотри туда! — в тревоге крикнул высокий и мускулистый Хорасани, указывая вдаль.

Люди проследили за взглядом этого человека и ясно увидели черную линию, появившуюся на горизонте, устремившуюся к X орасану.

Сначала она была тонкой, как нить, но быстро превратилась в волну, несущуюся к Хорасану.

— Осторожно!

— Это арабы!

Рога затрубили со стен, разрушая спокойствие Хорасана. Загремели боевые барабаны, и настроение Хорасана еще более усил илось. Вдали, словно в ответ на призывы тревоги, огромное черное арабское боевое знамя медленно поднялось и начало раз веваться на ветру.

— Убью!

При приближении к высоким стенам Хорасана, огромное море арабской кавалерии внезапно обнажило свои скимитары и нач ало атаковать Хорасан потоком стали.

— Наконец-то дождались?

Ван Чун в боевой Броне Небесного Мандата посмотрел на приближающуюся армию с легкой улыбкой на лице.

Еще до начала появления дрожи он поднялся на стены. Огромное море арабских солдат шло с таким грандиозным импульсо м. что любой, кто это видел, испытал бы огромное психологическое давление. Как будто весь мир рушился, порождая глубок ий страх.

Но Ван Чун давно предсказал это.

— Сюй Кейи, Сюэ Цяньцзюнь, готовы? — Сказал Ван Чун, не поворачивая головы.

— Милорд, все готово. Проверка всего оружия и снаряжения завершена! — оба ответили в унисон.

— Помните, если мы сможем продержаться полдня, если арабы не смогут пробиться через городские ворота в течение полдня, нам не нужно будет беспокоиться ни о чем другом! — небрежно сказал Ван Чун, а его лицо было спокойным и уверенным. Он и сточал мощную ауру, которая заставляла других хотеть верить в него.

— Понял! — два командира поклонились и быстро удалились.

— Генерал, вы действительно уверены, что нам нужно продержаться полдня, чтобы выдержать нападение арабов? — спросил Ба храм.

Арабы собирали силы в течение долгого времени, и громовой импульс, с которым они пришли, встревожил даже такого силь ного человека, как Бахрам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1173. Сдаться?**

Не то чтобы Бахрам сомневался в Ван Чуне, но Ван Чун казался настолько уверенным в себе, как будто арабский штурм не пре дставлял никакой угрозы для Хорасана. Однако, кроме того, что он сказал, что им нужно всего лишь полдня, чтобы противос тоять арабам. Ван Чун не объявил ничего другого. Бахрам действительно не мог понять, почему Ван Чун был настолько увере н в себе.

— Ха-ха. вы поймете, как придет время! — улыбнулся Ван Чун. Были некоторые вопросы, для которых слишком много объяснен ий было вредным. Чем больше людей знают, тем больше вероятность утечки секрета и тем выше вероятность провала.

— Су Ханьшань. будь готов!

— Да!

Су Ханьшань поклонился и быстро удалился.

Каклак!

Несколько мгновений спустя, по приказу Су Ханьшаня. стены Хорасана начали скрипеть при повороте шестеренок.

После стольких дней постоянной работы команде мастеров Чжана Шоужи удалось отремонтировать тридцать тысяч баллисти ческих болтов, собранных с поля битвы в Таласе. Кроме того, было двадцать тысяч поврежденных болтов. Они больше не обл адали силой обычных баллистических болтов, но те пятьдесят-шестьдесят процентов, которые они могли продемонстрироват ь. могли сыграть огромную роль на поле битвы.

Стены замолчали. Ван Чун. Гао Сяньчжи. Чэн Цяньли. Ван Ян. Ван Фу. Старик Демонический Император. Староста деревни Уш ан и лидеры повстанцев стояли в ряд. наблюдая за противником.

Мир был серым и пасмурным, единственные звуки — мрачный вой холодного ветра и дрожь земли.

Итого!

Почти металлическое ржание лошади доносилось издалека, и в мгновение ока взорвался черный боевой конь, ведущий десят ки тысяч арабских кавалеристов в Хорасан. Это удивительное действие сразу привлекло всеобщее внимание.

— Остатки Тана и Сасанидов на стене, слушайте! Это ваш последний шанс! Откройте ворота и немедленно сдавайтесь. В проти вном случае, когда город рухнет, вы все умрете! — громко крикнул буробородый арабский генерал, сидящий на черном боево м коне. Его голос был очень строгим и злобным.

Криииак! Арабский генерал неожиданно поднял золотой лук. вынул стрелу и выпустил ее к стенам Хорасана.

Бум! В яркой вспышке и порыве ветра стрела пронеслась через реку Тигр и вонзилась в стены, всего в нескольких футах от в ершины.

Бузз!

Стена слегка прогнулась в том месте, где приземлилась стрела, и стержень стрелы завибрировал от силы удара. К концу стре лы было привязано письмо.

— Интересно! — Ван Чун слабо улыбнулся и протянул руку. Золотая стрела, вонзившаяся в стену, сразу же влетела в руку Ван Чу на.

Легким движением пальцев Ван Чун раздавил золотую стрелу и открыл золотые письмена.

Содержание письма было предельно простым, но каждое слово источало агрессивную и властную ауру.

— Генерал, арабы требуют, чтобы мы немедленно разоружились, оставили город и сдались. В противном случае, когда город п адет, нас всех убьют вместе с Хорасани. находящимися в городе. Арабы хотят уничтожить всех жителей города! — сказал Бахр ам сзади Ван Чуна. Хотя Ван Чун немного знал арабский язык, но ему пришлось положиться на Бахрама, чтобы свободно пере вести это арабское письмо.

Прочитав содержание письма. Бахрам повернулся к Ван Чуну. чтобы дождаться его решения.

Ван Чун заложил руки за спину и спросил:

— Бахрам, сколько времени дали нам арабы?

— Один час! Если они не получат ответа в течение одного часа, они начнут штурм города. Кроме того, для этого штурма они от правили Трех Титанов Черного Сияния. — сказал Бахрам, и в его голосе послышалось глубокое беспокойство

Румбл! Как будто в ответ на слова Бахрама, далекая арабская армия внезапно расступилась, позволив трем мускулистым бое вым лошадям, одетым в тяжелые доспехи, выйти из моря солдат.

Трое всадников не говорили ни слова, но их тела источали огромное и удушающее давление. В одно мгновение на стенах Хор асана стало намного тише. Три человека ничего не сделали, но даже самые обычные воины чувствовали их огромные и ужас ные ауры.

Три Титана Черного Сияния!

Бахрам узнал их с первого взгляда. Троица людей обладала громадной репутацией, и с точки зрения репутации и силы Три Ти тана Аравии даже превзошли Бахрама, создав свою репутацию задолго до него.

— Хех! — хотя у Бахрама лицо стало суровым. Ван Чун был беззаботным и расслабленным.

— Разве арабы не дали нам час. чтобы подумать о сдаче? Скажите им. что мы серьезно рассмотрим наши варианты.

— !!! — все. стоящие на стенах, были ошеломлены этим ответом, даже Бахрам.

— Лорд Маркиз! — в такой момент даже Чэнь Бин не знал, что сказать.

— … Кроме того, скажите им. что одного часа недостаточно. Мне нужно обсудить вопрос со всеми лидерами повстанцев, поэт ому мне нужно как минимум шесть часов! — добавил Ван Чун.

Бузз!

Сначала наступила тишина, а затем все начали понимать, и на их лицах появились слабые улыбки.

— Понял. Оставьте это дело мне! — ответил Бахрам с улыбкой на лице. Поскольку все больше и больше людей начинало понима ть. они начали вносить свои собственные комментарии.

— Как может хватить шести часов? Лорд Маркиз, нам нужно как минимум восемь!

— Этого недостаточно! Нам нужно как минимум двенадцать часов!

— Как это могло быть? Подумай о том, сколько существует повстанческих армий!

На стене все улыбались, и все шутили. Ввсе поняли, что задумал Ван Чун. Несколько мгновений спустя письмо, написанное ли чно Бахрамом, было привязано к стреле и передано мастеру-лучнику Хорасани.

— Мы закончили обдумывать! Получите наш ответ! — крикнул со стен Бахрам, после чего взглянул на главного лучника рядом с собой.

Бум! Стрела пронзила воздух, выпустив взрыв пыли и мусора, и приземлилась перед арабской армией.

Игогоо! Арабский всадник быстро поднялся наверх и выхватил стрелу из земли, после чего поехал обратно к трем титанам че рного сияния и Хулара в тылу.

Фади. Глава Черного Сияния, одним щелчком пальца открыл письмо. После одного взгляда он сморщил лоб.

— Что не так? — Хулар подошел и посмотрел на письмо, и. как Три Титана, нахмурил лоб.

Требование о сдаче было просто вежливостью. Никто из них не ожидал, что Тан согласится, хотя они просили восемь часов, ч тобы продолжить обсуждение этого вопроса.

— Что это значит? — Фади бросил письмо Хулару. Три Титана Черного Сияния были могущественными арабскими правителями, которые давно сделали себе имена, и имели чрезвычайно высокий статус в армии. Если бы это была какая-то другая война, э ти трое никогда бы не сморщили лоб. Тем не менее, содержание этого письма ошеломило и смутило всех Трех Титанов относ ительно того, как реагировать.

— Хулар. что ты думаешь? — внезапно спросил Клинок Черного Сияния.

Хулар нахмурился и задумчиво сказал:

— Это… я тоже не знаю, но этот генерал считает, что Тан что-то замышляет!

— То есть вы имеете в виду, что мы должны начать штурм Хорасана прямо сейчас? — спросил Имрон. Его лицо было полностью скрыто черным шлемом, который не позволял никому видеть его выражение.

— Этооо… Рот Хулара открылся, и он заколебался. Его интуиция велела ему сказать «да», но он отозвал ответ, как только тот к оснулся его губ. Все замолчали. Ни Три Титана, ни Хулар не сказали ни слова. Все они оказались в затруднительном положен ии из-за письма Ван Чуна.

— Лорд Маркиз, посмотрите туда. Кажется, четверо их командиров находятся в некотором затруднении. Они определенно ника к не предполагали, что мы ответим им. сказав, что серьезно подумаем о сдаче.

На дальних стенах Хорасана Сюэ Цяньцзюнь, Сюй Кейи. Чэнь Бин и Су Ханьшань пристально следили за движением арабов. К они Трех Титанов Черного Сияния и Хулара стояли стоймя, как будто окаменели, выглядя почти комично. Было видно, что их всадники застыли в нерешительности.

— Как и ожидалось, ответ Лорда Маркиза поставил этих товарищей в неловкое положение. — усмехнулся Чэнь Бин.

— Ван Чун. как ты думаешь, они ответят? — Гао Сяньчжи также наблюдал за ситуацией и не мог сдержать свой вопрос.

— Для меня не имеет значения, согласятся они или нет. Давайте просто посмотрим, что они выберут. — улыбнулся Ван Чун. дер жа руки за спиной.

Ван Чуну не пришлось долго ждать. Несколько мгновений спустя.

Твиш! Золотая стрела вонзилась в стены, а ее дрожащее древко несло ответ арабов.

Арабы согласились на просьбу Великого Тана, но дали только шесть часов. Если через шесть часов ворота не откроются, ара бы немедленно нападут.

Все, казалось, стоически получили ответ арабов, но их живот уже болел от необходимости сдерживать смех.

— Напиши еще одно письмо. Скажи арабам, что некоторые из повстанцев оказывают крайнее сопротивление и уже начали гов орить о восстании. Шесть часов недостаточно. Нам нужно больше. — повторил Ван Чун.

Взрыв! Еще одна стрела была отправлена со стороны Великой Династии, неся ответ в арабский лагерь.

Три Титана и Хулар были еще более встревожены этим ответом. В этой кампании они имели перспективу напряженной и жест окой битвы, но это событие застало их врасплох.

В обычных обстоятельствах или в прошлом арабы никогда бы даже не учли эти требования. Они бы напали, прорвали стены и убили бы всех Танцев.

Но все знали, насколько высокими и крепкими были стены Хорасана, а внутри было также двести тысяч повстанцев — доволь, но значительное число. Даже при обычных условиях арабы должны были заплатить огромную цену за победу.

Даже если бы был шанс на одну тысячу, что сторона Великого Тана действительно откроет ворота и сдастся, арабы клюнут на него. Еще более досадным для четырех командиров было то. что. хотя они знали, что существует высокая вероятность того, ч то Тан просто играл в игры, все ответы Ван Чуна были разумными и серьезными, что делало невозможным для них понять, ч то выбрать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1174. Задержка? Что за игры!**

— Что нам делать? — настала очередь Хулара задать вопрос с трудным выражением на лице.

— Пусть они это сделают. — сказал Кровь Чёрного Сияния, Фирас. — Это всего лишь восемь часов, верно? Я хотел бы посмотрет ь, какие уловки они могут использовать.

Три Титана Черного Сияния, казалось, быстро достигли соглашения. Отдав приказ, все трое развернули коней и вернулись в т ыл армии.

Тем временем сторона Великой Династии взорвалась аплодисментами после получения известия от арабов. Восемь часов со ставляло полдня. Всего несколько простых слов заставили арабов танцевать в их ладонях.

— Давайте пойдем отдохнем. Великий Генерал Бахрам, я оставляю вам стены. Хотя арабы пообещали не атаковать, пока не пр ойдет восемь часов, они не будут полностью сдерживать свое слово. Генерал-защитник Гао и я будем готов помочь вам в лю бое время.

После сражения вместе с Бахрамом Ван Чун постепенно начал понимать этого Великого Генерала династии Сасанидов. Спос об сражения этого человека был прямым и правильным, устойчивым и твердым, настолько тесным, что даже капля воды не могла просочиться. Если он будет удерживать стены, даже если проблема все-таки возникнет, Бахрам сможет выиграть дост аточно времени.

— Будь спокоен. Оставь это мне. — глаза Бахрама были яркими, и он похлопал себя по груди.

— М-м. — Ван Чун кивнул и повернулся к Ли Сие.

— Ли Сие, ты тоже остаешься. Работай с Бахрамом, чтобы защитить стены.

— Да. Милорд!

Ван Чун быстро спустился по стенам Хорасана и вошел в особняк губернатора в сопровождении Чжана Шоужи, короля Гангке и Банахана.

Ван Чун сел в холле и торжественно сказал:

— Старший Чжан, вы закончили готовить то, что я приказал вам сделать?

Чжан Шоужи опустил голову и с уважением сказал:

— Лорд Маркиз, согласно вашим приказам, мы начали готовиться восемь дней назад. Все готово. Ошибок не будет.

— Милорд, мы готовы на этой стороне, но — извините за то, что я высказываюсь не так, — получится ли так, как сказал Милорд?

— с сомнением спросил Банахан. Когда он впервые получил приказ Ван Чуна. он в частном порядке задал вопрос, но он считал его слишком абсурдным.

— Хорошо, если не дойдет до этого, но, если это действительно то. что я себе представляю, то когда придет время, не только, а рабы, но и мы. сдадимся без боя. — Ван Чун медленно осматривал людей перед собой с серьезным выражением лица.

Перед всеми остальными он всегда был расслаблен и уверен, как будто победа была в его руках, но только Ван Чун знал, что вопрос далеко не прост. Если это не будет сделано должным образом, вся армия может быть уничтожена.

— Понял! — видя, насколько серьезным был Ван Чун, все они сразу же выразили свое одобрение.

— Осмотрите все снова! — сказал Ван Чун.

— Да. Милорд

С течением времени арабские ряды становились все более концентрированными и все ближе. Теперь они находились всего в десяти с половиной шагах от бурной реки Тигр. Семьсот тысяч солдат, собравшихся вместе, источали грозное давление. Одн ако, как и было согласовано, арабы не атаковали и ждали, пока Тан откроет ворота и сдастся.

В мгновение ока наступил полдень, и арабы все еще ждали ответа Ван Чуна.

Взрыв!

Вскоре стрела вылетела из стен Хорасана и приземлилась перед арабами.

Посыльный, держа стрелу, бросился в палатку командиров.

— Милорд, Тан прислал еще одно письмо, в котором говорится, что сопротивление повстанцев в городе усиливается. Хотя мно гие повстанцы согласились, потребуется еще два часа, чтобы заставить их всех подчиниться.

— Чего? — Хулар неожиданно встал с гневным выражением лица. Три Титана Чёрного Сияния остались на своих местах, но их б рови нахмурились.

— Что происходит? Прошло восемь часов. Он думает нас дурачить? — сердито сказал Хулар.

— Милорд, мы уже дали им восемь часов. Если Хорасан действительно находится в состоянии, которое они описывают, разве мы не дадим им это время напрасно, если мы нападем сейчас? — сказал генерал.

Хулар замер, и сразу потерял дар речи.

— На этот раз пришло много повстанцев, и у всех есть свои идеи. — прокомментировал другой генерал. — Танцы — новички, и да же если они захотят сдаться, им будет очень трудно получить одобрение повстанцев.

Глаза Хулара расширились, и он потерял дар речи. Он чувствовал, что с ним играет молодой командир династии Тан. и это не было приятным чувством.

— Передайте мой приказ. Дайте им еще два часа.

Три Титана, наконец, решили, но это было крайне неудобное чувство. Трио несколько сожалело, что они приняли предыдущее предложение.

Флапфлап! Птица-курьер взлетела в воздух и улетела в Хорасан.

Но через два часа пришло еще одно сообщение от Великого Тана. Повстанцы не соглашались, и требовалось еще больше вре мени, но уже было не так далеко, когда все они окажутся на одной стороне. Великий Тан надеялся, что арабы будут терпелив ы и подождут еще.

— Ублюдок! — стальной кулак врезался в прочный стол из арабской стали, оставив глубокий след. Хулар был взбешен, и даже Т ри Титана Черного Сияния казались сильно встревоженными.

Эти переговоры длились целых двенадцать часов. Это казалось абсурдом. Более того, со временем даже Три Титана начали думать, что Тан просто выигрывает время. Но даже в этом случае четверо генералов не были полностью уверены, зачем это нужно Тану.

— Еще два часа! Дайте им еще два часа! Если они не сдадутся, независимо от того, по какой причине они это сделают, немедле нно начните штурм! — глава Черного Сияния. Фади, наконец принял решение. Каждая игра должна была закончиться, и четыр надцать часов были абсолютным пределом Трех Титанов Черного Сияния.

Через некоторое время скоро наступит ночь, и тогда, даже если арабы захотят атаковать, они не смогут этого сделать.

Флапфлап! Второй арабский охотничий сокол полетел в небо, передав окончательное решение Трех Титанов Хорасану.

Ветер возвестил бы надвигающуюся бурю, и, хотя ни Великий Тан, ни Аравия еще не атаковали друг друга, воздух был более напряженным, чем когда-либо прежде. Обе стороны собрали свои армии, и все поняли, что в тот момент, когда начнется битв а, она потрясет мир и покроет землю трупами.

И когда прошло время и небо потемнело, начал приближаться сумрак.

Флапфлап! Наконец, птица-курьер вылетела из Хорасана и приземлилась в арабском лагере.

На этот раз арабы получили последний ответ от Великого Тана.

После многих трудных переговоров Великий Тан, Хорасани и различные повстанцы пришли к выводу, что пойдет на пользу вс ем сторонам, если они никогда не сдадутся!

— Ублюдок! — яростный рев сотряс небеса. Три Титана, Хулар и все арабские генералы были невероятно разгневаны этим пись мом.

— Передайте мой приказ! Немедленно начните штурм. Разрушив город, убейте всех Танцев и Хорасани. Если это живое сущест во, которое еще может дышать, убейте его!

— приказ Трех Титанов Черного Сияния быстро распространился по армии.

Румбл! Спокойная земля мгновенно начала дрожать, и семьсот тысяч солдат начали наступление на Хорасан. Огромный имп улье заставил вздрогнуть даже Тигр.

— Убьююю! — с оглушительным ревом арабы внезапно толкнули бесчисленные маленькие лодки в реку Тигр. Боевые кони быс тро поднялись на борт этих лодок и направились к противоположному берегу.

— Осторожно! — в небесах раздался резкий крик, и войска внезапно начали стучать по Хорасану, а солдаты подниматься по сте нам.

Какряк! Несколько тысяч баллист выстроились на стенах Хорасана, наконечники их болтов нацелились на небольшие лодки и арабскую кавалерию в нескольких сотнях футов от реки Тигр.

Арабы явно подготовились к этой битве. Каждая лодка была укомплектована чрезвычайно опытным солдатом, который быст ро греб, ведя лодку на другой берег. Двести футов, сто футов, пятьдесят футов… Арабы становились все ближе и ближе к прот ивоположному берегу, пока, наконец…

— Огонь! — Чэнь Бин опустил меч.

Первыми напали не несколько тысяч баллист Тана, а ульи, убранные со стальных стен. Бум бум бум! От стен раздались взрыв ы, и через мгновение густой ливень стрел заполнил небо над рекой Тигр, как тёмные облака.

Свишсвишсвиш! В этот момент был нанесен разрушительный удар. Бесчисленные арабские кавалеристы, застигнутые враспл ох, были пробиты бесчисленными стрелами, пару раз вздрагивали, и падали с лодок.

Бац! Бац! После этой атаки десятки тысяч арабских кавалеристов погрузились в холодные пороги реки Тигр, окрасив прозра чные воды в красный цвет.

Все арабские солдаты были переброшены откуда-то еще и никогда раньше не сражались с Великим Таном. Таким образом, он и были совершенно не готовы к атакам Великого Тана и понесли ужасные потери.

— Готов!

Уняв первоначальную панику, десятки тысяч арабов на маленьких лодках сняли свои личные щиты и надели их на головы. Кр оме того, они не только легли в лодки, но и спрятались за лошадьми, используя их тела для блокирования стрел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1175. Атака в середине переправы!**

— Огонь! — по приказу посыпались десятки тысяч стрел в арабов, плывущих по реке Тигр.

Тунктунктунк! На этот раз целью ульев были уже не арабы, а деревянные лодки, которые они использовали для пересечения р еки.

— Осторожно!

— Защищайте лодки! — арабы отреагировали очень быстро, но деревянные лодки неизбежно отличались от солдатов.

Они были расположены слишком плотно и их было не так легко защитить.

Крэк! Лодка, вся в дырах, быстро затонула в реке Тигр.

Одна лодка за другой начала тонуть. Арабы сделали много приготовлений, накрыв деревянные лодки стальными пластинам и., но те мало помогали против мощных ульев.

— Независимо от цены, все солдаты — вперед!

Среди громых копыт подошли три огромных энергетических шторма. Три Титана Чёрного Сияния вскоре появились на берег у реки Тигр, глядя на Ван Чуна, Гао Сяньчжи и Бахрама.

В обмене письмами группа Ван Чуна полностью играла с тремя Титанами, что привело их в бешенство и вызвало желание не медленно казнить Ван Чуна.

Никто во всей Аравийской Империи никогда не осмеливался унижать их таким образом.

Румбл!

В одно мгновение, под взглядами всех солдат Тана, Хорасани и повстанцев, еще одна группа из более чем десяти тысяч лодо к поднялась и бросилась в реку Тигр. Вскоре река Тигр снова покрылась деревянными лодками.

— Атакуем!

После этого приказа лодки начали соперничать друг с другом, устремляясь вперед, как острые стрелы, к внушительным стен ам Хорасана.

— Цуй Пяоци. Ли Сие. Банахан. Король Гангке, будьте готовы! — приказал Ван Чун. глядя на атакующих арабов.

— Да! Этот генерал пойдет! — ответили они в унисон, и начали спускаться по стенам.

Гао Сяньчжи уставился на вражескую армию и отдал свой приказ.

— Цяньли. Юаньцин. Шийи, — вы трое тоже идете.

Почти одновременно с ним Бахрам приказал:

— Айбен, ты иди.

— Этот генерал пойдет!

Великий Генерал базового уровня поклонился Бахраму и быстро удалился.

Когда лодки становились все ближе и ближе, людей на них обстреливали, а сами лодки постоянно тонули. Массивные волны охватили людей и лошадей и понесли их вниз по течению. Арабы понесли огромные потери — десятки тысяч человек полегли на этой переправе после всего лишь нескольких раундов штурма. Но десятки тысяч были крошечным количеством, если вспо мнить, что арабы собрали более семисот тысяч солдат.

Всплеск!

Со всплеском белой пены лодка пересекла реку Тигр и достигла противоположного берега.

Арабский всадник, одетый в тяжелую черную броню, спрыгнул с лодки и приземлился на берегу, затем последовал еще один и еще один… Все больше и больше кавалеристов прыгали на берег и устремились к огромным стенам Хорасана.

— Убить их всех!

— Готовь веревки!

— Приготовь осадные лестницы!

Арабы вновь продемонстрировали свои впечатляющие мобилизационные и организационные способности. В области завоев ания было очень мало цивилизаций, которые могли бы сравниться с арабами. Арабы не только не паниковали под атакой уль ев., но даже стали организовывать осадные отряды.

Глядя вниз с огромных стен, можно было увидеть арабских солдат в тяжелой броне, стремительно поднимающих металличес кие части и строящих осадные лестницы. Был также арабский всадник, который вынимал огромные черные кожаные сумки, с нимая с них длинные веревки.

— Городские штурмовые группы, будьте готовы! — громко крикнул арабский генерал.

Длинные веревки были быстро переданы крепким солдатам, их мускулы наполнились взрывной силой. Они были на голову в ыше среднего арабского солдата.

Свист!

Чисто благодаря силе своих рук, эти мощные солдаты начали вращать концы веревок. Прицелившись, они бросили толстые и тяжелые веревки на высокие стены.

ТвишТвишТвиш! Когда веревки были всего в нескольких футах от стен, произошла удивительная картина. Металлические каб ели толщиной с палец внезапно вытянулись из концов канатов. Острый металлический коготь был прикреплен к концу каждо го кабеля. Клангклангкланг! Семь или восемь когтей полетели вперед, крепко зацепившись за вершины стен Хорасана.

— Вперед!

В тот момент, когда эти веревки зацепились, ловкий арабский солдат немедленно начал с удивительной скоростью штурмова ть стены.

Под стенами собралось огромное количество солдат. Всего за несколько мгновений восточный берег реки Тигр заполнился арабами, и даже быстрый поток реки Тигр был настолько покрыт лодками, что даже брызгов воды не было видно.

Атмосфера усилилась!

Ван Чун смотрел вниз с высоких стен, его руки были за спиной, выражение его лица было спокойным, а глаза бесстрастным и. Все ждали приказа Ван Чуна.

Ван Чун ничего не говорил, только молча наблюдал, как все больше и больше арабов пересекают реку Тигр и высаживаются на восточном берегу. Пятьдесят тысяч, сто тысяч, сто пятьдесят тысяч… Когда число солдат на восточном берегу достигло д вухсот тысяч, глаза Ван Чуна вспыхнули, и он сразу же опустил руку.

— Атака! — по приказу Ван Чуна все ульи на стенах выстрелили, покрывая небо стрелами. В то же время несколько тысяч балли ст, которые еще не стреляли, внезапно изменили свои цели. Вместо того, чтобы целиться в арабских солдат на реке, они пове рнули вниз и прицелились в бесчисленное количество арабских солдат, взбирающихся по стенам.

Бузз!

Арабский солдат, лезущий вверх по стенам, внезапно увидел сверкающий баллистический болт, нацеленный на него, а также крупную форму баллисты позади него. Его глаза расширились, а его зрачки сжались. Беспрецедентное чувство кризиса охват ило его разум.

— Не хорошо! Бежим!

Арабский солдат был охвачен страхом и, не задумываясь, ослабил хватку и приготовился прыгнуть. Но прежде чем он смог э то сделать, в воздухе прогремел взрыв, и огромный баллистический болт вырвался вперед, словно дракон, выходящий из мо ря, стреляя прямо через плечо, с огромной силой, уносящей его вниз.

Сквелчсквелчсквелч! Баллистический болт пробил насквозь арабских солдат, взбирающихся по стенам, словно вертел кузнеч иков. Звук баллистических болтов, пробивающих плоть и кость, наполнил воздух.

Тудтудтуд!

Всего за несколько коротких мгновений двадцать с небольшим арабских солдат, пробитых баллистым болтом, начали падать с неба, как капли дождя. Толстые веревки яростно вздрогнули и взвизгнули, и тысячи арабских солдат упали с неба.

Армия баллист Су Ханьшаня сделала взрывной выход на поле битвы, убив пятнадцать-шестнадцать тысяч арабских солдат од ним залпом. Со времен битвы за Талас, где были использованы все баллистические болты, Су Ханьшань строго контролиров ал использование баллистических болтов.

До прибытия новой партии баллистических болтов десятки тысяч баллистических болтов, которые отремонтировал Чжан Шоу жи, были их единственным источником боеприпасов.

Однако для Великого Тана баллисты и ульи были только началом.

Румбл!

Пока арабы были в шоке, массивные и крепкие ворота Хорасана с треском распахнулись. Арабы ожидали, что это будет самая трудная часть битвы, но теперь это легко осуществилось. Но затем произошла еще более шокирующая вещь.

— Убью!

С оглушительным ревом десятки тысяч танских, хорасанских и мятежных солдат выбежали из ворот. Их глаза выпучились от ярости и убийственного намерения.

— Берегитесь! Займитесь формированием!

Арабские солдаты на восточном берегу впали в панику. С точки зрения боевой силы, арабы имели абсолютное преимущество. Шестьсот-семьсот тысяч солдат было более чем достаточно, чтобы победить разношерстные силы в городе. Никто не ожида л, что Великий Тан посмеет начать наступление.

— Нехорошо! — на противоположном берегу Три Титана Черного Сияния сразу же поморщились.

— Передайте мой приказ! Все солдаты, переправьтесь через реку как можно скорее! Мы не можем дать им ни единого шанса!

— Да!

Десять посыльных сразу же рассеялись, чтобы сообщить всем генералам об этом новом приказе. Но было слишком поздно. Б урный приток реки Тигр стал цепью, обернутой вокруг шеи арабской армии.

У арабов были сотни тысяч солдат, но солдат на западном берегу и на лодках нельзя было использовать в бою. Единственны ми, кто мог сражаться с Великим Таном, были двести тысяч солдат на восточном берегу. С точки зрения численности арабска я армия на восточном берегу не имела никаких преимуществ.

Атака в середине переправы!

Ван Чун посмотрел вниз со стен Хорасана, вокруг него выл ветер, а на губах у него была улыбка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1176. Битва, Три Титана Черного Сияния!**

С того момента, как Ван Чун увидел приток реки Тигр, он понял, что город будет гораздо сложнее атаковать, чем предполага лось. И под его командованием город мог проявить гораздо большую мощь, чем когда-либо при арабах.

Эти стены были намного крепче и их было еще труднее атаковать. В Таласе Ван Чуну даже нужно было построить две линии с тальных стен, чтобы отделить тибетцев и западных турок от арабов, но сейчас в этом не было необходимости. Эта река уже в ыполнила стратегические требования Ван Чуна, что позволило ему использовать тактику, называемую в военном искусстве «промежуточным переходом атаки».

Бум бум бум!

Воздух гудел, и кавалерия Ушана с катафрактами Асваран атаковали из ворот, неуклонно проносясь через арабские ряды. Вез де, где били их мечи и скимитары, арабы были брошены в хаос, подброшены в воздух, вспороты оружием и оставлены мертв ыми или ранеными. Арабское формирование распалось.

В то время как кавалерия Ушана и катафракты Асваран выступили в качестве Авангарда, другие солдаты Хорасана и повстан цы последовали за ними, нанося удары по арабам на восточном берегу.

И это было далеко не все. Ван Чун топнул ногой, немедленно выпустив в мир два своих мощных боевых ореола. Волны энерг ии коснулись ног арабских солдат, и в грохоте металла, по крайней мере, половина арабов почувствовала, как их боевые орео лы мерцают и качаются, а их сила падает.

Ореол Проклятья Поля Битвы!

Ореол Проклятья Генералов!

Выпустив эти боевые ореолы, Ван Чун немедленно снова топнул ногой, выпустив третий боевой ореол. Однако на этот раз его целью была кавалерия Ушана.

Ореол Сумеречного Жеребца!

Три Ореола Сумеречного Жеребца Ван Чуна присоединились к Кавалерии Ушана, и Кавалерия Ушана мгновенно превратилас ь в тигра с крыльями. Их скорость, сила и ловкость получили огромную прибавку. Румбл! Арабы уже не смогли остановить ат аку, и теперь их бросили в полный разгром.

— Ах! — закричал крупный арабский всадник, и его отбросило на десять с лишним метров в воздух от удара Кавалерии Ушана.

Пока он был в воздухе, его грудь прогнулась и все его органы разбились, что привело к его смерти. И подобные сцены проис ходили по всему полю битвы.

— Ублюдок!

На западном берегу реки Тигр Три Титана Черного Сияния были вынуждены наблюдать, как солдаты на восточном берегу бы ли полностью раздавлены, их трупы возвышались как горы, а их кровь текла по рекам. Эта картина приводила их в ярость.

— Все губернаторы, слушайте мой приказ! Немедленно выйдите и убейте эти остатки Хорасани и восточных неверных!

В порыве ветра огромные плащи, которые носили Три Титана, затрепетали на ветру, и они взлетели в воздух. От жестокого р жания воздух, казалось, прогнулся, оставляя шесть комплектов глубоких отпечатков копыт, плывущих в небе. Каким-то образ ом Три Титана Черного Сияния могли пересекать воздух, как если бы он был твердой землей.

Когда трое назгулов выехали на трех боевых лошадях в черной броне, на копытах их лошадей внезапно вспыхнуло черное пл амя, из-за чего они стали похожи на богов демонов апокалипсиса.

Кланг! Из-под Главы Черного Сияния вырвался массивный черный боевой ореол, и он первым пустился в атаку.

За ним быстро последовали двое других.

— Ха-ха. пора выходить! — хмыкнул Ван Чун.

Его волосы развевались на ветру. А волосы других — нет, потому что не достойны. Прежде чем его враги смогли атаковать, о н спрыгнул с высоких стен Хорасана и сразу же атаковал Трех Титанов Черного Сияния.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Ван Чун был так же быстр, как молния, и когда он бросился вперед, на его плечах появились иллюзорные изображения солнц, а и луны. Внезапно подул ветер, и весь воздух на поле битвы начал безумно вращаться вокруг Ван Чуна. Даже три боевых кон я Трех Титанов восприняли это, их тела закачались, а их положение в воздухе стало неустойчивым, почти заставляя их упасть с неба.

А ниже Ван Чуна кровь и энергия вырывались из тел арабской конницы и окутывали кровавым туманом Ван Чуна.

— Нехорошо!

Три Титана Черного Сияния скривились.

Бум! Черное копье толщиной с детскую руку ударило вперед, выпустив ударную волну, которая пронеслась по всему окружен ию и начала бороться с ужасающими поглощающими способностями Ван Чуна.

— Осторожно!

Когда Фади. Глава Черного Сияния, стабилизировался в воздухе, кто-то поблизости с тревогой крикнул ему. Фади поднял гол ову и сразу встревожился. Он мог видеть, что молодой командир династии Тан уже выздоровел, но Фади больше всего шокир овало то, что появилось три идентичных Ван Чуна. Даже челвоек с опытом Фади не мог определить, кто из них был настоящи м.

— Это невозможно! Что это за техника!

Фади поднял брови, в то время как его разум дрожал. Иллюзии не были какой-то исключительно высококлассной техникой, н о иллюзии, которые могли одурачить Великих Генералов, были невероятно редкими. Никогда за все годы своей кампании Фа ди не сталкивался с такой ситуацией.

— Убейте его!

После первого шока Три Титана быстро успокоились. Бум! Три копья выстрелили как одно, и три потока разрушительной энер гии вырвались из их тел и ударили в воздух. В тот момент даже ткань самого пространства, казалось, была пробита.

ПИФ-паф! Двое из Ван Чунов немедленно разлетелись на осколки, но в этот момент в воздухе раздался рев.

— Искусство Великого Разрушения!

— Коррозия черного сияния!

Два разрушительных и огромных потока золотой энергии столкнулись в воздухе. Бум! В мгновение ока Фади закричал, и отст упил на несколько сотен футов, пролетев от восточного берега до самого западного берега. Раздалась сильная ударная волн а. и боевой конь Фади чуть не упал. Вздохнув, он несколько раз покачнулся, прежде чем наконец сумел стабилизироваться.

При этом половина поля битвы затихла. На западном берегу реки Тигр сотни тысяч солдат в оцепенении уставились на то, чт о они только что увидели.

Белый Труп Империи Хулар был могущественным правителем, известным во всей империи, а Три Титана Черного Сияния был и даже более известными и могущественными, чем Хулар. Даже губернатор Востока Абу-Муслим был немного хуже в сравнен ии. Никто не ожидал, что Фади будет отброшен на несколько сотен футов одним ударом Ван Чуна. Он оказался гораздо слабее юного танца.

Эта группа арабских командиров действительно намного более грозная!

Ван Чун не стал преследовать своего врага. С тех пор, как он прорвался на уровень Великого Генерала, его сила взлетела, ка к ракета, и было очень мало экспертов, которые могли бы с ним сейчас сравниться, а тем более победить его. Даже Три Тита на Черного Сияния ему не были ровней. Тем не менее, они были высшими губернаторами Арабской Империи. Даже Ван Чуну б ыло бы очень трудно быстро избавиться от них.

— Ублюдок! Работайте вместе, чтобы убить его!

Когда Ван Чун шагнул вперед, загудел воздух, и он внезапно почувствовал опасность позади себя. Кровь Чёрного Сияния и Л езвие Чёрного Сияния, оба схватив свои могучие копья, атаковали Ван Чуна с двух совершенно разных направлений.

— Хахаха, вы хотите сразиться с ним? Чун-эр, я пришел помочь тебе!

В этот момент над головой раздался гулкий голос, а затем возникла невероятная и непреодолимая энергия, окутанная десят ками тысяч потоков ветра.

— Кто это?!

— Осторожно!

Имрон был явно шокирован этой ужасной энергией. Молодой командир был уже чрезвычайно грозным, но сила этого мастер, а боевых искусств оказалась еще выше. Не имея времени подумать, они сосредоточили все свои силы на человеке, находяще мся над ними.

С потрясающим грохотом столкнулись три разрушительные энергии. Но прежде чем последствия этой атаки улеглись, Ван Чу н ударил ладонью, совершив свою собственную атаку.

Бум! Бум! Бум!

Воздух взорвался, распространив заряд энергии на тысячи футов. На земле тысячи арабских кавалеристов были распылены е ще до того, как успели закричать.

Две фигуры отлетели как пушечные ядра назад.

— Нехорошо!

Имрон и Фирас немедленно выпустили свои мощные ореолы войны и сумели стабилизироваться, но оба стали ужасно бледны ми. Хотя им обоим удалось противостоять совместному нападению Ван Чуна и Старика Демонического Императора, они полу чили значительные внутренние повреждения.

— Эти ублюдки! Кажется, что разведка была правильной. В Хорасане есть несколько чрезвычайно грозных экспертов. Неудиви тельно, что даже кто-то столь могущественный, как Кутайба, умер от их рук. Но независимо от того, насколько они сильны, у них нет шансов уйти отсюда живыми.

— Слушайте мой приказ! Атакуйте!

Голоса Трех Титанов Черного Сияния эхом раздались по реке Тигр, и затем сами они снова вырвались вперед.

Бамбамбам! Один арабский губернатор за другим полетели через реку Тигр к Ван Чуну. Шесть, семь, восемь, девять… по край ней мере, двадцать арабских правителей и еще больше генералов атаковали Хорасан.

Когда эти высококлассные эксперты империи взлетели в воздух, чтобы атаковать вместе, созданный ими импульс мог опрок инуть горы и обратить вспять моря.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1177. Преимущество реки Тигр!**

— Ван Чун, я пришел, чтобы помочь вам!

В порыве ветра фигура взлетела со стен, как птица. Староста деревни Ушан с его тростью был чрезвычайно выдающимся. По еле Битвы за Талас Ван Чун вместе с другими генералами сумел помочь старосте деревни и старику-демоническому императ ору восстановить свою прежнюю силу.

— Искусство Восьми Конечных Разломов!

Почти в тот же момент Гао Сяньчжи обнажил свой меч и слетел со стен.

— Океанское Кольцо!

Воздух внезапно зазвучал с ревом океанских волн, и Чэн Цяньли спрыгнул со стен с Океанским кольцом в руке.

После убийства Зияда Ван Чун забрал его Океанское Кольцо. После того, как все опробовали его, они обнаружили, что Чэн Ця ньли обладает наибольшей совместимостью с Океанским Кольцом, поэтому его оставили ему. У Чэн Цяньли больше не было Верховного Бога Запустения, но с Океанским Кольцом он мог достичь уровня Великого Генерала.

Чтобы противостоять многим арабским губернаторам, бригадным генералам и другим генералам, Бахрам. Айбен и другие ли деры повстанцев также начали выходить из города. Вскоре после того, как началась эта битва, должна была начаться битва между Великими Генералами.

Воздух над восточным берегом реки Тигр быстро стал опасной зоной. По нему пронеслись мощные ударные волны, и стали р аздаваться звуки рева и столкновений. Различные виды боевых искусств и оружия блестели и ослепляли своим блеском. Чле ны каждой стороны работали вместе, чтобы защищаться и атаковать, и нельзя было определить, кто был лучше.

Итого!

Донеслось резкое ржание снизу. Арабский губернатор посмотрел вниз и мгновенно побледнел.

— Это плохо! Наши солдаты не могут продержаться!

Под высокими и внушительными стенами Хорасана бесчисленные солдаты Тана, Хорасана и повстанцы наносили ущерб араб ам, сражающихся на краях поля битвы.

Пока Три Титана Черного Сияния, Хулар и другие арабские правители сражались с войсками Ван Чуна, танцы, Хорасани и мят ежные солдаты под командованием Ли Сие, Цуй Пяоци и короля Гангке полностью окружили двести тысяч арабских солдат н, а восточном берегу и начали их полномасштабное истребление.

Тем временем солдаты продолжали выливаться из ворот Хорасана. Если это продолжится, двести тысяч солдат на восточно м берегу будут уничтожены задолго до окончания битвы между Великими Генералами.

Когда Три Титана Черного Сияния посмотрели вниз и увидели это зрелище, их зрачки сжались, а лица скривились в гримасе. Река Тигр на западном фланге Хорасана стала величайшей слабостью арабов.

— Отступаем! Все солдаты уходите! — в обычных условиях танские солдаты никогда бы не смогли окружить полную армию из с еми сотен тысяч солдат, но река Тигр говорила, что подкрепление арабов было крайне медленным. Таким образом, пятьсот т ысяч солдат на противоположном берегу были совершенно беспомощны и могли только наблюдать.

— Хммм! Ты думал об этом? Цуй Пяоци, Ли Сие. Король Гангке, слушайте мой приказ! Все солдаты, затяните круг и истребите, а рабов! — громко заявил Ван Чун. плывя в воздухе.

Всегда быть в курсе нынешней ситуации было необходимой чертой для генерала. Еще до начала битвы с тремя Титанами Чер ного Сияния Ван Чун уже все спланировал. К тому времени, когда арабы что-то заметили, Ван Чун закончил свои приготовлен ия. полностью окружив арабских солдат на восточном берегу.

По приказу Ван Чуна солдаты Тана, Хорасани и повстанцы начали закрывать сеть, немедленно нападая на арабов со всех сто рон.

Бах Бах бах! Арабская конница была вырублена, как сорняки. Независимо оттого, сколько они пытались, они не могли сопро тивляться.

Десять тысяч, тридцать тысяч, пятьдесят тысяч, семьдесят тысяч… Арабы разрушались гораздо быстрее, чем предполагалос ь. Это было частично потому, что атаки Тана были подготовлены и дисциплинированы, но также частично потому, что арабы находились в состоянии паники, не зная, откуда может произойти следующая атака.

Армия быстро рушилась. В воздухе, где происходило сражение на высшем уровне, арабы могли сражаться на равных с Велик им Таном, и у них даже было небольшое преимущество, но на земле все было совершенно иначе.

— Убейте солдат, окружающих их! Откройте путь для наших солдат!

Бум! Черный шар энергии врезался, как метеор, в группу солдат, после чего последовало еще несколько взрывов. В одно мгн овение разбитые конечности и тела солдат-повстанцев полетели в небо.

Фади, глава Чёрного Сияния ступил на землю первым, а Хулар и другие арабские правители приземлились рядом. Все они на пали на армию коалиции Тана.

С помощью губернаторов арабы смогли быстро открыть путь к берегу, после чего солдаты начали прыгать на лодки и отступ ать обратно на западный берег.

— Идите! Торопитесь!

Арабский всадник в панике ворвался в ледяную речную воду, сел на лодку и погреб к западному берегу. Позади все больше и больше арабских солдат вливалось в разрыв, и убегали на запад.

— Назад! Отступайте как можно быстрее!

Армия находилась в состоянии полного беспорядка.

— Фарс, Гумадан. возглавь свои армии и прикрывай отступление! Не дай Тану пройти! — внезапно позвал двух губернаторов Ху лар в черных доспехах, но еще до того, как закончил…

Бум!

Из открытых ворот Хорасана внезапно показалось массивное драконье знамя, а под этим знаменем стал мускулистый г иг ан т. За ним выходили армия за армией. Все они с непреодолимой аурой направлялись в сторону арабских солдат.

Божественная Военная Армия. Армия Драконьих Жеребцов. Армия Божественной Тюрьмы. Лазурная Боевая Армия. Кавалери я Тунло… одна армия Тана высшего класса за другой выходили на поле битвы. Кланг! Солдат Божественной Военной Армии у дарил своим мечом, разрубив арабского всадника надвое, прежде чем тот успел среагировать, а затем второй, третий…

В тот момент, когда Тан мобилизовал свои элитные армии, арабские солдаты начали падать, как мухи: солдаты Тана пожина ли их жизни, как стебли пшеницы.

Бесчисленные всадники бросились их останавливать, но они выглядели как муравьи, пытающиеся встряхнуть дерево. Едва о ни бросились вперед, как их разрубили, а их тела упали на землю. Пять тысяч, шесть тысяч, восемь тысяч, десять тысяч…

Хотя Армия Божественной Тюрьмы, Божественная Военная Армия и Армия Драконьих Жеребцов не сражались верхом, они пр одвигались намного быстрее, чем кавалерия.

— Аааах!

Крики наполнили воздух, и арабские солдаты, взятые изнутри империи, впервые ощутили мощь танских элитных воинов. Псих ологический удар этого нападения был просто непревзойденным.

Арабы уже оказались в невероятном положении, и теперь, когда охранник в черной броне привел элитные танские армии в бо й. это стало катастрофой после катастрофы. Не было никакой надежды переломить ход этой битвы.

— Солдаты, отступайте на полной скорости!

При виде этого Хулар стиснул зубы. Отказавшись от полного сохранения своей армии, он приказал всем своим солдатам уйти как можно быстрее.

Буууум!

Рога трубили с противоположного берега, сигнализируя об отступлении.

Звук рогов заставил солдат Тана, Хорасани и повстанцев удвоить штурм.

Тудтудтуд! Один бледный труп за другим падал на землю. Всего за несколько коротких мгновений сто десять тысяч из первы х двухсот тысяч арабских солдат были убиты, и объединенная армия Тана продолжала наступать со всех сторон, казалось бы, бесконечней потоком.

Пространство становилось все меньше и меньше, и даже лодки не успевали переправить всю арабскую конницу. В заключени е…

Всплеск! Всплеск!

Арабский всадник, у которого не было другого выбора, погрузился со своей лошадью в холодные и быстрые воды реки Тигр и был сметен вниз по течению. Затем последовали второй, третий и четвертый, а затем тысячи арабских всадников начали пр ыгать в реку.

У солдата, прыгнувшего в реку, был шанс умереть, но был и довольно большой шанс выжить. Напротив, оставаться на берегу вместе с Танцами и Хорасани означало верную смерть.

Пять тысяч, шесть тысяч, семь тысяч… все больше и больше солдат прыгали в реку. Некоторые из них поплыли на противопо ложный берег, но еще больше снесло вниз по течению. Всего за несколько минут все арабские солдаты на восточном берегу либо прыгнули в реку, либо сели в лодки. Тем временем Три Титана Чёрного Сияния, Хулар и арабские правители и генералы выстрелили в небо или пересекли поверхность реки, чтобы достичь противоположного берега.

— Давайте остановимся здесь!

На определенном расстоянии от берега Ван Чун махнул рукой и приказал своим солдатам остановиться. Река Тигр была обою доострым мечом. Его можно было использовать для борьбы с арабами, но она была также оковами для династии Тан. К счаст ью, Тан занял выгодную позицию в этой области. Те, кому нужно было выйти из тупика, были арабы, а не танцы.

— Отступаем!

После приказа все солдаты отступили в Хорасан, оставив за собой усеянное трупами поле битвы на восточном берегу реки Ти гр-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1178. Готовьтесь, еще одна битва!**

— Милорд, что нам делать? Бесчисленные арабские солдаты в ужасе выходили из ледяной реки. На берегу лицо Хулара было н аполнено сопротивлением. Он повернулся к Главе Чёрного Сияния Фади.

— Нет времени! — мрачно сказал Фади.

Он взглянул на небо, где сквозь плотные облака просачивался только тусклый свет. В какой-то момент наступили сумерки. В этих обстоятельствах, независимо от того, насколько не хотел Фади, он должен был остановить битву и дождаться завтрашне го дня, чтобы возобновить ее.

— Разве армия Джалиля еще не прибыла? — повернулся Фади к генералу, стоящему за его спиной.

Арабский генерал опустил голову и сообщил:

— Милорд, лорд Джалил старается прибыть как можно быстрее, но погода холодная, а стальные мосты для переправы через р еку чрезвычайно тяжелые, поэтому они замедлились. Вероятно, они прибудут до завтрашнего утра.

В глазах Фади мелькнула ярость. Аравия мобилизовала почти всю империю для штурма этого города, подготовив гораздо бо льше, чем предполагалось.

В первоначальной стратегии у арабов было много длинных стальных мостов, чтобы пересечь реку. Но Фади считал, что благо даря его лодкам не нужно было ждать прибытия этих тяжелых мостов.

Фади никак не предполагал, что это решение будет дорого стоить его армии.

— Прикажи Джалилу ускорить свой марш! Завтра на рассвете мне лучше увидеть эти стальные мосты! — приказал Фади.

— Этот генерал пойдет! — поклонился генерал.

— Кроме того, Хулар, напиши письмо Его Величеству. Скажи ему, что у нас недостаточно солдат высшего класса, и что я надею сь, что Его Величество может послать больше Великих Генералов, чтобы полностью победить Тан. Кроме того, если есть шан с, пусть Его Величество отправит губернатора Ансари для помощи армии в Хорасане! — сказал Фади.

Бузз!

Хулар вздрогнул от имени Ансари, и его глаза расширились. В Аравийской Империи репутация Ансари была похожа на полуде иное солнце, и даже по сравнению с Кутайбой ему не хватало лишь немного. В свое время Ансари и Кутайба были провозглаш ены двумя героями Аравии, но позже, в борьбе за звание Бога Войны Аравии. Ансари проиграл Кутайбе. В момент ярости он у волился из армии.

В то время как Кутайба провел все эти годы в кампаниях по всему миру и погрузился в экстаз завоеваний. Ансари сосредоточ ил все свое внимание на совершенствовании, чтобы однажды победить Кутайбу и смыть свой позор.

После стольких лет горького совершенствования стали ходить слухи, что силы Ансари уже превзошли силы Кутайбы. Кто-то д аже однажды ходил навестить Ансари, но один взгляд губернатора заставил его тело дрожать и лишил его желания сражать ся.

Если бы это были обычные слухи, никого бы это не волновало, но тот, кто сделал это заявление, был арабским губернатором. Как только это стало известно, новость вызвала ударные волны в империи.

Но у Ансари был жестокий характер, даже более жестокий, чем у Кутайбы, и были даже времена, когда он думал о нападении на своих собственных союзников. Почти никто в империи не хотел иметь много общего с Ансари.

Кровь Черного Сияния, Фирас, внезапно сказал:

— Правильно, есть и губернатор смерти южной зоны боевых действий. Адил. Пусть он тоже придет. Больше солдат не нужно. И х одних будет достаточно.

— Но, Милорд, лорд Адил в настоящее время подавляет народ юга Вадиля и восстание крестьян, и времени у него больше ни н, а что не остается. — голос Хулара был окрашен нерешительностью.

Хотя Аравия была могущественной, у нее было много врагов, которых нужно было подавлять. Чем больше стран завоевано, т ем больше будет сопротивление. По этой же причине Аравия не смогла мобилизовать всех своих губернаторов одновременн о. Враги, граничащие с Аравией, были не такими сильными, как те. что граничат с Великим Таном, но их было намного больш е. По этой же причине Аравия держала так много солдат в разных местах.

Адил был могущественным, но место, за которое он отвечал, также было чрезвычайно важным. Он не мог быть опрометчиво переведен сюда.

— Если его не будет всего десять дней, не должно возникнуть много проблем. И кроме того, разве южное племя сильнее, чем двести тысяч солдат в Хорасане? — строго сказал Фирас.

— Эта… — Хулар молча опустил голову. Угроза с востока была намного выше, чем от любой другой фракции на границе Арави и. возможно, даже больше, чем все они вместе взятые.

Кроме того, хотя у Тана было всего двести тысяч солдат, и их армия была не слишком большой, все видели силу, которую они демонстрировали. Битва только началась, но арабы уже потеряли двести тысяч солдат. Никакая другая фракция на границах Аравии не могла совершить такой подвиг.

— Понял! Я сделаю это! — сурово сказал Хулар.

Три Титана Черного Сияния перечислили имена еще десяти арабских правителей. Хулар отметил каждого из них, и через неск олько мгновений арабский охотничий сокол поднялся в воздух и полетел к Багдаду.

— Хулар. передайте мой приказ! Завтра, когда прибудут стальные мосты, немедленно начните штурм через реку. Убейте каждо го Танца и Хорасани в городе!

— Да!

С наступлением темноты Хорасан начал успокаиваться. Погода становилась все холоднее и холоднее, и никто не заметил, что на крутых стенах Хорасана медленно формируется тонкий слой льда. Теперь стало еще холоднее, чем на рассвете.

Однако Хорасан был ярко освещен и кишел людьми. Тан принес небольшую жертву ради огромной победы, но битва была да лека от завершения.

— Лорд-покровитель, что нам делать дальше? Хотя арабы ушли, их потери далеки от серьезных. — из угла зала произнес Си Юан ьцин. серьезно глядя на Ван Чуна.

— И исходя из того, как обычно сражались арабы, после их проигрыша в сегодняшней битве они будут еще более подготовлен ы к следующему нападению, и оно будет еще более жестоким. Не только это, я боюсь, что они соберут еще больше экспертов -и солдат. В конце концов. Багдад не так уж далеко. — Чэн Цяньли также высказал свое мнение. Выражение его лица было очен ь серьезным.

Это было не первое их столкновение с арабами. В битве за Талас они думали, что победили арабов, но оказалось, что у арабов был бесконечный поток подкреплений, одна волна за другой, каждая сильнее предыдущей.

Кроме того, первоначально предполагалось, что в Хорасан прибывало больше повстанческих солдат, чтобы помочь нам., но я узнал, что все повстанческие армии на границе Аравии в последнее время жестоко подавлены. Я чувствую, что Аравия в наст оящее время думает о возможности мобилизовать еще больше своих пограничных армий, чтобы прийти и разобраться с нам и. Аравия и халиф, вероятно, начали считать нас смертельной опасностью. — строго сказал Бахрам.

— Имея всего двести тысяч солдат, мы не сможем противостоять всей Аравии! Генерал, без подкрепления Великого Тана, мы не сможем удержаться. Вы действительно планируете защититься от следующего нападения? — Бахрам повернулся к Ван Чун у. Его глаза были очень обеспокоены.

Великий Тан был слишком далеко от Хорасана. Ван Чун уже сообщил ему, что подкрепление Великого Тана не прибудет так б ыстро. И все же Ван Чун не только несколько раз заявлял, что они будут противостоять нападению арабов, он делал это с пол ной уверенностью.

Но Бахрам действительно не мог понять, на чем основывал свой вывод Ван Чун. Первоначально он считал, что Ван Чун прост о проявляет осторожность и скрывает от него свой план, но не ожидал, что даже Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли об этом ничего н е знали.

Бузз!

Все, кто нахдился в зале, повернулись к Ван Чуну, даже страж в черной броне. Все смотрели на Ван Чуна, доверяя ему и веря в него.

К настоящему времени Ван Чун стал их основой. Даже Гао Сяньчжи, Генеральный Защитник Аньси. неосознанно оказывал бо льшое доверие Ван Чуну.

— Ха-ха, я уже обо всем позаботился. Вы поймете завтра на рассвете. — слабо усмехнулся Ван Чун.

Присутствующие в комнате казались ошеломленными словами Ван Чуна.

За городом было много арабских солдат и Великих Генералов, и даже удержать их сегодня было крайне сложно. И все же Ван Чун заявил, что с арабами будет покончено на рассвете. Это было просто невероятно.

Если бы кто-то другой сказал это, его бы посчитали сумасшедшим, но даже если бы Ван Чун сказал что-то еще более абсурдн ое, все бы поверили, что Ван Чун был серьезен.

Совещание быстро закончилось. Их доверие к Ван Чуну означало, что, узнав, что он уже все устроил, они больше не допрашив ал и его. Прошло время, и температура продолжала падать. Хотя обе стороны прекратили борьбу, обе стороны реки Тигр толь ко стали более напряженными.

В юго-восточной части Хорасана стоял купольный и роскошный зал, слабо освещенный одним фонарем. Внутри был Ван Чун. Он неподвижно сидел, скрестив ноги. Хорасан был спокоен, и не было никаких звуков, кроме стремительного движения реки Тигр и ржания лошадей.

Время шло, хотя Ван Чун ничего не видел перед собой, он чувствовал, что все глаза города молча наблюдают за ним, ожидая его действий.

Но мало кто знал, что Ван Чун тоже чего-то ждал.

БонгБонгБонг!

Пока он думал, в его дверь постучали.

— Войдите. — глубоко вздохнув, Ван Чун очнулся от своего оцепенения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1179. Знамение, маленький ледниковый период!**

Дверь открылась, и снаружи вошел Чжан Шоужи, одетый в серое.

— Лорд Маркиз, назначенное время пришло. Ваш заказ выполнен.

После нескольких минут молчания Ван Чун кивнул.

— Делай все по плану.

Вне зависимости от того, произошло ли это событие вовремя, Ван Чун должен был полностью подготовиться. И время было б лизко. Если инцидент действительно произойдет, и он не будет должным образом подготовлен, может произойти несчастный случай.

— Понятно. Этот старик пойдет и сделает это.

Чжан Шоужи кивнул и быстро удалился. Несколько мгновений спустя шум нарушил спокойствие Хорасана.

Несколько сотен тысяч арабских солдат, расположившихся на другой стороне реки, не произвели ни единого шума. В эту хол одную ночь боевые кони выдыхали белый пар. Погода продолжала становиться холоднее. Эта зима была намного холоднее, чем предыдущие зимы, но для арабских солдат, хорошо обученных и разбирающихся в боевых искусствах, она была терпимо й.

Хотя холодный воздух был тяжел, ярость сотен тысяч арабских солдат была еще тяжелее. В самом начале арабского лагеря с обрались все арабские командиры, уставившись на могучие стены Хорасана. Для армии не было ничего важного, кроме как п рорвать город и убить каждого Танца, Хорасани и мятежника.

Взрыв!

Внезапно из Хорасана разразился шум, привлекший всеобщее внимание.

— В чем дело? — Глава Чёрного Сияния Фади поднял голову и посмотрел на Хорасан.

— Милорд, может Тан собирается атаковать? — сказал адьютант.

— Невозможно! — прежде чем заместитель смог закончить, Фирас, Кровь Черного Сияния, покачал головой и отверг это мнени е.

— У этих Танцев и Хорасани просто нет нужного количества солдат, чтобы начать наступление. Более того, если они нападут, р ека Тигр станет для них огромным барьером. Атака будет самоубийственной.

— Но что они тогда делают? — сказал Белый Труп Империи Хулар. Его лицо было взволновано.

Деятельность в Хорасане была слишком странной. С точки зрения арабов, город был ярко освещен факелами и фонарями, и в се же городские ворота оставались закрытыми, не показывая никаких признаков, что они откроются.

Прошло время. Все солдаты были на страже, готовые справиться с любой неожиданной ситуацией. И. кроме яркого освещени я, Хорасан остался неизменным. Даже шум быстро исчез.

— Что они замышляют? — пробормотал про себя арабский генерал. Его слова выражали мысли в голове у всех остальных.

Даже могущественные правители, такие как Фади, Фирас и Хулар, были озадачены тем, что именно замышляет Тан. Если Тан не готовил атаку, тогда для чего весь шум?

— Передайте мой приказ! Усильте охранников, но пусть остальные солдаты отдыхают. Приготовьтесь к битве при первом луче солнца! — приказ Фади был быстро доставлен всей армии.

В Хорасане все успокоилось.

Ван Чун оставался неподвижным в своей комнате. Прошли часы, но событие, которого ждал Ван Чун, так и не состоялось. Кро ме температуры погружения, в Хорасане не было ничего странного.

В полночь брови Ван Чуна начали складываться.

Невозможно! Я просчитался? Может ли это событие не произойти?!

Лицо Ван Чуна было спокойным, но его мысли постепенно становились неловкими. Если бы все пошло так, как ожидалось, то ожидаемое событие уже должно было произойти, но Ван Чун не мог видеть никаких признаков его появления.

Его реинкарнация привела к массовым изменениям многих событий в мире. Король Сун не был понижен в должности, юго-за пад не был потерян, и битва при Таласе обернулась не только поражением, но и огромной победой. Все эти вещи отличались от его воспоминаний. Был ли этот инцидент также полностью изменен из-за его вмешательства?

Ван Чун хмурился все сильнее и сильнее. Если это событие исчезнет из-за его вмешательства, то на рассвете Тану придется с толкнуться с сотнями тысяч солдат, многочисленными правителями и генералами, а также подкреплением, идущим в тылу. К ак сказал Бахрам, противостояние целой империи только региональными силами приведет к битве беспрецедентной жестоко сти с очень малым шансом на победу.

Когда эти мысли промелькнули в его голове. Ван Чун невольно разозлился и встревожился. Он почти подсознательно взял ч ашку чая со стола и приготовился сделать глоток.

Но едва он поднес ее к губам, как услышал едва слышный треск. И все же в его ушах этот звук был похож на раскат грома.

Глаза Ван Чуна расширились, и он повернулся, чтобы посмотреть. То, что он увидел, было просто ошеломляющим. Тонкий ело й льда быстро полз по поверхности чая. и он быстро леденел.

Хуут! Порыв холодного ветра задул через слегка приоткрытую дверь, и там. чего касался ветер, начинал образовываться бе лый лед. Даже чайная чашка в руке Ван Чуна покрылась тонкими пятнами льда.

— Ах! — крики тревоги можно было услышать в темноте, но они быстро исчезли.

— Оно настало! — разум Ван Чуна дрогнул в понимании, и он внезапно подошел к двери и толкнул ее.

Бум!

Он почувствовал, что идет в совершенно другой мир, мир бесконечного ветра и снега. Тело Ван Чуна было немедленно покры то слоем снега, даже его волосы и нос. Снаружи пламя кипело и горело. Ван Чун попросил Чжана Шоужи. Банахана и всех ма стеров, которые следовали за армией, зажечь много пламени по всему Хорасану. Печи по всему городу в настоящее время из вергали густой дым в небо.

Тепло, излучаемое этими печами и кострами, повысило температуру Хорасана в ночное время, но теперь все это пламя, казал ось. было подавлено. Даже пламя в печах потускнело.

Вуууш! Прилетел еще один порыв ледяного ветра, и в десяти шагах от Ван Чуна печь погасла и замерзла. Пылающая металли ческая печь быстро остыла, а затем на ней образовался белый слой снега. Одна печь, две печи, три печи… В тот момент, когд, а Ван Чун вышел из своей комнаты, несколько печей были уже погашены.

Потребовалось всего несколько секунд, чтобы температура упала на десять с небольшим градусов, и она продолжала падать с удивительной скоростью. Повсюду, куда смотрел Ван Чун, слой белого льда окутывал мир. и воющий ветер ослеплял глаза.

Итого!

Ван Чун вдруг услышал ржание лошадей и вопли солдат. Арабский лагерь на другом берегу был в хаосе.

— Ван Чун, здесь! — в его ухе раздался знакомый голос, и Гао Сяньчжи вышел из метели.

— Погода стала странной. Температура быстро падает! Такая погода очень плоха для нас! — Чэн Цяньли, Си Юаньцин и Лу Ший и следовали за ним.

— Какая большая метель! Подойдя, мы увидели, что на стенах уже образовался лед. Генерал-покровитель, что нам делать? — сп росил Чэн Цяньли.

Эта метель пришла слишком внезапно: температура быстро упала и продолжала падать. Даже Чэн Цяньли почувствовал, что что-то не так, не говоря уже о других.

Температура падала слишком быстро, и не на один-два градуса, а на десять с небольшим градусов. Если это продолжится, об ычные солдаты не смогут этого вынести.

— Ха-ха, не о чем беспокоиться. Я уже готов к этому. Понижение температуры — это счастье, а не катастрофа!

К их удивлению, Ван Чун не проявлял особого беспокойства и был рад услышать эту новость. Внезапно он посмотрел в темно ту с глубоким выражением в глазах. Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и другие сначала были удивлены и подсознательно проследил и за его взглядом. Когда они увидели то, на что смотрел Ван Чун, каждый вздрогнул от пришедшей догадки

— Метель!

По общему признанию это было проблемой для династии Тан, сасанидов и мятежников в городе, но для открытой арабской, а рмии это обернулось просто катастрофой.

В этот момент все наконец поняли.

— … Итак, Ван Чун. это был тот шанс, о котором вы говорили? — Гао Сяньчжи стоял рядом с Ван Чуном, наблюдая, как метель о пустошают землю.

— М-м.

Ван Чун кивнул. Вьюга, которой он ждал, наконец-то наступила, поэтому не было необходимости скрывать этого.

Маленький Ледниковый период!

Эта мысль внезапно появилась в голове Ван Чуна, и он уставился на огромную метель. Никто, кроме него самого, даже Гао С яньчжи или Бахрам, не понимали, что символизирует эта метель.

Это была не обычная метель и не обычная зима. «За смертью страны всегда стоит злодей». Всегда будут предзнаменования и явления, предвещающие грядущее бедствие. Черная коррозия солнца, которую он видел на небесах Таласа, стала началом этого бедствия.

И эта крупная метель была первым последствием, прежде чем это бедствие наконец вышло на сцену.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1180. Маленький Ледниковый период, Вторжение!**

В течение следующих двух-трех лет после снежной бури, с севера обрушится беспрецедентная холодная волна, начавшая бесп рецедентно горькую зиму.

Это была ужасно безжалостная зима, которая случалась каждые несколько сотен лет. Она не будет длиться два или три меся ца, даже пять или шесть месяцев. Скорее, она продлится не менее десяти месяцев.

За пределами Великого Тана вся трава и деревья замерзнут, а сотни тысяч голов скота погибнут, и лишь один из ста сможет выжить в такую зиму.

И именно эта горькая зима привела к еще большей катастрофе, а также череде темных и бурных событий.

Эта последовательность событий упоминалась в истории как маленький ледниковый период.

Никто, кроме тех, кто испытал это, не мог понять, насколько суровой была эта зима.

Каклак!

Температура снова упала. Все, кто находился у двери в комнату Ван Чуна. могли слышать сильный треск. Звук еще одного тол стого слоя льда, образующегося на стенах Хорасана, встревожил всех, кто это слышал.

Ван Чун неожиданно повернул голову и сказал Гао Сяньчжи:

— Лорд-покровитель, температура очень быстро падает. Вы должны отвести всех солдат армии протектората Анси в подземны е пещеры и подвалы.

— Чего?

Все были ошеломлены словами Ван Чуна. Он даже подготовил подземные пещеры и подвалы? Но Ван Чун никогда не упомин ал их раньше.

— Я уже обо всем позаботился. — небрежно сказал Ван Чун генералам Анси. — Если бы Милорд не пришел, Цун Цзыань уже сооб щил бы вам. Кроме того. Банахан, король Гангке и Цуй Пяоци доставили солдатам шерстяную и хлопчатобумажную одежду. В ам тоже стоит войти в пещеры и подвалы. Температура там будет намного выше, чем здесь.

Чэн Цяньли, Си Юаньцин, Лу Шийи и другие генералы Анси уставились в безмолвном шоке. Даже Гао Сяньчжи выглядел дово льно удивленным.

Никто не мог предсказать такую суровую зиму, поэтому Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и друг ие пришли так быстро к Ван Чуну. Но они не ожидали, что, в то время как они думали о том. как справиться с этой зимой. Ван Чун уже обо всем позаботился.

-… Кроме того, Бахрам, вероятно, уже послал своих людей, чтобы сообщить простым людям города. Эта зима будет гораздо более страшной, чем любой из нас может представить, и гораздо более ужасающей, чем-то, что мы можем видеть сейчас, и о на продлится долго. — гораздо дольше. Все начинается сейчас! — торжественно сказал Ван Чун.

Гао Сяньчжи. Чэн Цяньли и другие генералы Анси потеряли дар речи. Мудрецы прошлого могли решить победу благодаря пл анам. сделанным на тысячу ли, но Ван Чун уже превзошел их. Теперь все они испытывали необычайное уважение к Ван Чуну. Это было похоже на то, что перед ними стоял не человек, а непостижимый бог.

Гао Сяньчжи и его офицеры быстро отошли, и приказы Ван Чуна были быстро выполнены. Вой метели становился все громче и громче, заглушая весь другой шум в мире. И среди этого бушующего шторма город Хорасан стал ненормально тихим.

— Лорд Маркиз! — некоторое время спустя из метели донесся голос. Ли Сие, Цуй Пяоци, Цун Цзыань. король Ганке и Су Ханьша нь быстро появились рядом. За это время температура снова упала.

Волосы, бороды, плечи и руки этой группы были покрыты толстым слоем снега. Температура сейчас упала до -40. Даже Ли Си е и Су Ханьшань начинали чувствовать холод, не говоря уже о других.

Период Цзи1 был. когда температура понизилась больше всего, и был также самым холодным периодом дня.

Рядовые солдаты не могли устоять перед такой суровой зимой. Хотя они могли также производить Звездную Энергию, урове нь Звездной Энергии не мог долго сопротивляться такого рода холоду.

Все обычные солдаты надели свои шерстяные одежды или хлопковые куртки и ушли в подвалы. Единственными, кто еще мог передвигаться по земле, были элитные воины.

— … Все солдаты собраны и ждут вашего приказа. Лорд Маркиз, когда мы нападем?

Ли Сие выпрямился, его тело напоминало миниатюрную гору, его глаза были наполнены убийственным намерением.

Солдаты были обучены в течение одной тысячи дней, чтобы их можно было использовать в одно мгновение. Эта метель была просто беспрецедентной, и каждый должен был скрыться от ее гнева. Но это была также отличная возможность для армии. И скусство войны подчеркивало время, погоду, местность и умы людей. Это был принцип, который Ван Чун постоянно подчерки вал. и эта внезапная метель была, несомненно, отличным шансом напасть на арабов.

Слова Ли Сие заставили Цуна Цзыаня, Су Ханьшаня. Хуан Ботяна и короля Гангке повернуться к Ван Чуну. ожидая его приказо в. И пока они ждали, вокруг, казалось, стало еще тише. Панические крики арабов по другую сторону высоких стен были отчет ливо слышны, даже метель не могла их подавить.

Арабы были слишком небрежны. Эта резкая метель оставила их совершенно ошеломленными. Было ясно, что армия из сотен тысяч человек не подготовилась к этому, и их панические крики стали лучшим доказательством.

Согласно приказу Ван Чуна. генералы собрали отряд лучших воинов, которые могли быть развернуты в любое время. Воспол ьзовавшись этой крайне редкой погодой, они могли нанести огромной арабской армии смертельный удар.

— Спешить некуда. — к их удивлению. Ван Чун махнул рукой и отклонил предложение.

— Подождите немного. Сейчас не время выходить. — эти слова полностью отличались от того, что они ожидали, и все они были ошарашены.

— Но. Лорд Маркиз, из того, что мы можем видеть, из-за этой метели арабы могут отступить. Если мы не поедем сейчас, мы м ожем упустить эту возможность и быть вынужденными наблюдать, как они убегают. — сказал Цун Цзи-ань, и на его лице возн икло выражение крайней неохоты.

Обязанность генерала состояла в том, чтобы сражаться, и, если они не воспользуются этой возможностью, чтобы иметь дело с арабами сейчас, и зима пройдет, они вернутся назад. Когда это время настанет, у Великого Тана не будет возможности побе дить их.

Хотя Су Ханьшань и Цуй Пяоци ничего не сказали, у них обоих были одинаково сомневающиеся выражения в глазах. Скорост ь была первостепенной в войне, и чем больше они задерживались, тем больше арабов убегало.

— Это не так просто. Арабы не смогут сбежать! — глаза Ван Чуна были сосредоточены и отточены, каждое его движение источа ло абсолютную уверенность, как будто ничто в мире не могло избежать его хватки.

— Метели разрушат все к западу от Хорасана, и, если земля будет заморожена, даже если они захотят бежать, они не смогут пр одвинуться очень далеко. Армия из шести-семи сотен тысяч солдат не может двигаться очень быстро, и чем больше времени проходит, тем больше у них жертв, и тем слабее становится их способность к сопротивлению, и тем больше их формирование падает в хаос. Тог да и настанет лучший момент для удара!

Все были поражены словами Ван Чуна.

— Этот генерал пойдет! — офицеры быстро поклонились в знак согласия. Искусство войны заключалось в том. чтобы смешиват ь ложное с реальным, и в этом аспекте все они были намного хуже Ван Чуна.

Группа Ли Сие быстро ушла, оставив Ван Чуна одного, и он стал молча ждать.

Прошло время. Пока Хорасан молчал, в темноте арабский лагерь находился в состоянии полного беспорядка.

— Милорд, эта метель слишком велика, а температура слишком быстро упала и слишком низка. Солдаты не могут этого вынес ти!

— Все припасы, которые мы привезли с собой, замерзли. Боевые кони стали жесткими и онемевшими, и на них начинает образ овываться лед!

— Милорд, мы не можем держаться!

Арабские генералы ревели в панике и смятении, но метель заглушала и подавляла их голоса. Эта буря пришла слишком быст ро и внезапно, застигнув всех врасплох.

Впереди всей армии Три Титана Черного Сияния стояли рядом. Они излучали невидимый энергетический барьер, который отр ажал весь ветер и холод. Трое полководца молчали, и. хотя они пытались выглядеть как можно спокойнее, мрак и смятение в глубине их глаз раскрывали их истинные чувства.

Как это могло случиться?

Когда Фади посмотрел на внушительный город напротив них, его глаза вспыхнули, а сердце было в смятении.

Все, что им нужно было сделать, это подождать до рассвета, чтобы разбить город подавляющей силой и забрать его у этих не верных. Но эта беспрецедентная метель полностью расстроила его планы.

Жесткий ветер и резкие перепады температуры привели его армию в хаос, и он потерял все свое былое величие. Сон лошадей и панические крики солдат наполнили их уши и заставили сердца троих полководцев кровоточить. Выражения их лиц стали е ще более неприглядными.

— Милорд, мы просим отступить!

— Милорд, мы просим отступить!

Это было чрезвычайное положение. Если это продолжится, а они не отступят, вся армия будет уничтожена.

Бузз!

Все трое стояли неподвижно, глядя на город, тоже охваченный метелью, но настолько тихий, что казался мертвым. Бесчисле иные мысли проносились в их умах.

— Хулар, мы можем попытаться напасть на город? — неожиданно сказал Фади. В его голосе звучала надежда.

— Милорд, это невозможно! Я уже отправил людей попробовать, но Хорасан заключен в толстый лед. Наши веревки не могут п робить его. Более того, даже веревки замерзли, и мы больше не можем их разматывать. Атаковать город невозможно. Наш е динственный вариант — отступить в Шандар, — сказал Хулар с огромным соажлением.

Как Хулар не мог понять, о чем думали Три Титана? Температура продолжала стремительно падать. Палаток было просто нед остаточно, чтобы противостоять такой морозной погоде. Арабы продумали все непредвиденные обстоятельства в своей стра тегии, за исключением этой суровой зимы.

Только укрывшись в домах и зданиях города, можно едва устоять перед этим резким холодом. В противном случае армия из более чем шести сотен тысяч солдат будет разбита без боя, получив беспрецедентную рану. В этот момент ближайшим городо м был Хорасан. Но толстый слой льда, окруживший Хорасан, стал естественным барьером, который трудно преодолеть, и это даже не учитывало армию коалиции из двухсот тысяч внутри города. Никто не знал, предсказал ли это противник, лежа в зас аде, или нет.

С другой стороны было слишком тихо, слишком ненормально!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1181. Погоня в метель!**

Холод!

Нежелание!

Борьба!

Успех был так близко, и все же они действительно должны были отступить?

— Отступаем!

Когда метель усилилась, а температура продолжила падать, приказ отступить наконец раздался из уст Фади. Румбл! По прика зу Трех Титанов Черного Сияния армия немедленно начала отходить на запад.

Они начали уходить!

Ван Чун, стоя в метели, закрыв глаза, почувствовал, что происходит. Сквозь воющий ветер он слышал, что арабы стали издав ать гораздо больше шума. Подождав некоторое время, арабы наконец отказались от своих амбиций и уступили этой холодно й зиме, предшествовавшей Малому Ледниковому Периоду.

Сила Человека была просто слишком мала и незначительна перед мощью природы!

Ржание на западе стихло. Ван Чун молча подумал, но все равно не дал приказа атаковать.

Температура падала, и отступать среди темноты и бушующей метели было гораздо труднее, чем могли себе представить араб ы.

— Готовься!

Когда метель стала самой сильной, а температура — самой низкой, Ван Чун наконец поднял голову, глядя на заснеженное неб о.

— Мы можем отправляться!

Бум!

По приказу Ван Чуна группа элитных солдат прошла сквозь метель и вышла из западных ворот Хорасана.

Всплеск! Обжигающая горячая вода полилась на толстые слои льда, и как только лед растаял, произошел мощный взрыв, и з аледеневшие ворота Хорасана снова открылись.

Итого! Солдаты немедленно выехали, а их лошади заржали.

Ван Чун сам ехал из Хорасана, как острая стрела. Бззз! Когда он появился за пределами Хорасана, он почувствовал, что вступ ает в совершенно новый мир. Хотя Ван Чун мысленно подготовился, он не мог не дрожать от шока.

В Хорасане уже было очень холодно, но только когда Ван Чун открыл ворота, он понял, насколько мир замерз.

Приток реки Тигр давно исчез, а бушующие воды превратились в толстый слой льда. Между тем, несколько футов снега, ело женных на земле, превратили мир в белое и холодное место. А на другой стороне замерзшей реки Тигр он увидел бесчисленн ые фигуры в арабском лагере, превратившиеся в ледяные скульптуры.

— Враг!

Внезапно из арабского лагеря раздался тревожный крик, разрушивший спокойствие. Ван Чун прищурился, быстро восстанов ив самообладание, и его глаза стали острыми. После такого долгого ожидания настал черед атаковать Великого Тана.

Кланг!

Звон меча был слышен даже среди воющих ветров. Находясь на Белокопытной Тени, Ван Чун поднял золотой меч Бахрама и о тдал приказ.

— Атака!

Румбл!

Копыта загремели сквозь метель, разметывая лед и снег в разные стороны. Звездная энергия вырвалась из тела Ван Чуна, о тразив метель, и он прижался к своей лошади и начал атаковать другой берег.

Земля задрожала позади него, и почти двадцать тысяч отобранных Таном. Хорасани и мятежниками элитных воинов взорвал ись, как шторм, превращаясь в непреодолимое наводнение!

— Враг!

Никто не ожидал, что Тан атакует посреди метели. Арабский лагерь пришел в хаос, но многие солдаты собирались вместе, пы таясь остановить эту армию.

Но было уже слишком поздно.

Взрыв!

Ван Чун быстро пересек несколько сотен футов замерзшей реки Тигр и погрузился в арабский лагерь.

— Убьююю!

Почти в тот же момент арабы начали отвечать, тысячи воинов быстро собрались вместе и устремились к Ван Чуну. Армия Ван Чуна, состоящая из почти двадцати тысяч человек, прибыла с огромной скоростью к ним.

Бум!

С массивным грохотом столкнулись два стальных потока. Мгновение спустя бесчисленные арабские кавалеристы были отбр ошены в небо, крича так, как будто сквозь них прошла молния. Это была не жестокая битва, а полная бойня. Бах Бах бах! Элит ная коалиционная армия выкосила арабскую конницу.

Этим нескольким тысячам солдат даже не удалось замедлить силы коалиции.

Румбл! Где бы ни проходила армия, тысячи арабских кавалеристов срубились на лету.

— Спешите! Это Тан!

— Спешите и остановите их!

Крики отчаяния можно было услышать сквозь метель. По-прежнему было много людей, устремившихся к реке Тигр, но еще б ольше из них не смогли определиться, в каком направлении идти. Взрыв! Заснеженный арабский солдат только собирался се сть на лошадь, как меч внезапно появился из метели и отрубил ему голову.

В момент смерти его глаза округлились от неверия, что он умер таким образом.

Бесчисленное количество арабских кавалеристов умирали таким же образом, многие из них даже не знали, откуда пришел уд ар. до того, как их обезглавили.

— Эти арабы действительно намного слабее!

Ван Чун мог слышать вой ветра и видеть бесконечный снег, но прежде чем что-либо из этого достиагло его. это было отраже, но Звездной Энергией вокруг него. В этой битве арабы не смогли оказать никакого сопротивления. Ван Чун ясно чувствовал, что арабы сильно ослаблены, и не могли показать даже тридцати или сорока процентов своей первоначальной силы.

С таким уровнем силы они никак не могли сражаться против хорошо подготовленных сил Тана.

Чтобы выжить в эту суровую зиму, нужно было расходовать огромное количество энергии. По этой же причине Ван Чун предп очел подождать один час, прежде чем атаковать.

— Убью!

Пока он думал, он услышал хор криков: десять арабских всадников выбежали из метели, чтобы напасть на Ван Чуна. Но Ван Ч ун просто повернул голову и посмотрел на них, и эти арабские всадники упали на землю, даже не сумев подойти и на десяток шагов к Ван Чуну.

Их кровь и энергия вырвались из их тел, слились в туманную колонну, которую не могли рассеять даже сильные ветры, и исч езли в теле Ван Чуна.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Преследуйте врага на полной скорости!

Ван Чун пришел в себя, и с металлическим лязгом выпустил свое Проклятие Поля Битвы. Проклятие Генералов и Ореол Суме речного Жеребца. Эти ореолы быстро охватили западный берег реки Тигр, и крики, разносящиеся по воздуху, сразу же стали гораздо более несчастными.

Метель и сильный холод уже поставили арабов в ужасное положение. Боевые ореолы Ван Чуна добавляли катастрофы к ката строфе, полностью погружая арабов в отчаяние.

Бах Бах бах! Арабы были скошены полосами, их кровь текла по первому снегу, но быстро замерзала.

Ван Чун поехал глубже в метель.

Когда он проезжал через метель среди застывших белых палаток, он быстро заметил что-то, поднимающееся с земли. Подъе хав, он увидел, что это был упавший арабский солдат, его правая рука прижималась к земле, а его лицо было поражено страх ом.

Его рот был широко открыт, а тело было покрыто снегом. Ван Чун не чувствовал в нем жизни. Повязка на ноге четко указала его личность.

Раненый солдат!

Хотя многим арабам удалось вырваться из вчерашней битвы, среди них были ранены. Эти солдаты стали первыми жертвами, кто попал в эту метель: их слабые тела и серьезные травмы, работая вместе, вырвали их жизни.

Несмотря на то, что лязг металла, крики борьбы, фыркающие боевые кони и скачущие копыта создали вокруг него огромный шум, Ван Чун был полностью сосредоточен на этих «ледяных скульптурах» в арабском лагере. Раз, два, три… много этих замо роженных арабских жертв появилось в видении Ван Чуна, гораздо больше, чем он мог себе представить.

Арабы отступили, и единственными живыми солдатами были те, кто слишком поздно отступил. Иначе это место стало бы кла дбищем для раненых!

Какая ужасная зима! Она даже холоднее, чем я помню! — тихо сказал себе Ван Чун, и его разум пришел в смятение. Его вмеша тельство вызвало большой сдвиг в истории, но та беспрецедентно суровая зима, которую он поминал, не исчезла, но, казалос ь, стала еще более ужасающей.

Это была только прелюдия к Малому ледниковому периоду, и все же это было уже так ужасно. Ван Чун даже не осмелился пр едставить, как будет холодно, когда спустится Малый Ледниковый период.

— Лорд Маркиз!

Громкий голос раздался в ухе Ван Чуна. Он повернул голову и увидел два слабых огня, похожих на свет светлячков, стремите льно приближающихся к нему. Эти огни были не от светлячков, а от двух больших металлических клеток. Эти клетки были по лны древесного угля, и сильные ветры, дующие через клетки, только заставляли древесный уголь гореть сильнее. Даже метель не могла погасить это пламя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1182. Рейд, Кошмар Аравии!**

Штормовые Печи!

Это были ветроустойчивые печи, которые спроектировал Чжан Шоужи, основываясь на идее, предложенной Ван Чуном. и ему потребовалось только полдня, чтобы закончить их. Почти у всех двадцати тысяч элитных солдат, участвовавших в этой опера ции, было две таких Штормовых Печи. Одной их целью было провести различие между другом и врагом, а второй целью было получить от них тепло.

Эти Штормовые Печи были больше предназначены для боевых коней, потому что боевые кони были намного слабее, чем два дцать тысяч элитных солдат, и у них было больше необходимости для этих печей.

-… Восемь тысяч человек, оставленных арабами для охраны лагеря, были уничтожены. Лорд Маркиз, мы ждем дальнейших у казаний.

По мере того как Штормовые Печи постепенно становились все более отчетливыми, росла и мускулистая фигура Ли Сие.

— Вы нашли след остальных арабов?

Ван Чун скривил брови, и сосредоточил свое внимание.

— Лорд Маркиз, наши разведчики нашли их следы на западе. Как и предсказывал Лорд Маркиз, арабы начали отступать, и их ф ормирования находятся в полном смятении. Но глубокий снег и мерзлая земля означают, что они не могли уехать очень дале ко, — сурово ответил Ли Сие.

— Отлично!

Ван Чун кивнул, и его глаза стали резкими.

— Передайте мой приказ! Преследуйте с полной скоростью!

Взрыв! Белокопытная Тень подняла свои копыта высоко и топнула, взлетая в снежную волну. Ван Чун вылетел вперед, пресл едуя армию на запад.

Двадцать тысяч элитных солдат быстро исчезли в метель. Вдалеке невозможно было увидеть фигуры каких-либо людей, тол ько бесчисленные пучки света, мигающие во время шторма.

Земля была покрыта снегом, из-за чего невозможно было ничего узнать. Вдалеке виднелась группа всадников, шатающихся по снегу.

Это была группа арабской кавалерии, которая полностью потеряла след основной армии. Холодная температура и экстремал ьная погода сделали их чрезвычайно слабыми, а тела их лошадей покрылись толстым слоем льда, что делало их движения чр езвычайно медленными.

— Черт! Как такое могло случиться! Мы не умерли от солдат династии Тан, но неужели мы в конечном итоге задохнемся от это й метели? — арабский капитан не мог не жаловаться. Его лицо было бледным и искажено неприглядной гримасой. Кто мог ож идать, что армия из сотен тысяч людей будет побеждена снежной бурей? Это был беспрецедентный позор.

— Ааааа!

Внезапно он услышал слабый крик позади себя. Резкий звук привлек внимание и заставил оглянуться назад.

— Ми-Милорд… что это? — арабский всадник с пепельным лицом запнулся, и его глаза наполнились страхом.

— Неужели… может быть, эти Танцы преследуют нас? — арабский всадник сглотнул, и его глаза расширились от паники.

— Тишина! Не говорите такую ерунду! — капитан, едущий впереди, немедленно перебил его.

— В такую чрезвычайно холодную погоду невозможно даже определить направление. Танцы не могли покинуть город! Они ед ва ли могут позаботиться о себе, так как они могут преследовать нас!

— Хиах! — в этот момент раздался крик сзади, за которым последовал грохот копыт. Меч вырвался из метели, пронесся по возд уху и немедленно обезглавил всадника, едущего позади группы.

Голова с широко открытыми глазами развернулась в воздухе и пролетела семь или восемь шагов, прежде чем упасть на зем лю под снег.

Время, казалось, остановилось. Все арабы в шоке уставились на эту голову. Их глаза наполнились страхом, а также… панико й!

— Бежим! — закричал кто-то. и время, казалось, восстановило свой нормальный поток. Все арабские всадники мгновенно рассе ялись. Даже боевые кони под ними были сильно напуганы, поднялись на дыбы, их твердые и замерзшие тела стали намного проворнее.

Но как бы они ни были проворны, они не могли обогнать кавалерию Тана.

Бузз!

Воздух загудел, и сквозь метель пронеслась невидимая волна энергии. Прежде чем арабская кавалерия смогла продвинутьс я очень далеко, садники были захвачены этим ореолом, а затем вторым, третьим… Эти ореолы как оковы, мгновенно замедл или и ослабили арабскую кавалерию.

— Убейте их!

— Не оставляйте никого в живых!

Сзади раздался прилив энергии, сопровождаемый двумя призрачными огнями, а затем мощный боевой конь, закованный в д оспехи, застучал о землю копытами.

Затем последовали второй, третий, четвертый… Почти двадцать тысяч кавалеристов вырвались из метели, проносясь через, а рабов.

— Аааа! — Кровь потекла рекой, и один арабский всадник за другим были убиты, а их лица были поразил страх, когда они падал и.

— После них!

Элитные всадники коалиции поскакали по земле, продолжив погоню, оставляя за собой только землю, покрытую трупами.

Люди Ван Чуна были вихрем смерти, преследуя арабских солдат на запад. И только преследуя арабов, они могли сами убедит ься. насколько беспорядочными были их силы.

Бесчисленных арабов, потерявших след основной группы, можно было увидеть на этом маршруте в несколько десятков ли. М ногие из них замерзли до смерти, а еще больше оказались в ловушке в снегу. Бесчисленные боевые кони тоже замерзли до с мерти.

Когда Ван Чун повел своих почти двадцати тысяч человек в погоню, арабы были ошеломлены. Даже после смерти они не осм еливались поверить, что Ван Чун осмелился рискнуть в такую холодную погоду преследовать арабов сквозь снег и ветер.

Бум бум бум!

За короткое время солдаты Ван Чуна убили от шестидесяти до семидесяти тысяч арабов на протяжении примерно двадцати л и. и это число продолжало расти с удивительной скоростью. Эти шестьдесят-семьдесят тысяч арабов были разбросаны на дв адцать с лишним ли и просто не могли сопротивляться.

Двадцать тысяч человек под командованием Ван Чуна было просто невозможно остановить.

Тану потребовалось всего несколько секунд, чтобы победить убегающих и рассеянных арабов.

— Лорд Маркиз! — из метели донесся голос, и два тусклых огня быстро начали приближаться к Ван Чуну. Однако это был не Ли Сие, а заместитель генерального защитника Анси Чэн Цяньли. Звездная энергия вокруг его тела горела жаром, и его глаза и злучали мощное боевое намерение.

Чэн Цяньли остановился в нескольких шагах от Ван Чуна и строго сказал:

— Мы обнаружили основную силу арабов, по крайней мере, сто тысяч челвоек. Милорд послал меня спросить, следует ли нам и х преследовать?

У арабов была армия от шести до семи сотен тысяч человек. В этой погоне коалиция убивала разбросанных и потерянных сол дат, но теперь они наконец нашли основную группу.

— Ха-ха, разве это не то, что мы искали? Скажи лорду Гао немедленно напасть!

С этими словами Ван Чун немедленно бросился в атаку, исчезая в метели.

— Осторожно!

— Все, примите формирование!

— Великий Тан преследует нас! Будьте готовы!

Недалеко от войск Ван Чуна ползла вперед армия арабов. Несколько десятков арабских генералов собрались вместе, огромн ая армия кавалерии находилась позади них. Тан уже проявил себя, бросив всех арабов в панику. Никто не ожидал, что Тан про игнорирует ветер и снег, и станет их преследовать.

Но долгие годы обучения позволили армии быстро отреагировать. На этом длинном пути несколько сотен тысяч арабских со лдат сформировались и стали молча ожидать своего врага.

Кланг! Раздался оглушительный металлический стук, и огромная невидимая волна энергии вырвалась из метели. В этот мом ент бесчисленные солдаты в первых рядах почувствовали, что их энергия упала до чрезвычайно слабого уровня.

— Враг! — ведущий арабский командующий сразу же выпалил в тревоге. Он узнал ореол молодого командира Тана!

Бум!

Цокая копытами бесчисленные всадники вылетели из метели.

Каждый из этих всадников походил на движущуюся крепость, стремительно попавшую в ряды ста тысяч арабских солдат.

— Не хорошо! Это Катафракты Асваран!

Ведущий арабский командир был потрясен, увидев мускулистую конницу, вооруженную чрезвычайно тяжелой броней.

— Убейте их!

Великий Генерал Сасанидов Бахрам возглавлял атаку, как шторм, вливаясь в арабские ряды. Бах Бах бах! Бахрам был похож на острый клинок, вонзившийся в арабских солдат и отправляющий сотни в воздух, раздробив их кости и органы.

Итого! За ним последовало восемь тысяч катафрактов Асваран, разделенных на восемьдесят групп, которые, как многие ме чи, вонзились в узкие ряды арабской армии.

— Аааа! — упорядоченные и дисциплинированные арабские ряды немедленно впали в хаос.

— Убьююю!

Когда пронеслись катафракты Асваран, арабская армия стала издавать крики тревоги, ржание лошадей. Потому что их кости были переломаны. Тем временем Катафракты Асваран не останавливались, продолжая идти на запад.

Позади них все больше и больше солдат выходили из метели: кавалерия Ушана, кавалерия Тунло, армия Драконьих Жеребцов и другие повстанческие солдаты. Всего за несколько раундов все арабы были побеждены. Они просто не были на одном уров не силы, и хотя эти солдаты делали все возможное, они не могли предотвратить поражение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1183. Предсказание Аравии!**

Невозможно! Просто невозможно! Как могло быть так много Танцев?!

Глаза ведущего арабского генерала округлились, и он был настолько потрясен, что не мог говорить. Он никак не предполага л, что из Хорасана выйдет так много Танцев, чтобы преследовать их, и что их сила совсем не ослабла.

Все кончено! Среди арабов нет никого, кто мог бы их остановить!

Сердце арабского генерала упало. Армия была слабой и измотанной от долгой борьбы со стихией. Но эти предатели из Хорас ана почти не пострадали.

Сердце арабского генерала истекало кровью, поскольку он знал, что все они здесь были уже мертвы. Но он также знал, что эт и Танцы и Хорасани не остановятся.

— Спешите! Сообщите великому генералу Фади! Скажите ему, что Тан идет!

Прежде чем он успел закончить свои слова, острый меч вырвался во вспышке золотого света, и ударил в его бьющееся серд це.

Так быстро!

Арабский генерал с грохотом упал на землю. Последнее, что он увидел, был боевой конь с белыми, как снег копытами, и юно шу на нем. Плащ юноши, конечно же, развевался на ветру.

Клипклоп!

Ван Чун вытащил меч, на его лице не было ни капельки эмоций.

— Слушайте мой приказ! Продолжайте преследование!

Ван Чун повел свою армию через десять с небольшим ли, побеждая одну партию отступающих арабских солдат за другой. Все го за несколько коротких мгновений люди Ван Чуна убили более ста тысяч солдат!

И все это было с довольно жалкой силой.

— Впереди должны быть Три Титана Чёрного Сияния и Хулар!

Ван Чун отвел свою армию уже на сорок ли от Хорасана. Выражение его лица было холодным, а глаза — яркими, даже тьма и метель не могли их скрыть.

— Скажи Гао Сяньчжи и Великому Генералу Бахраму собрать всех солдат и подготовиться к битве! — резко скомандовал Ван Чу н.

Ван Чун пришел не один. Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Бахрам, король Гангке, Банахан и другие лидеры повстанцев… почти все к омандиры Хорасана были мобилизованы.

Сегодня вечером был чрезвычайно редкий шанс победить Аравию, и никто не хотел его упустить.

Криии!

Ван Чун едва успел сказать, и один свист за другим раздались вокруг него. Это был сигнал, о котором все они договорились заранее. На этот раз все командиры отвечали за свои армии, но все они должны были подчиняться приказам Ван Чуна. Это б ыло обязательным условием для участия в этой кампании.

— Хиах!

С криком почти двадцать тысяч элитных воинов бросились в тыл бегущей группы арабов. Через несколько мгновений битва закончилась. Земля покрылась телами, и выжившие солдаты разбежались во всех направлениях, не в силах определить, куда они бегут.

— Три Титана Чёрного Сияния! Вы единственные, кто остался!

Глаза Ван Чуна вспыхнули холодным светом, и он бросился вперед. Между тем температура продолжала падать!

— Что?! Тан, Хорасани и повстанцы используют эту метель, чтобы преследовать нас?!

На расстоянии пятидесяти-шестидесяти ли от Хорасана три чудовищных темно-черных боевых коня стояли в ряд. На их спина х были Три Титана Черного Сияния.

— Милорды, мы уже подтвердили эту информацию. Они преследуют нас все это время и уже убили более ста тысяч человек. Бо лее того, это число только продолжает увеличиваться! — гонец, который доставил сообщение, поклонился перед этими тремя, выражение его лица было очень нервным.

— Черт возьми! Эти смиренные Танцы! — Фади в ярости сжал кулаки, и снежные ветры принялись его обдувать. До этого не мо гли — он не разрешал.

— Передайте мой приказ! Соберите армию и приготовьтесь разобраться с Таном!

— Да!- гонец быстро ушел, чтобы доставить приказ.

— Генерал, разведчики сообщили, что обнаружили Трех Титанов Черного Сияния, которые начали собирать свою армию, чтобы разобраться с нами.

Бахрам, Гао Сяньчжи. Чэн Цяньли. командиры повстанцев, а также староста деревни Ушан. Старик Демонический Император и Ван Ян собрались вокруг Ван Чуна, и все они наблюдали за ним. явно ожидая его мнения. Они преследовали арабов за деся тки Ли. убив их бесчисленное множество, и теперь они наконец-то догнали Трех Титанов Черного Сияния и Хулара.

Решение Ван Чуна было верным. В такую холодную погоду арабы не могли бежать очень быстро. Хотя всего лишь несколько сотен человек отделили Хорасан и Шандар от арабов, это было бесконечно большое расстояние.

— Вьюга очень обременительна для обычных солдат, но у элитных солдат эффект намного слабее. Более того, даже несмотря на то, что мы убили так много солдат, у арабов по-прежнему есть армия около пятисот тысяч человек. Будет очень сложно по бедить! — сурово сказал Бахрам, и на его лице мелькнули сомнения.

Три Титана Черного Сияния не были обычными людьми. Хотя метель была для них серьезной проблемой, одной ее было недо статочно, чтобы победить их. Сила, которая требовалась Императорскому Великому Генералу, чтобы противостоять эффекта м метели, была почти незначительной.

Все остальные молчали, глядя на Ван Чуна. Почти двадцать тысяч элитных солдат также стояли в дисциплинированных ряда х, ожидая приказа Ван Чуна.

— Хех!

Вид всех этих серьезных выражений лица внезапно заставил Ван Чуна рассмеяться. Выражение его лица было небрежным, с овеем не таким, как будто он собирался встретиться с каким-то грозным противником.

— Три Титана Черного Сияния огромны, но не до какого-то непобедимого уровня. Более того, у арабов может быть более пяти сот тысяч солдат, но, учитывая метель и тьму, мног ие из них, вероятно, потерялись. Это было бы невероятно. — если бы у Трех Титанов Черного Сияния было триста тысяч солдат под своим командованием, более того, эти триста тысяч солдат были бы разбросаны по десяти с небольшим ли, и было бы почти невозможно собрать их всех вместе, даже для Трех Титанов Черного Сияния. И это не только из-за их способностей командиров. Иногда нужно думать и о способностях солдат.

— Кроме того, арабская мораль находится на рекордно низком уровне, и эта метель уже победила их. Чем дольше они остаютс я в метели, тем больше будут их потери. Все арабские солдаты думают только о побеге в город. И ни один из них не настроен на битву. Какими бы жестокими ни были методы, которые Три Титана используют для поддержания порядка, они все равно н е смогут это изменить.

Глаза Ван Чуна были мудрыми и уверенными, и казалось, что ничто в мире не может причинить ему никаких трудностей. Имен, но эти качества принесли ему восхищение окружающих.

— Таким образом, я считаю, что Три Титана Черного Сияния не смогут собрать много солдат, не более ста тысяч. — легко сказа л Ван Чун.

Перед силами природы сила Человека была незначительной, и ведь это была не обычная метель. Когда каждый солдат дума л только о побеге, даже Три Титана Черного Сияния были бессильны. Возможность собрать сотню тысяч солдат была уже чре звычайно впечатляющей.

Уф!

Хотя никто ничего не сказал, все выглядели очень облегченными. Сто тысяч было все же много, но уже терпимо. Более того, хотя на стороне Великого Тана было всего двадцать тысяч солдат, все они были элитами, такими как катафракты Асваран и к авалерия Ушана. Их двадцать тысяч человек имели высокие шансы на победу.

— Чун-эр, что нам теперь делать? — внезапно сказал отец Ван Чуна, Ван Ян,.

Эта битва была чрезвычайно важна, и. хотя Ван Ян потерял своего аватара Могущественного Чудотворного Бога, он обладал внушительной силой. Великий Тан развернул всех своих элитных бойцов для этой битвы.

— Подождите! — уверенно заявил Ван Чун.

Посреди снежной бури три фигуры Черного сияния стояли впереди, Хулар — рядом, другие правители и генералы — слева и спр ава, а за ними — огромная армия. Все они мрачно ждали, и все же прошел час, и ничего не происходило.

— Что происходит? Почему Тан еще не пришел?

Арабский губернатор первым нарушил молчание, и. после его слов, даже Фади не мог не нахмуриться. Глаза Хулара дернулис ь, и он внезапно почувствовал себя плохо.

— Здесь что-то не так. Судя по отчету наших разведчиков и скорости, с которой Тан атаковал, у них не должно быть никаких пр ичин, чтобы они не появились к этому моменту, если только… Ему вдруг пришла в голову мысль, и хотя Хулар больше ничего не сказал, его лицо внезапно побледнело.

— Если они не намеренно задерживаются! — мрачно сказал Фирас, заканчивая предложение Хулара. Вокруг них все было тихо, а арабские командиры скривились.

Эти командиры династии Тана из восточного мира использовали кучу схем. Пока они не уйдут, Три Титана и Хулар не смогут добраться до Шандара, не подвергая свои спины возможности их нападения. Более того, метель только усиливалась, а темпе ратура продолжала падать. Чем дольше их армия будет оставаться в безвыходном положении, тем более неблагоприятным б удет их исход.

Было ясно, что Тан задерживал их и заставлял их оставаться на месте.

— Нехорошо!

— Ублюдок!

Арабские губернаторы стиснули зубы и сжали кулаки. Если бы это продолжалось, они всегда были бы в пассивном положени и!

— Нет! Мы не можем продолжать быть пассивными! Если они не придут, тогда мы пойдем им навстречу! Хулар. передай мой п риказ! Мобилизовать армию для штурма! — глаза Фади вспыхнули холодным светом, и он принял решение.

Было гораздо лучше атаковать, чем пассивно ждать. Более того, метель усиливалась, так что это был единственный метод, к оторый мог позволить арабам избежать их нынешнего положения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1184. Уловки на снегу (Часть 1)**

— Готовьсь! — в тот момент, когда арабы начали мобилизоваться, Ван Чун внезапно улыбнулся.

— Арабы разделились на три группы и начали атаковать. Лорд Гао, Великий Генерал Бахрам, давайте тоже подготовимся к вы ходу!

Взрыв!

Двадцать тысяч солдат немедленно вышли, исчезнув, как призраки, в метель. На этот раз, однако, люди Ван Чуна не пошли в направлении армии, собранной тремя Титанами Черного Сияния, а отправились на северо-запад. Когда грохот их копыт исче

3 на ветру, начала подниматься мрачная атмосфера.

Румбл! Немногим позже три метельных черных боевых коня выскочили из метели, а затем паническое бегство десятков тыся

4 людей появилось в том месте, где находились силы Ван Чуна.

— Что происходит? Где Танцы? — три Титана Черного Сияния были ошеломлены пустой белизной.

Бородатый арабский губернатор стиснул зубы и сердито сказал:

— Эти проклятые ублюдки! Они сбежали!

Было очевидно, что Тан знал, что они пришли и убежали, как крысы. Они просто не смели вступать в прямую конфронтацию с арабами.

Кланг!

Лязг металла и другие звуки боя можно было услышать сквозь шторм. Судя по звуку, бой шел довольно далеко, и сразу привл ек всеобщее внимание.

Внезапно Фади понял, что это было, и сразу же закричал:

— Нехорошо! Это солдаты на левом фланге! Пошли!

Не задумываясь, он развернул коня и бросился к левому флангу. Все остальные бросились за ним в панике: даже Хулар был с ильно взволнован.

Для этой атаки армия разделилась на три группы: левую, правую и центральную. Левая и правая группы отправились первым и. чтобы окружить противника, а центральная группа ушла последней. Стратегия арабов была предельно проста. Центральная группа использовалась для привлечения Великого Тана, и пока Тан был в бою. левая и правая группы оборачивались и нанос или смертельный удар.

В этот момент Хулар пришел к пугающему осознанию того, что не было никаких признаков левой или правой групп. И звуки с ражения только что пришли от левой группы.

Я надеюсь, что правый фланг в порядке! — подумал Хулар с тревогой. В его голове возникло крайнее беспокойство.

Румбл! Через несколько мгновений Три Титана и Хулар наконец нашли армию левого фланга, несколько в стороне. Снег здес ь был растоптан и покрыт следами битвы, которые даже снежная буря не могла скрыть за такое короткое время. Левого фла нга больше не было, и земля теперь была покрыта арабскими трупами. На земле лежали боевые кони, задыхающиеся, выдых авшие белые облака пара, но они быстро замерзали и становились неподвижными.

Среди множества трупов Фади и другие нашли тело губернатора Пламени. Абусы. Его тело было покрыто ранами от меча, а е го кровь и энергия были высосаны всухую. Его тело лежало неподвижно, лицом вниз на земле. Рядом было брошено в землю черное арабское боевое знамя. Знамя развевалось под сильным ветром, отбрасывая осколки льда.

Даже это боевое знамя было заморожено от крови.

— Мы попали в ловушку! — глаза Фираса выплеснули пламя гнева, и его кулаки сжались так сильно, что казалось, что они вот-в от сломаются.

— Но как они узнали, что мы разделим наших людей на три группы? — спросил губернатор.

Никто не смог ответить на его вопрос. Решение о разделении арабских сил на три было принято на месте, но. похоже, Тан ожи дал этого. Они не только успешно избежали главной силы, возглавляемой Фади, но и успешно атаковали одну из фланговых групп арабов.

Битва прошла очень быстро, и противник получил подавляющее преимущество. Губернатор Пламени Абуса был убит почти в с амом начале битвы, а оставшиеся солдаты просто не могли сопротивляться.

— Эти ублюдки! — Фади был полон гнева, но. пока он говорил, он заметил фигуру, проходящую мимо него и едущую впереди.

— Хулар. куда ты идешь!

— На правый фланг! — ответ Хулара был коротким, и он быстро исчез в метель. Позади него Фади и Фирас оба задрожали в пон имании и немедленно последовали за Хуларом. Примерно через пять минут группа прибыла на второе поле боя.

В тот момент, когда они почувствовали опасность, они отправились на полной скорости вперед, но все же опоздали. Битва за кончилась, не оставив ничего, кроме снега и трупов.

— Слишком поздно! Они уже ушли! — Хулар опустился на колени и поднял окровавленный кусочек льда.

Кровь на льду еще не полностью замерзла, что указывало на то, что враг был совсем недавно.

— Милорд, вы можете определить их энергию? — подошел со сжатыми кулаками арабский губернатор. Его лицо наполнилось г невом.

— Это очень сложно! Они уже смешались с нашими солдатами, и сотни тысяч солдат разбросаны по двадцати-тридцати ли. Пр осто невозможно установить, кто из них кто. — выплюнул Фади.

Была еще одна причина, о которой Фади не упомянул. Эта метель была не просто явлением поиолжы, но также сопровождала сь интенсивными изменениями энергии. Это вместе с понижением температуры нарушило даже чувства могущественных Вел иких Генералов, таких как Три Титана Черного Сияния. Силы Человека были слишком незначительны перед мощью природы, и даже Великие Генералы не были исключением.

— Можем ли мы найти их командира? — сказал другой генерал. — Только Великие Генералы могут убить Великих Генералов. Есл и мы не можем найти обычных солдат, почему мы не нацеливаемся на командиров?

Эти два последовательных убийства вызвали у всех ярость.

Да, это были убийства!

Кавалерия на левом и правом флангах даже не смогла удержаться до прибытия подкрепления.

— Невозможно!

Прежде чем Фади успел что-то сказать, вмешался Хулар., а его глаза наполнились болью и расширились от убийственного на мерения.

— Эти проклятые ублюдки сдерживают свою энергию. Мы их не чувствуем. Способность Великих Генералов ощущать существ ование друг друга здесь бесполезна.

— Чего? — все были ошеломлены этими словами.

— Но. Милорд, только высококлассные техники способны скрыть энергию Великого Генерала. Чтобы враг так быстро убил на ших Великих Генералов, они должны были послать более одного. Все их Великие Генералы настолько грозны, что могут скры вать свою энергию? — сказал другой генерал.

Этот человек был одет в доспехи высокопоставленного генерала и стоял позади губернатора. Было ясно, что это был замест итель губернатора высокого уровня.

Заместители губернатора имели большое количество информации. Все эксперты уровня Великого Генерала имели естествен ную связь друг с другом, и скрыть эту информацию, заблокировав чувства другой стороны, было нелегко.

По крайней мере, из того, что он знал, очень немногие из губернаторов, которые участвовали в этой кампании по завоеванию Хорасана, могли это выполнить.

— Я объясню!

Клинок Черного Сияния, Имрон. выскочил из метели на мускулистом черном боевом коне. Его взгляд устремился вперед, а в ыражение его лица стало торжественным.

— Среди экспертов высшего класса противника есть чрезвычайно грозный человек, который может контролировать небесные явления и поток энергии происхождения, чтобы разрушить и затенить наши чувства. Враг подготовился к этой битве, и ситуа ция для нас крайне неблагоприятна! Вместо связи между Великими Генералами наши глаза и уши теперь более полезны. По к райней мере, если мы сможем услышать звуки сражения, мы можем немедленно броситься туда.

Слова Имрона заставили остальных Титанов и Хулара замолчать, их сердца утонули, как камни. Эта битва была намного слож нее, чем они себе представляли. Несмотря на то, что у них было более пятисот тысяч солдат, они были рассеяны метелью, что сделало их неспособными использовать свое преимущество в количестве. Напротив, Тан были необъяснимо способен всегда их находить. С определенной точки зрения, они уже проиграли эту битву.

Несколько десятков тысяч арабских солдат были разбросаны по белому полю, уходя на запад через снег.

Весь мир молчал.

— Убью!

Резкий крик разрушил спокойствие. Прежде чем кто-либо успел среагировать, группа кавалеристов с доспехами, покрытыми густым снегом, вылетела с севера, как стрела в сторону отступающей арабской армии.

Кланг! Холодно вспыхнул свет, и сразу же взлетели в воздух головы. Вскоре вторая и третья группы кавалеристов вырвались из метели.

— Это Хорасани!

— Вражеская атака! Бежим!

Арабский всадник сразу опознал врага. Арабы управляли Хорасаном так долго, что они давно привыкли к их внешности, и бы ли способны узнавать их с первого взгляда по их телам и поведению. Когда этот человек крикнул, вся армия погрузилась в х аос и начала разбегаться во всех направлениях.

Однако после стольких часов хождения по снегу солдаты были измотаны как в физическом плане, так и в звездной энергии. Не было никакого способа, которым они могли внезапно убежать.

Тумптумптумп! Один арабский всадник за другим начали падать. Глаза некоторых из них были полны отчаяния. Они хотели за брать с собой этих Танцев и Хорасани и разили их скимитарами, но противники сумели легко избежать этих ударов.

И тогда, в холодной вспышке света, арабы были сброшены с лошадей.

Они так долго ехали сквозь метель, что их конечности застыли, потеряв всю прежнюю гибкость.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1185. Уловки на снегу (Часть 2)**

Битва началась быстро, и можно было видеть, как арабы, танцы, хорасани и повстанческие солдаты сражались в снегу. А сза ди молодая и стройная фигура медленно неслась вперед на своем коне. Его плащ развевался на ветру.

Ван Чун медленно осматривал свое окружение, и. когда в ушах раздавались крики, его глаза не показывали даже мерцания э моций. Эта битва шла именно так, как он себе представлял. Чем больше времени прошло, тем хуже становилось положение, а рабов. Данный уровень битвы больше не требовал его личного вмешательства.

— Приготовьтесь. Три Титана Чёрного Сияния и Хулар находятся прямо позади нас. Им потребуется всего лишь пять минут, чт обы прибыть. Быстро закончите эту битву! — уверенно сказал Ван Чун.

Хотя его голос не был особенно громким, все могли ясно его услышать.

— Милорд, эти арабы действительно приедут так быстро? — спросил Си Юаньцин и его глаза наполнились уважением.

По какой-то причине Ван Чун каждый раз мог точно предсказать, когда прибывали арабы, благодаря чему поймать их было н евозможно. Эта огромная метель, казалось, никак не повлияла на Ван Чуна.

Си Юаньцин попробовал почувствовать сам, но посреди этой сильной метели его чувства не могли простираться более чем н, а тысячу футов.

— С этим ничего не поделаешь. Наши битвы каждый раз производят большой шум, а столкновения оружия и взрывы энергий в сегда способны пробить шторм насквозь. Три Титана Черного Сияния приходят, потому что они могут слышать эти звуки, — сп окойно сказал Ван Чун.

Без недостатков не было ничего, и даже Ван Чун не мог объяснить каждую деталь. Однако, даже если Три Титана Чёрного Си яния и Хулар ринутся, услышав звуки битвы, они придут слишком поздно. Ван Чун чувствовал все их движения.

— Король Ганг ке, Ли Сие, Цуй Пяоци. Цун Цзыань, все вы тоже должны идти. Завершите эту битву как можно быстрее.

— Да!

Король Гангке, Ли Сие и другие немедленно выехали, прыгнув мимо Ван Чуна в битву с разрозненной арабской конницей.

Крики наполнили воздух, и битва была быстро завершена. Ван Чун сидел на Белокопытной Тени, его глаза были полузакрыт ы.

Бззз! Ван Чун немедленно вступил в контакт с Камнем Судьбы.

Незаметно для всех, перед глазами Ван Чуна появилась миниатюрная версия континента. Если внимательно посмотреть, мож, но было понять, что это была модель поля битвы между Хорасаном и Шандаром в реальном времени. Каждая деталь, больша я и маленькая, была показана в этой проекции.

Даже метель была показана над этой моделью континента, и Ван Чун даже смог различить отдельные потоки ветра. Но взгля д Ван Чуна упал на небо всего на несколько мгновений, и быстро повернул в другое место.

Бузз!

В мгновение ока модель мгновенно расширилась, и на ее поверхности стали появляться маленькие точки. Ван Чун мог видет ь, что масса черных точек быстро двигается позади него, направляясь к его людям.

— Ум. — Тело. — Энергия. — Техника. — Сила — вот пять категорий наград в Камне Судьбы. — Сила — была последней категорией нагр ад, и только теперь она показала свою истинную мощь.

Эта метель и сильные колебания энергии, которые она принесла с собой, могут сбить с толку даже восприятие Великого Гене рала. Но Ван Чун, благодаря способностям, предоставленным ему Силой посредством этой проекции континента, полностью осознавал передвижения арабов. Количество солдат, как они были распределены, в каком направлении они шли и когда они прибудут — вся эта информация была доступна Ван Чуну и могла быть быстро проссчитана.

Его почти двадцать тысяч элитных солдат в сочетании с этой проекцией континента сделали практически невозможным оста новить Ван Чуна в этой метели.

— Ван Чун, продолжим ли мы преследовать другие группы арабской кавалерии?

Тяжелый стук конских копыт вышел из метели, и Ван Чун пришел в себя. Он увидел, что на белоснежном боевом коне едет Гао Сяньчжи. Рядом с ним был Бахрам.

Битва закончилась быстрее, чем ожидал Ван Чун, и всего через несколько мгновений на поле битвы не осталось ни одного ар абского всадника. Было несколько раненых кавалеристов, отчаянно бегущих вдаль, но. судя по их дрожащим фигурам, они. в ероятно, не смогли бы продержаться долго.

— Не нужно!

Ван Чун слабо улыбнулся, отклонив предложение Гао Сяньчжи. Они уже устроили засаду на двадцать или тридцать групп араб ской конницы, и их осталось очень мало. Оставшиеся группы были небольшими, разбросанными по чрезвычайно большому д иапазону. и некоторые из них были настолько потеряны, что двигались в совершенно противоположном направлении.

Использование его двадцати тысяч человек для погони за этими разбросанными солдатами было чрезвычайно трудоемким и неразумным. В этот момент их самым большим врагом в этом регионе была армия во главе с Тремя Титанами Черного Сия ния и Хулар.

— Пойдем! Мы отступим и подождем, пока они придут!

Люди Ван Чуна быстро выполнили его приказ. Потратив несколько минут на то, чтобы немного очистить поле битвы, они поех али на север, исчезнув в метели.

Вскоре после того, как люди Ван Чуна ушли, со стороны Хорасана прискакали лошади.

Бум!

Десятки тысяч боевых лошадей ворвались на поле битвы, как гром среди ясного неба.

Три Титана Черного Сияния привели свою армию, как только услышали звуки сражения. По дороге они захватили любые сво бодные группы арабской кавалерии, с которыми столкнулись, в результате чего число солдат на их стороне увеличивалось, к ак снежный ком, катящийся вниз по склону, в конечном итоге превысив двести тысяч.

С помощью этого метода Три Титана смогли собрать солдат и предотвратить нападение на них со стороны Ван Чуна.

— Ах!

Груды трупов на земле почти вырвали у Фади глаза из глазниц, и он издал мучительный вой.

— Вы. проклятые трусливые ублюдки! Придет день, и я разорву ваши трупы на куски!

Даже когда они бросались как можно быстрее вперед, они все равно сталкивались с тем же результатом. Это наполнило Фад и отчаянием.

Арабский генерал осмотрел пятна крови и быстро поднял голову.

— Милорд, успокой свой гнев. Кровь на земле свежа. Они, вероятно, не зашли слишком далеко!

— Следы на земле ведут на запад. — добавил другой генерал.

— Должно быть, они преследуют других солдат. Несмотря ни на что, мы не можем позволить им добиться успеха!

Прошло совсем немного времени с тех пор. как битва закончилась, и следы четко указывали направление, куда ушли Танцы и Хорасани.

Все усилия, которые они предприняли, преследуя врага, наконец-то окупились!

— Пошли!

Глава Чёрного Сияния, Фади, немедленно заревел. Его глаза засияли, как у звероподобного дикаря, и он устремил свой взор на запад. Румбл! Его лошадь вскрикнула и бросилась вперед, а позади него двинулись солдаты.

Как только около половины армии начали следовать за тремя Титанами, за этим полем битвы, внезапно началось резкое ржа ние!

Это ржание раздалось с севера, и, прежде чем арабы смогли отреагировать, из метели вырвался энергетический шторм и на чал атаковать поле боя.

Почти в тот же момент тихий север внезапно ожил от криков и воплей, которые не могло заглушить даже завывание ветра. В мгновение ока тысячи всадников вышли с севера.

— Нехорошо!

Три Титана Чёрного Сияния, которые уже уехали далеко, тут же вздрогнули от этого рева, а их лица скривились.

— Поехали! Это засада!

Все они стали ужасно бледными, развернули лошадей и начали возвращаться к полю битвы.

Фади и его люди двигались очень быстро, но они все же были слишком медленными. Ван Чун «наблюдал» за их армией в две сти тысяч, ожидая со своими двадцатью тысячами людей.

Бум бум бум!

Задолго до того, как Фади смог прибыть на поле битвы, произошло столкновение оружия и боевых лошадей, и после несколь ких мгновений бойцам Ван Чуна удалось разделить арабскую армию.

— Режущая формация!

— Солнечный удар!

Рев зазвучал сквозь метель, и кавалерия Ушана и катафракты Асваран использовали свои высшие приемы, чтобы еще больш е разделить и без того паниковавшую арабскую армию.

Бум бум бум! Кавалерия Ушана и катафракты Асваран использовали свои собственные навыки, чтобы атаковать арабские ря ды, сокрушая арабскую армию с обеих сторон. А беспорядочные ряды армии служили невидимым барьером, который препятс твовал Трем Титанам Черного Сияния на западе и их солдатам на востоке.

— Ублюдок!

Арабские генералы, включая Трех Титанов Черного Сияния, были взбешены Ван Чуну потребовалось всего несколько минут, чтобы превратить это поле битвы в место полного хаоса. С точки зрения арабов, все, что они могли видеть, это снег и панику среди арабских солдат, а вокруг себя — звуки битвы. Они понятия не имели, где находятся Танцы.

— Закройте разлом! Разместите армию по центру!

Глаза Фади покраснели, и он наконец отдал приказ. Его враг подготовился и нанес смертельный удар. Если бы они не смогли ожесточить свои сердца и положить этому конец, вся армия была бы уничтожена.

Итого!

Следуя приказу Фади, солдаты вокруг Трех Титанов немедленно вытащили оружие и начали пробивать себе путь через свои в ойска, и продвигаясь к тому месту, где происходили самые ожесточенные бои.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1186. Уловки на снегу (Часть 3)**

— Готовься! План осуществился! Появились Три Титана Черного Сияния! Все, будьте готовы к битве!

Ван Чун внезапно натянул поводья своего коня, слегка улыбаясь, слушая события с запада. Каждый из Трех Титанов Черного Сияния был чрезвычайно могущественным, наравне с Абу Муслимом, но с точки зрения военной стратегии Три Титана были очень слабы по сравнению с Ван Чуном.

Бузз!

Ван Чун поднял руку, и все солдаты вокруг него немедленно разошлись. Невидимое намерение убийства начало просачиваться в воздух.

— Убью!

Резкое ржание пронзило бурю, и мощная энергия внезапно вырвалась из хаотичной западной части поля битвы, яростно разрывая дорогу. Три Титана Черного Сияния и Хулар выехали из метели, возглавляя группу кавалерии.

— Убейте их!

Покрасневшие глаза Фади немедленно заметили Ван Чуна и его Белокопытную Тень в центре поля битвы, и боевой дух его войск был немедленно восстановлен. Спустя так много времени, после того, как Тан так долго обводил их вокруг пальца, они наконец нашли молодого командира Тана.

Это была окончательная битва!

Румбл! Все остальные звуки в мире были заглушены, и арабские солдаты превратились в мощный таран, пробивающих своих собственных беспорядочных солдат, чтобы атаковать Ван Чуна.

— Хех!

Когда Ван Чун схватил поводья своей лошади и уставился на Хулара и Трех Титанов Черного Сияния, он улыбнулся.

— Вы заглотили наживку!

«Чтобы застрелить человека, сначала застрели его лошадь, а чтобы поймать подчиненных, сначала возьми короля.» Следуя этому принципу, Три Титана Черного Сияния в конечном итоге попали в его ловушку.

Кланг!

над полем битвы раздался крик меча. Ван Чун стоял высоко на коне, указывая золотым мечом, который он получил от Бахрама, прямо в небо.

— Нехорошо!

Вид уверенного выражения лица Ван Чуна, который полностью игнорировал десятки тысяч арабских солдат вокруг него, внезапно заставил Фади чувствовать себя крайне неловко. Но прежде чем он успел глубоко задуматься, он услышал оглушительный рев. Со всех сторон гремели копыта, высыпая снежные бури, и бесчисленные боевые кони внезапно вылетали из метели, с жаждой убийства, бурлящей от тел их наездников. В воздухе сразу появилось напряжение.

— Осторожно! Вражеская атака!

Лица Трех Титанов Черного Сияния сразу же скривились в неприятные гримасы.

Они попали в ловушку!

Трое Титанов пришли к такому выводу одновременно. Никто не ожидал, что, когда Танцы ворвались в арабскую армию, они даже успели устроить ловушку в своей ловушке, устроив засаду, чтобы окружить арабских командиров.

Тактика Трех Титанов была полностью предсказана Таном.

— Захватите короля, чтобы захватить подчиненных! Убейте этого молодого командира династии Тан!

Взгляд Фади остыл, и он быстро принял решение. В нынешней ситуации, только убийство этого самого хлопотливого и труднопреодолимого командира династии Тан, ответственного за все это, могло разрешить ситуацию.

— Хиах! — Фади бросился вперед к Ван Чуну.

Почти в тот же момент Фирас, Имрон и Хулар тоже поскакали вперед.

— Хахаха, арабы, ваш противник здесь!

В воздухе разразился дерзкий смех, а затем человек и конь внезапно спустились с небес, как боги, с высоты двадцати-тридцати метров. Это был Гао Сяньчжи. Его волосы развевались на ветру, а вокруг него бушевала Звездная энергия. Он бросил копье, еще находясь в воздухе, в Фади.

За копьем последовали восемь массивных столбов, полных ослепительной и разрушительной энергии.

— Сила Бога Огня!

Почти в тот же момент Великий Генерал Сасанидов Бахрам вступил в бой с Фирасом.

За головой Бахрама было алое пламя, которое теперь расцвело в огромный золотой огненный шар. Он содержал бесконечную разрушительную энергию, которая могла напугать любого эксперта.

Бог Огня был одним из богов, почитаемых Сасанидами. В легендах о Сасанидах Бог Огня был также Богом Солнца, и как великий полководец династии Сасанидов, Бахрам унаследовал один из самых сильных приемов Сасанидов, подаренных ему императорским домом.

Вскоре после этого в небе начала пульсировать энергия происхождения, и невидимая сила посреди метели начала собирать и сгущать эту энергию происхождения в огромные ледяные кулаки, которые били других арабских правителей. Старик Демонический Император и староста деревни Ушан спустились с неба и начали атаковать арабских правителей.

— Рааааа! — Чэн Цяньли, Ван Ян, Банахан, король Гангке и лидеры повстанцев — все они собрались, чтобы объединиться в группу против Фади.

Яростный дождь нападений привел в замешательство всех арабских правителей и генералов, их цвет лица стал пепельным. Не было никаких сомнений, что это была ловушка, ловушка, специально предназначенная для них.

— Биться насмерть!

— Не отступать!

— Осторожно!

Не имея времени на размышления, эти паникующие арабские командиры использовали свои собственные мощные приемы, чтобы сразиться с Ван Чуном, Старейшиной Императора Демонов, Старостой Деревни Ушан и другими.

Бум бум бум! Поле битвы было охвачено ледяными ветрами и жестокими волнами энергии, а воздух наполнился взрывами. Но даже несмотря на то, что Три Титана Чёрного Сияния, Хулар и другие арабские правители старались изо всех сил, они были застигнуты врасплох нападением.

Трыдырыды! Старик Демонический Император внезапно ткнул пальцем, сжимая тысячи вспышек энергии в единый ослепительный луч Ци Меча, который пробил насквозь арабского правителя. Арабский губернатор был одет в толстый блестящий доспех, который, как можно было заметить, не был обычным доспехом. И все же он, казалось, едва мог предстать перед Стариком-Демоном-Императором: атака старика сразу же смогла поразить жизненные силы губернатора.

— Поистине… действительно, я даже не могу поверить, что я умру от рук этих неверных. Кто эти люди?

Глаза арабского губернатора округлились, и его лицо наполнилось нежеланием, но мгновение спустя он упал на землю.

Множество Духов Морского Искусства может выискивать слабые стороны тела противника. Ци Меча Старика Демонического Императора не только поразил его жизненно важные органы, но и покончил с ним.

Со смертью этого арабского губернатора баланс битвы был нарушен.

Староста деревни Ушан ударил своей белой тростью, которая сразу же разбила барьер звездной энергии вокруг арабского губернатора и пронзила его прямо в сердце. И староста деревни Ушан, и Старик Демонический Император были высшими мастерами. Обычные арабские губернаторы просто не подходили им.

Тумптумптумп! Все больше и больше людей начали падать. В то же время крики битвы и отблеск мечей и сабель прорвались сквозь снежную бурю.

Пока Великие Генералы вели яростную борьбу, солдаты, которых привели Три Титана Черного Сияния, также столкнулись с невообразимой мясорубкой атак.

Совместная работа катафрактов Асваран и Кавалерии Ушана полностью разогнала их в первом же нападении, убив бесчисленных арабских всадников.

— Убейте их! Команда семь, атакуйте левый фланг! Команда восемь, пробейте правый!

Мы не можем позволить им вновь собраться!

Су Ханьшань, едущий на черном коне, давал команды. Выражение его лица было спокойным, глаза блестели, а каждое движение источало пугающую ауру. В то время как Ван Чун был занят сражением, он полностью передал власть Су Ханьшаню.

Только оттачивая можно заточить драгоценный меч, и только в суровую зиму цветение персика может быть таким ароматным. Будучи закаленным в битве за битвой, Су Ханьшань снова демонстрировал свой потенциал Великого Генерала.

От Таласа до Хорасана происходили многочисленные битвы всех размеров. Су Ханьшань продемонстрировал свою огромную способность учиться, и теперь Ван Чун мог спокойно отдавать ему командование во многих битвах. И в этом аспекте Су Ханьшань никогда не подводил его.

Бах Бах бах! Окруженные солдатами тана, хорасани и повстанцами, арабы быстро были разгромлены, и их потери росли с удивительной скоростью. Семь тысяч, девять тысяч, тринадцать тысяч, шестнадцать тысяч… всего за несколько секунд Три Титана Черного Сияния потеряли более двадцати тысяч солдат, и все еще продолжали терять. Все поле битвы было покрыто трупами арабов.

Сильный ветер быстро распространил зловоние крови, которое только продолжало густеть. Фади и его воины почувствовали, как их сердце истекает кровью, когда они увидели, как их людей косят, как сорняки. Организационные и наступательные способности Тана были намного выше, чем у усталых, истощенных, встревоженных и запуганных арабов.

В то время как Фади и его люди шли по снегу, эти Танцы пересекали его, как рыба в воде. Мало того, что сильная метель и сильный холод не помешали им, но и оказали большую помощь в их нападении.

— Отступление! Отступление!

Накапливающиеся на земле трупы наполнили глаза Фади яростью, нежеланием и отчаянием.

Армия несла потери гораздо быстрее, чем он предполагал. Если он не отступит сейчас, все его солдаты будут уничтожены.

Взрыв! Фади был первым, кто развернул свою лошадь и бросился вдаль. Видя, как бежит их собственный командир, вся остальная арабская конница начала следовать за ним.

В этот момент арабы окончательно отказались от мысли победить Великий Тан посреди этой метели, и рассеялись, как испуганные птицы.

— За ними!

Ван Чун немедленно указал мечом вперед, и повел своих людей в погоню за Фади. С точки зрения энергии и силы воли, арабы были полностью побеждены, и даже Фади и остальные Три Титана отказались от сопротивления. Теперь было идеальное время, чтобы продолжить погоню и увеличить собранную жатву.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1187. Загадка Судьбы!**

Румбл! Армия шагнула вперед в погоне за Фади. Теперь уже некому было остановить Танцев, и во время этого преследования было убито бесчисленное множество арабов.

После всего лишь часа преследования двадцать тысяч человек Ван Чуна убили еще от восьмидесяти до девяноста тысяч арабов, оставив за собой след трупов.

Взрыв! Когда армия была в разгаре погони, из тыла армии донесся звук тяжелого предмета, падающего на землю. Посреди метели его было почти не слышно, но для Великого Генерала, такого как Ван Чун, он прозвучал, как раскат грома.

— Стоп! Ван Чун внезапно поднял руку и приказал всей армии остановиться. В одно мгновение он развернул лошадь и поехал назад.

— Ван Чун, что не так? — к тому времени, когда Ван Чун остановился в конце армии, Гао Сяньчжи, Бахрам и другие догнали его.

— Ну как? — Ван Чун не ответил, только посмотрел на всадника Тана, упавшего с коня.

— Ми-Милорд, я в порядке. Я могу драться. — солдат Тана был покрыт ранами, и ему понадобилась помощь нескольких солдат, чтобы подняться с земли.

В этой погоне по снегу армия коалиции убила бесчисленное количество арабов, но арабы не были обычными противниками. Несмотря на то, что они сильно ослабли от сильного холода, их упорство и свирепость давали о себе знать. Тан победил, но заплатил немалую цену. Многие из солдат были ранены во время.

Ван Чун посмотрел на замерзшие раны солдата, а затем взглянул на метель, которая стала еще холоднее и свирепее, чем прежде. Затем он взглянул на тусклые огни, свисающие с боков лошадей вокруг него, которые были на грани и могли внезапно погаснуть, и его глаза вспыхнули.

— Передайте мой приказ! Готовьтесь к отходу! Каждый должен немедленно вернуться в Хорасан! — неожиданно приказал Ван Чун, и его слова ошеломили солдат.

— Но, Ван Чун, у нас есть преимущество. И мы просто сдаемся? — сказал Гао Сяньчжи.

Эта резкая и историческая метель была побеждена армией от шести до семи сотен тысяч арабских солдат, и вместе с этим преследованием арабам был нанесен такой удар, как никогда ранее. Как командир, он сильно сожалел об отказе от такой прекрасной возможности.

— Мы достигли нашего предела. — покачал головой Ван Чун.

— Сильный холод одинаково влияет на обе стороны. Арабы были ослаблены, но наши солдаты также сильно пострадали. Если это продолжится, мы не сможем вернуться в Хорасан. А у арабов будет новый гарнизон в Шандаре. Если мы продолжим преследование, у нас может не быть большого преимущества!

— Но, Милорд, упустить такую возможность действительно очень жаль. В следующем году они вернутся с еще одной большой армией, чтобы возобновить войну. — возразил Бахрам.

Сасаниды горячо желали победы, и такая беспрецедентная победа была именно тем, в чем Сасаниды нуждались больше всего.

— Ха, кто сказал, что они смогут организовать еще одну армию в следующем году и вернуться? — Ван Чун улыбнулся, и выражение его лица было гордым и уверенным. Хотя он приказал армии отступить, это не значит, что он забыл об арабах.

— В ходе этой битвы мы убили от двухсот пятидесяти до двухсот шестидесяти тысяч солдат. Хотя мы не продолжаем преследование, основная сила арабской армии была разбита. По меньшей мере двести тысяч солдат потерялись в метели, и в этом мире льда и снега им невозможно найти какое-либо убежище. Если Три Титана Черного Сияния смогут вернуться с двести тысячами солдат на этот раз, то это будет весьма впечатляющим.

Гао Сяньчжи, Бахрам, Чэн Цяньли, Си Юаньцин и многие лидеры повстанцев были ошеломлены словами Ван Чуна. Арабы привели с собой в эту кампанию более семисот тысяч солдат. Достаточно ли этой метели и их погони, чтобы уничтожить пятьсот тысяч?

Это количество было по-настоящему немыслимо.

Никто не знал, как Ван Чун пришел к этому выводу или почему он был так уверен, но никто никогда не сомневался в его суждении. Он проявил себя на бесчисленных полях сражений, и даже посреди этой метели все пошло так, как он предсказывал.

— Это… — Бахрам несколько секунд колебался, и наконец ответил. — Если это так, то Бахрам не возражает!

Быть способным убить пятьсот тысяч арабских солдат в этом сражении было намного лучше, чем самые оптимистичные прогнозы Бахрама.

Румбл!

После последнего взгляда в сторону Шандар Ван Чун и другие быстро достигли соглашения, и двадцать тысяч человек поехали обратно в Хорасан.

Румбл!

Через несколько часов Ван Чун привел своих людей в Хорасан. Позади него ворота Хорасана с грохотом закрылись, наконец, положив конец этой битве!

Почти в тот же момент ворота Шандара распахнулись. Несколько могущественных арабских правителей стояли у ворот, выражения их лиц были суровы, и они приветствовали ошеломляющую армию во главе с Тремя Титанами Черного Сияния…

— Поздравляем пользователя с выполнением миссии «Контратака Аравии». За разгром восьмисот тысяч арабских солдат и победу в Хорасанской Битве пользователь был награжден 40000 очками Энергии Судьбы!

— Поздравляем пользователя! Битва при Таласе завершена!

— Поздравляем пользователя с победой в «Битве Судьбы» за 4000 очков Энергии Судьбы.

Поздравляем пользователя с завершением второго этапа Битвы за Талас. Вы были награждены 20000 очками Энергии Судьбы.

Поздравляем пользователя с убийством 360000 арабских солдат во второй фазе Таласской битвы и вознаграждаем 70000 очками Энергии Судьбы.

— Поздравляем пользователя с получением окончательного доверия у Хорасани! Пользователь был награжден 2000 очками Энергии Судьбы.

Как только Ван Чун провел свою армию через городские ворота и вернулся в свою резиденцию, он, казалось, открыл невидимые шлюзовые ворота. Мгновение спустя поток сообщений от Камня Судьбы пронесся в его голове. С начала битвы за Талас кризис за кризисом постоянно нависал над головой Ван Чуна, в результате чего многие миссии оставались незавершенными.

После ухода Трех Титанов Черного Сияния, арабы потеряли способность атаковать Великий Тан и Хорасан на очень длительный период времени. Камень Судьбы наконец начал рассчитывать награды за ээтот тап.

— Эта…

Шаги Ван Чуна застыли, так он был удивлен сообщениями. Можно сказать, что это был самый долгий раз, когда Камень Судьбы рассчитывал его награды со времени его перевоплощения. Бесчисленные сообщения проносились мимо, и Камень Судьбы, очевидно, занимался подсчетом его наград.

Наконец, Ван Чун услышал, как Камень Судьбы дал окончательное резюме.

— Поздравляем пользователя! После вычета различных штрафов и расходов, связанных с выполнением задания, пользователь получил в общей сложности 122110 баллов энергии судьбы, что в сумме составляет 131450 баллов энергии судьбы!

Шесть золотых чисел появилось перед глазами Ван Чуна, мгновенно поразив его. Эта миссия длилась очень долго, и Камень Судьбы всегда был либеральным в своих наградах, но Ван Чун никак не ожидал, что окончательная награда будет такой большой.

Но как только Ван Чун поверил, что все кончено, Камень Судьбы заговорил еще раз.

— Поздравляем пользователя с ранним завершением Испытания Судьбы. -Пользовательский титул Контролер Судьбы был повышен до Правителя судьбы!

Правитель Судьбы?

Это название покрыло лицо Ван Чуна шоком и удивлением. Он не ожидал, что эта война приведет к повышению его звания.

— Правитель Судьбы? Что это? В чем смысл этих званий «Судьбы»?

Ван Чун стоял у двери в свою комнату, его разум гудел. Мгновение спустя Ван Чун услышал голос.

— Поздравляем пользователя с получением звания Правитель Судьбы. Дополнительные 10000 очков Энергии Судьбы были присуждены пользователю, а скрытая функция «Загадка Судьбы» была разблокирована. Загадка Судьбы является источником всего. Требуется большое количество энергии судьбы для получения информации.

— Обратите внимание: должны быть выполнены условия, чтобы использовать эту функцию!

Сказав это, Камень Судьбы наконец замолчал. Тем временем Ван Чун был в шоке.

Ум, Тело, Энергия, Техника и Сила были пятью наградами категории Камня Судьбы, и Ван Чун знал их наизусть. Но Ван Чун никогда не думал, что Камень Судьбы скрывает еще один секрет. По крайней мере, никогда не было никакой подсказки, что представляет собой эта новая особенность, Загадка Судьбы.

Ван Чун быстро начал взаимодействовать с Камнем Судьбы.

Над пятью шарами появилось несколько алых золотых слов, обозначающих категории наград: «Загадка Судьбы». Слова были просты, но они излучали таинственный свет, который полностью подавлял свет, излучаемый пятью категориями.

Ван Чун мысленно потянулся к золотым словам в надежде узнать тайны этой Загадки Судьбы. Но в отличие от других пяти категорий, Ван Чун не смог получить никакой информации об этом действии. Вскоре холодный голос Камня Судьбы зазвучал в его голове.

— Внимание! Пользователь не выполнил условия и не может активировать Загадку Судьбы! — Ван Чун стал задумчивым при звуке этих слов.

Несмотря на это, по крайней мере, я, наконец, начинаю приближаться к истине, стоящей за бедствием того времени.

С этой мыслью Ван Чун быстро пришел в себя, вошел в свою комнату и с треском закрыл дверь.

Ночь быстро прошла, и с наступлением рассвета все начали медленно выходить из своих комнат. Все они были ошеломлены этой беспрецедентной метелью. Но мало кто знал, что, когда они прятались вчера от снежной бури в своих домах, подземных пещерах и подвалах, произошла битва, которая потрясла всю Аравийскую Империю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1188. Беспокойство Повстанческой Армии!**

— Невозможно! Этого не может быть!

В далеком Багдаде халиф Аравии схватил белоснежное письмо, отправленное из Шандара. Его лицо было таким же белым, как и письмо, а все тело дрожало.

Семьсот-восемьсот тысяч солдат, дюжина губернаторов, бесчисленные генералы и Три Титана Черного Сияния и Хулар, чтобы наблюдать за всем этим — это была кампания беспрецедентного размера. Халиф ожидал чистой и быстрой контратаки, которая сметет всех Танцев и Хорасани, но единственная метель полностью разрушила его мечты.

Теперь пятьсот-шестьсот тысяч солдат были похоронены в снегу, и теперь будут вечно отдыхать в районе между Хорасаном и Шандаром, а само это место превратилось в ледяной ад. Столь жалкое поражение было похоже на острый удар в сердце халифа.

С того момента, как Аравия получила идею покорения Востока, до сих пор она похоронила более миллиона солдат, трех могущественных губернаторов и Военного Губернатора Кутайбу. Перед лицом этого поражения даже халиф не мог не побледнеть и ему стало трудно дышать.

— Я никогда не поверю! Никогда! У нас так много солдат! Мы никогда не сможем проиграть этим Танцам с востока!

Дрожь тела халифа усилилось, и выражение его лица стало более взволнованным. После последних слов его глаза полностью покраснели, и он практически взревел.

Крэк! Его пальцы сжались, расплющив подлокотник из океанской стали.

— Ваше Величество, успокойте свой гнев.

Присутствующие в зале быстро опустились на колени, выражения их лиц были испуганы и ошеломлены.

Тип тип!

Как раз в то время, когда халиф был в ярости, в зал ворвался арабский посланник, на его руке сидел арабский охотничий сокол.

— Рапорт! — курьер опустил голову и опустился на колени.

— Мы только что получили сообщение от династии Тан. Тан обвиняют нас в нарушении договора и проведении штурма и требует, чтобы мы заплатили два миллиарда таэлей золота в качестве компенсации. В противном случае они начнут нападение на Аравию. Кроме того, они соберут тела всех солдат, погибших в бою прошлой ночью, и повесят их у стен Хорасана.

Бузз!

Все губернаторы и генералы подняли головы. Что касается халифа, он сразу стал ужасно бледным.

— Ублюдок!

Халиф издал оглушительный рев.

— Ван Чун! Мы разорвем твой труп в клочья!

Впервые самый сильный суверен в истории Аравии, гордый и высокомерный Мутасим III, назвал имя Танца.

-Лорд Маркиз, вы действительно думаете, что арабы согласятся на наше требование и заплатят еще два миллиарда золотых монет?

В то время, как халиф был на грани рвоты в ярости от чтения письма Ван Чуна, Сюэ Цяньцзюнь осторожно задал вопрос. Когда Ван Чун писал на письме цифру в два миллиарда таэлей, Сюэ Цяньцзюнь почувствовал, как его сердце дрожит.

В этом мире десять миллионов золотых монет уже были астрономической суммой. Если подать заявку на эту сумму в Бюро Доходов, нужно будет обсудить предложение с ними несколько раз, прежде чем оно будет одобрено, и даже тогда потребуется некоторое время, чтобы деньги были доставлены. Но Ван Чун на первых переговорах уже потребовал один миллиард золотых монет, а теперь он требовал два миллиарда. Сюэ Цяньцзюнь почувствовал, что его разум собирается перестать работать.

— Ха-ха, конечно, они не согласятся! — ответил Ван Чун, пролистав.

— А?! — Сюэ Цяньцзюнь был ошеломлен и немедленно остановился.

— Мутасим III в ярости. Было бы странно, если бы он действительно согласился на наши требования.

Ван Чун слабо улыбнулся, продолжая читать книгу. Это была древняя книга династии Сасанидов. Юань Шусун с учениками перевели ее на язык тана в течение одной ночи снежной бури, поэтому Ван Чун смог ее очень комфортно читать.

— Итак, Милорд, это… Сюэ Цяньцзюнь был немедленно озадачен. Если он знал, что другая сторона никогда не согласится, почему Лорд Маркиз послал письмо с требованием двух миллиардов золотых монет?

— Ха, в мире нет никого богаче, чем императорский дом Аравии. Халиф Аравии в настоящее время в ярости, поэтому для него вполне нормально не желать давать нам деньги, но в итоге мы заставим его дать их.

Ван Чун усмехнулся, и наконец поднял голову от книги.

Великий Тан был богатым, но его богатство было распространено по всей империи, а императорский дом обладал только его частью. Таким образом, несмотря на богатство Великой Династии, Бюро Доходов ворчало о расходах Бюро Военного Персонала каждый год.

Но Аравия была другой. Халиф обладал всей империей, и его слова были абсолютными: мир полностью принадлежал ему. Более того, богатство Аравии отразилось не на всей империи, а только на высших чинах ее знати и самом халифе. Более того, все состояния, которые граничащие с Аравией страны создавали на протяжении веков, были разграблены арабскими армиями и предложены как дань уважения халифу, так что можно легко представить, насколько обширным было его состояние.

Даже для Ван Чуна было бы странно не поддаться искушению таким богатством.

Будущие планы Ван Чуна требовали поддержки огромного количества капитала, и халиф будет лучшим «спонсором».Сюэ Цяньцзюнь посмотрел на Ван Чуна, делая вид, что понимает.

Тумптумп!

Пока Ван Чун и Сюэ Цяньцзюнь разговаривали, в дверь постучали.

— Войдите! — со взмахом руки ответил Ван Чун.

Дверь открылась, и быстро вошел солдат армии протектората Анси.

— Лорд-покровитель, Милорд послал меня пригласить вас в конференц-зал!

Метель постепенно угасала. В то время как Ван Чун направлялся в конференц-зал, чтобы встретиться с Гао Сяньчжи, в другом месте города тайно проводилась другая конференция.

Но на этой конференции не было ни одного Танца, только Хорасани и другие мятежники.

— Великий Генерал, вы видели силу династии Тан. Арабы были такими жестокими и завоевали так много стран, но потерпели поражение за поражением. Всего за несколько коротких месяцев они уже потеряли более миллиона солдат, что является просто абсурдным. Но я волнуюсь, что Великий Тан однажды уйдет, и как только арабы вернутся, всех нас убьют, и все это пройдет. — с тревогой сказал лидер мятежников.

Победа коалиционной армии в бою прошлой ночью привела к гибели пяти-шести сотен тысяч арабских солдат, что является настолько большой победой, как никогда прежде. Но солдаты повстанцев невероятно волновались и даже паниковали. Чем легче была победа, тем больше они беспокоились, что она может ускользнуть.

Хотя коалиционная армия сумела полностью победить арабов и успешно создать

собственную базу силы под носом у арабов, никто не знал, как долго мир сможет продлиться. Никто из них не мог согласиться снова стать рабами арабов.

— Но разве генерал Ван не согласился возглавить нашу коалиционную армию? И Тану удалось с большим трудом добраться до этой точки. Как вы думаете, они действительно просто отступят?

— Это неверно! — сказал другой лидер повстанцев. — Тан были здесь уже некоторое время, но они до сих пор не показали никаких признаков взятия под контроль губернаторского особняка и захвата власти над Хорасаном. Более того, в войне с арабами они потеряли слишком много элитных солдат. Танские солдаты, дислоцированные в Хорасане, даже не составляют тридцати тысяч. Это не признак действий того, кто планирует управлять районом.

— Правильно! Если бы Тан действительно планировал пустить корни в Хорасане, у них нет никаких причин, чтобы больше не посылать сюда солдат. Несмотря на то, что Хорасан очень далеко от территории Тана, если Тан действительно хотел бы остаться здесь, они бы определенно подумали о том, как преодолеть эту трудность. — прокомментировал другой лидер повстанцев.

— Правильно, верно! Если Тан хотел бы остаться здесь, они точно предприняли бы больше действий! — остальные в зале начали громко соглашаться.

Бахрам оглянулся и сразу же узнал человека, который говорил последним, лидера повстанцев из северо-восточного региона Аравии по имени Санджар. Этот человек имел очень сдержанную личность и очень высокий авторитет в армии повстанцев. Если даже он чувствовал, что Тан может уйти, остальные, вероятно, были в полной панике.

Бахрам ничего не сказал, но его лоб нахмурился и только продолжал хмуриться дальше. У него тоже было это беспокойство, но он никогда не говорил об этом остальным.

— Великий Генерал, ты ближе всего стоишь к этому командиру династии Тан. Неужели ты не можешь придумать, как заставить его остаться?

— Мы оба знаем о жестокости и порочности арабов. И если Тан уйдет, мы оба понимаем, к каким последствиям это приведет. Вы действительно хотите увидеть такую трагедию?

— Благодаря арабам мы потеряли уже слишком много людей. Даже если мы умрем, мы никогда не станем их подданными снова. Несмотря ни на что, мы должны воспользоваться этой возможностью и придумать способ удержать Танцев.

Остальные в зале все пытались убедить Бахрама.

В коалиционной армии, за исключением Тана, Бахрам имел самый высокий уровень совершенствования и имел самые близкие отношения с Таном. По этой же причине его пригласили на эту секретную конференцию.

Наблюдая за силой Тана и за смелостью, решимостью, интеллектом и хитростью молодого командира Тана в метели, все они еще больше ценили коалицию с Таном и еще больше надеялись, что Тан сможет остаться и создать долгосрочный стратегический альянс.

Даже Ван Чун не мог ожидать, что его задержка в военных действиях и проявление «мира» вызовут такое сильное беспокойство в армии коалиции.

— Но этот вопрос не мне решать. Если Тан захочет уйти, что мы можем с этим поделать? -Сказал Бахрам, и его брови сморщились еще больше. Его слова немедленно погрузили зал в тишину.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1189. Случайно имеет те же взгляды!**

— У меня есть идея.

В этот момент раздался нерешительный голос из угла зала. Все лидеры повстанцев и Бахрам обратили взоры к говорящему.

Бахрам едва различил этого человека как лидера повстанцев из юго-западного региона Аравии.

Лидер повстанцев, у которого был шрам на лбу, объяснил свою идею.

— Тан не планирует оставаться на месте, потому что наши языки разные. Мы не понимаем друг друга, поэтому мы, естественно, не можем общаться.

— В этой битве мы могли бы работать только через Милорда, чтобы понять друг друга, но солдаты низшего уровня никогда не общались друг с другом, а тем более не понимали друг друга. Если мы сможем выучить язык Великого Тана, чтобы они поняли нас, чтобы мы немного поняли их, все будет иначе.

— Это действительно хорошая идея, но, если мы хотим сделать это, нам нужно много учителей династии Тан, которые могут преподавать свой язык, и им нужно будет приехать в Хорасан. Боюсь, что Тан может не согласиться, — сказал другой лидер повстанцев.

Все в комнате заколебались.

При общении и понимании эта коалиция сможет просуществовать дольше, но область между Самаркандом и Хорасаном, а также регионы, из которых прибыли другие лидеры повстанцев, требуют огромного количества учителей языка, а изучение языка требует очень много времени. Это явно было бы довольно дорогостоящим усилием, и Великий Тан не гарантировал, что согласится.

Более того, лидеры повстанцев начали смутно понимать немного о Великом Тане. Это была сильная и процветающая страна с мощной армией. С точки зрения прожития комфортной жизни Хорасан просто не мог сравниться с Великим Таном. Эти учителя языка Тана, вероятно, не захотят ехать так далеко.

Все люди в зале еще раз приняли обеспокоенные выражения.

Бахрам сказал еще раз.

— Оставьте этот вопрос мне. Проблему учителей легко решить. Мы можем предложить деньги, чтобы оплатить расходы, и я уверен, что благодаря награде, некоторые Танцы все равно будут готовы приехать. Если мы примем бремя расходов на себя, Великий Тан не будет препятствовать нам. Но этот вопрос потребует согласия Тана.

Под выжидательным взволнованным взглядом Бахрам встал и вышел из зала.

Даже Бахрам не был уверен, что ему это удастся. Ведь это была война между арабами и повстанцами!

В то время как Бахрам и лидеры повстанцев волновались и раздражались, Ван Чун открыл дверь в зал совещания, принеся с собой порыв ледяного ветра. Подняв голову, Ван Чун немедленно заметил Гао Сяньчжи, сидящего за столом переговоров, опустив голову и нахмурив лоб, как будто он столкнулся с какой-то невозможной проблемой.

— Лорд Генеральный Защитник, вы искали меня? — Ван Чун вошел и сразу подошел к Делу.

Тело Гао Сяньчжи дрогнуло, он встряхнулся от задумчивого настроения и поднял голову.

— Ван Чун, это ты. Сядь.

— Милорд, что случилось? Есть ли что-то, на что не способен даже такой способный человек, как Милорд? — сказал Ван Чун, садясь рядом с Гао Сяньчжи. — Это имеет отношение к арабам? После этого поражения арабы не смогут начать атаку в течение следующих нескольких месяцев. О чем беспокоиться?

Гао Сяньчжи налил Ван Чуну чашку чая, но облака беспокойства на его лбу не рассеялись.

— Вы знаете, что военные дела меня сейчас не беспокоят, но все, кроме военных дел, не является моей компетенцией. Я пригласил тебя обсудить государственные дела.

— Государственные дела? — Ван Чун поднял брови в беспокойстве, но быстро о чем-то подумал и улыбнулся.

— Милорд обеспокоен вопросом Хорасана?

— Правильно! — Гао Сяньчжи кивнул и продолжил объяснять.

— Нападать на город легко, а удерживать его трудно. Для нас, возможность довести всю кампанию сюда из Таласа выходит далеко за пределы наших первоначальных ожиданий. Но ты также знаешь, что ситуация в Таласе была сложной. Здесь мы не знакомы с людьми и землей, а нам остро не хватает боевой силы. Несмотря ни на что, управление этим местом является серьезной проблемой.

Глаза Гао Сяньчжи показали глубокую озабоченность. Эта проблема некоторое время кружила у него в голове, но, имея перед собой могущественного врага, у него не было времени тщательно ее обдумать. Но теперь, когда арабы потерпели поражение, у него не было другого выбора, кроме как начать думать в этом направлении.

— Что значат слова Милорда? — Спросил Ван Чун с серьезным выражением лица.

— Я до сих пор не думал о точных деталях, но у нас есть два варианта: уйти или остаться. -сказал Гао Сяньчжи. — Мы уже достигли нашей цели в этой войне. Дух арабов был тяжело ранен, и они потеряли бесчисленное множество экспертов. Пройдет очень много времени, прежде чем они наконец смогут снова начать думать о востоке. И в этой войне мы получили от арабов более миллиарда золотых монет, и весь Императорский Двор шокирован величиной этих трофеев. С этим золотом мы можем с триумфом вернуться в столицу и получить поддержку от всех и каждого. В то же время мы можем выплатить богатую компенсацию тем солдатам, которые погибли в бою. За все мои годы в армии это, несомненно, лучшее завершение войны, которую я когда-либо испытывал.

— Но Милорд не готов отступить, верно? — сказал Ван Чун.

— Хех! — Гао Сяньчжи слабо улыбнулся, но не стал это отрицать.

— Но, если мы не хотим отступать, нам придется принять на себя множество рисков. Во-первых, нам в любое время могут угрожать арабы. Армии в десять тысяч челвоек далеко недостаточно. Во-вторых, мы не говорим на одном языке с местными жителями, что всегда будет серьезной проблемой.

— Прямо сейчас, когда арабы угрожают нам, обе стороны, естественно, будут добросовестно сотрудничать. Но у нас слишком много людей, и состав армии коалиции слишком сложен. В тот момент, когда недоразумение вызовет конфликт между солдатами или кто-то намеренно попытается разжечь раздор, наш союз немедленно распадется. Если это произойдет, мы не только потеряем Хорасан, но и нам будет очень трудно выбраться отсюда живыми.

— Когда Великий Тан впервые вступил в Западные Регионы, потребовалось почти двести лет, чтобы удержаться, но даже в этом случае королевства Западных Регионов нерешительны и имеют скрытые мотивы. Ситуация вокруг Хорасана еще сложнее, чем в Западных Регионах. Я понятия не имею, как долго Великий Тан должен будет править здесь твердой рукою.

Как Генеральный Защитник Анси, Гао Сяньчжи понимал гораздо больше вещей, чем обычный человек. После победы в битве прошлой ночью весь город был в праздничном настроении, но было много проблем, скрывающихся под поверхностью.

— Ха-ха, так Милорд беспокоится о том, как управлять Хорасаном? — к его удивлению, Ван Чун громко рассмеялся, не беспокоясь так же, как Гао Сяньчжи.

Гао Сяньчжи посмотрел на Ван Чуна и кивнул.

— Милорд, будьте спокойны. Я уже со всем справился. Лорд Фэн скоро прибудет в Хорасан, и через некоторое время великие кланы столицы также двинутся в Хорасан и откроют свои гостиницы и рестораны: начнут торговать шелком, чайными листьями и фарфором, а также откроют шахты и плавильные заводы. Торговля между востоком и западом приносит огромные прибыли, но в прошлом арабы запрещали въезд иностранных торговцев, поэтому нашим людям было очень трудно добраться до этого места. Когда мы откроем это место, великие кланы будут лишь первой волной. С нашими солдатами, стоящими на страже, все больше и больше людей будут приходить в Хорасан. — Ван Чун слабо улыбнулся, и выражение его лица наполнилось уверенностью.

Как командир династии Тан, Ван Чун размышлял не только о военных делах, но и о том, что произошло после войны. Он давно планировал и готовился ко всему, о чем говорил ему Гао Сяньчжи.

Тумптумптумп!

Пока они разговаривали, раздался стук в дверь, привлекая их внимание.

— Генерал Ван, генерал Гао, вы там? — раздался знакомый голос.

— Бахрам? — Ван Чун и Гао Сяньчжи удивленно посмотрели друг на друга.

— Войдите! — первый выступил Гао Сяньчжи.

Дверь открылась, Бахрам стряхнул снег со своего тела и вошел. Несколько лидеров повстанцев последовали за ним.

Ван Чун и Гао Сяньчжи удивленно подняли брови. Бахрам редко приходил с лидерами повстанцев.

— Генерал, сядьте! — Гао Сяньчжи быстро указал на кресло рядом с собой.

— Генералы, если честно, этот Бахрам пришел с просьбой. — Бахрам подошел к столу, но не сел. Скорее он почтительно поклонился двум командирам династии Тан.

Гао Сяньчжи был еще более потрясен, но Ван Чун взглянул на Бахрама и лидеров повстанцев, и в его голове возникла идея.

— Если есть вопрос, генерал, пожалуйста, говорите. Мы союзники, поэтому мы поможем всем, чем сможем! — сказал Бахраму Гао Сяньчжи, а Ван Чун одобрительно кивнул. Бахрам ничего не сказал, кивнув вождю повстанцев позади него.

— Генералы, Великий Тан — наш самый твердый и уважаемый союзник. Мы надеемся, что Великий Тан останется здесь надолго, и мы также надеемся, что сможем развить еще более глубокую связь с Великим Таном.

Говорящим был лидер повстанцев из области вокруг Самарканда. Самарканд был не слишком далеко от Западных Регионов, поэтому лидер повстанцев лучше понимал язык.

По этой же причине Бахрам привел его.

— Но разве мы уже не союзники? — удивленно сказал Гао Сяньчжи, совершенно не понимая, что происходит.

— Это, то есть… мы надеемся развить еще более глубокую дружбу. — сказал другой лидер повстанцев.

— Мы надеемся получить глубокое понимание Великой Династии Тан… Хотя мы и являемся союзниками, наши языки разные, поэтому мы надеемся, что почетные генералы могут… отправить учителей из Великой Династии, чтобы те могли научить нас языку Династии Тан, — запинаясь, сказал третий вождь повстанцев, наконец выразив свои внутренние мысли.

— Ах! -Гао Сяньчжи был ошеломлен. Вдруг громкий смех эхом разнесся по залу. Ван Чун все время слушал и больше не мог сдерживаться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1190. Далон Тринлин!**

Бахрам сказал:

— Я знаю, что запрос немного грубоват. Изучение языка требует много времени, энергии и денег, и нам нужно будет использовать ресурсы генерала, но с точки зрения денег мы можем взять на себя все расходы.

Великий Тан уже потерял многих людей в своих усилиях по оказанию помощи Хорасану и повстанцам против Аравии. Делать такой запрос в такое время было несколько неразумно, но Бахрам должен был.

— Хахаха, Великий Генерал Бахрам, вы неправильно поняли! — Ван Чун наконец встал со своего места и повернулся к Гао Сяньчжи.

— Лорд-покровитель, вы беспокоитесь о проблеме языка? — Гао Сяньчжи ничего не сказал, только взглянул на растерянную группу Бахрама со сложным выражением на лице.

Ван Чун молча улыбнулся. В этой коалиции Хорасани и повстанцы зависели от Великого Тана гораздо больше, чем Великий Тан зависел от Хорасани и повстанцев. В то время как Гао Сяньчжи беспокоился по поводу языкового барьера, Хорасани и повстанцы были еще более обеспокоены.

— Великий Генерал Бахрам, господа командиры, будьте спокойны. Я могу согласиться с этим вопросом прямо здесь, без каких-либо проблем. Очень скоро мы будем использовать все виды методов, чтобы как можно быстрее организовать уроки танского языка в Хорасане и в других местах. — с улыбкой сказал Ван Чун.

— Ах! — первоначально они полагали, что надежд на принятие этого запроса было мало, но теперь они были очень рады услышать эту новость.

— Чудесно! — Большое спасибо, генерал, большое спасибо!

Все члены группы были в восторге. Вопрос обучения ханьскому языку — или, может быть, можно сказать «танскому языку» развивался гораздо быстрее и плавнее, чем ожидал Ван Чун. Испытав мощь Великой Династии Тан, повстанческие армии жаждали понять его язык. Ван Чун немедленно позвонил Юань Шусуну и попросил его обсудить все с Гао Сяньчжи.

К тому времени, когда Ван Чун вышел из конференц-зала, метель полностью прекратилась. Когда он посмотрел на постепенно проясняющееся небо, его разум был полон мыслей. По какой-то причине он вдруг подумал о Сюй Цицинь в далеком Цыси.

Интересно, как поживает Цицинь? — тихо сказал себе Ван Чун.

Что касается управления Хорасаном, Ван Чун написал письма Фэн Чанцину, различным великим кланам, а также Сюй Цицинь. Но по какой-то причине Сюй Цицинь не отвечала, хотя череда припасов никогда не прекращалась. Такой ситуации никогда не было, и Ван Чун не мог не волноваться.

Я надеюсь, что с Цицинь все в порядке.

Ван Чун немного подумал, а затем быстро отправился в свой кабинет.

Флапфлап! Несколько мгновений спустя птица-курьер взлетела в воздух и исчезла на северо-востоке.

В далеком Цыси снег покрыл землю, а в доме в северо-западном углу расцвела зимняя слива, источая чистый аромат в воздух. Девушка в белой одежде, на лице которой появились слабые признаки болезни, опиралась на открытое окно и вдыхала аромат цветов.

— Молодая леди, давайте держать окно закрытым. Погода холодная, а ваше тело слабое. Вы должны поторопиться и немного отдохнуть. — донесся голос горничной из-за ее спины.

— В этом нет спешки. — Сюй Цицинь махнула намного более тонким пальцем, чем обычно. — Я могу держаться, и у меня редко появляется возможность подышать свежим воздухом. Просто позвольте мне посмотреть чуть дольше.

— Девушка, перестань пытаться убедить ее. — Сзади раздался голос женщины средних лет с оттенком тепла. — ваша молодая леди провела так много времени внутри. Теперь ее состояние улучшилось, и она даже готова открыть окно и подышать свежим воздухом. Просто позвольте ей это. Через максимум пять минут мы можем вернуться и закрыть окно,

— Проходите, леди Сюй: я приготовила вам немного имбирного супа. Пейте, пока еще горячий. Скоро остынет.

При этих словах женщина средних лет, одетая в простую одежду, которая, похоже, была образцом традиционной жены, подошла к окну и предложила Сюй Цицинь миску имбирного супа.

— Мадам Фэн, спасибо. — Сюй Цицинь повернула голову и с благодарностью взяла суп.

Мадам Фэн, естественно, была женой одной из Стен-Близнецов Империи, Фэн Чанцина. Пока Ван Чун и Гао Сяньчжи сражались на линии фронта, все вопросы в тылу, включая логистику и снабжение, были оставлены на усмотрение Сюй Цицинь и Фэн Чанцин. Сюй Цицинь сумела скрыть свою серьезную болезнь от других, но ей не удалось этого сделать от дотошного Фэн Чанцина.

В тот момент, когда он узнал, что Сюй Цицинь серьезно больна, Фэн Чанцин немедленно отправил свою жену и нескольких знаменитых врачей из Западных Регионов в штаб-квартиру протектората Цыси, чтобы позаботиться о Сюй Цицинь. Методы тех докторов и забота мадам Фэн позволили Сюй Цицинь преодолеть это испытание.

Хотя она не полностью выздоровела, ее состояние значительно улучшилось.

Когда она увидела, что Сюй Циньцинь полностью закончила пить имбирный суп, мадам Фэн наконец расслабилась. Но потом она вспомнила кое-что и сказала:

— Леди Сюй, по правде говоря, было ли это действительно необходимо? Даже сейчас вы не позволили Молодому Маркизу узнать о вашей болезни. Но, если вы скажете ему, я уверена, что он быстро вернется в Цыси.

— Это именно то, чего я не хочу. — Сюй Цицинь покачала головой и безучастно посмотрела на алые цветы сливы за окном.

— Независимо от того, сколько бремени у женщины, нет ничего более важного, чем государственные вопросы. Ван Чун и Лорд Гао сражаются на передовой, и их жизни принадлежат полю боя. Я не хочу, чтобы их внимание рассеялось из-за меня!

— Но разве вы не должны были хотя бы ответить на его письмо? — сказала госпожа Фэн, и ее глаза сосредоточились на письме, которое Сюй Цицинь сжала в своей руке. Это было письмо, которое Ван Чун прислал не так давно из Хорасана. Она чувствовала, что Сюй Цицинь любит Ван Чуна, но по какой-то причине подавляет свои эмоции так сильно, что даже не хочет писать ответ.

Сюй Цицинь покачала головой.

— Ван Чун узнает мой почерк. Если я отвечу, он сможет узнать по моему почерку, что я болею. В тот момент все мои предыдущие усилия будут напрасны.

Мадам Фэн была ошеломлена и потеряла дар речи. Она только знала, что Сюй Цицинь не желает писать ответ, и никак не представляла, что она имеет в виду такие соображения.

— Ах…

Мадам Фэн не могла удержаться от вздоха, глядя на бледное, но упрямое лицо Сюй Цицинь.

Три человека молча стояли в комнате, и все было тихо.

Пока Сюй Цицинь безучастно смотрела в окно, издалека раздался взмах крыльев. Сюй Цицинь подняла голову и увидела белую птицу-посланника, несущуюся по небу и быстро спускающуюся перед ее окном.

Мадам Фэн и служанка Маленькая Чжу тоже оглянулись и сразу заметили золотые знаки отличия на правой ноге птицы.

Это было письмо от Молодого Маркиза!

Они сразу узнали опознавательные знаки. Они находились рядом с Сюй Цицинь достаточно долго, чтобы распознать птицу-посланника, которую Ван Чун использовал для отправки своих писем.

Сюй Цицинь также ясно узнала птицу, и когда та взгромоздилась на ее руку, ее лицо покраснело.

Отдаленное Тибетское Плато было покрыто белой мантией. От Хорасана до Самарканда, до Анси, Цыси и до Центральных Равнин мир праздновал крупную победу. Но Тибетское Плато погрузилось в тяжелое и печальное настроение.

Шторм не совсем рассеялся, и струи ледяного ветра дрейфовали, словно натянутые нити жемчуга.

Посреди этой метели самый уважаемый Императорский Министр империи У-Цан, Далон Тринлинг, был одет в белую шубу, как признак выражения скорби. Рядом с ним бесчисленные охранники королевской столицы сжимали свои копья и алебарды, и даже высшее существование плато, которое редко покидало его Императорский Дворец, Ценпо, стоял рядом с ним.

Для всей империи У-Цан этот день значился как самый важный. Не из-за этой суровой метели и сильного холода погибли бесчисленные овцы и крупный рогатый скот, а из-за этих нескольких фигур, лежащих на коричневой циновке, разложенной по мерзлой земле.

Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче — это была самая тяжелая потеря, которую когда-либо испытывала империя. В одной войне были потеряны великий министр и два генерала. Ттрупы этих трех важных людей наконец прибыли в королевскую столицу У-Цан.

— Руозан, почему так произошло? — Далон Тринлинг медленно подошел и встал на колени рядом с телом Далуна Руозана, его лицо охватило горе.

— Вы в частном порядке мобилизовали Великую Кавалерию Мутри, одолжили солдат из Королевской Линии Ярлунг, связались с Дусуном Мангпоче… Вы действительно думали, что я ничего не знал? Без моего одобрения, вы действительно думаете, что смогли бы забрать столько солдат?

— Почему вы были таким дураком? Как мог я и Ценпо обвинить вас? — Далон Тринлинг почувствовал, как его сердце дрожит, глядя на это бледное и бескровное лицо с плотно

закрытыми глазами. Он управлял империей в течение десяти с лишним лет, и в возрасте двенадцати лет он начал командовать армиями, чтобы сражаться с Великим Таном. Никогда в его карьере сердце Далона Тринлинга даже не дрогнуло, но в этот момент бушевали большие волны. Он потерял все свое прежнее спокойствие.

Тогда в его ушах прозвучал голос.

— Императорский министр, вы должны отомстить за Великого Министра и генералов! -Хуоба Сангье с алыми глазами и сжатыми зубами подполз к коленям Далона Тринлинга. Его лицо наполнилось печалью и яростью.

— Великий Министр и генералы трагически погибли. Несмотря ни на что, мы должны заставить Тан заплатить за это!

Хлопок!

Прежде чем Хуоба Сангье успел закончить говорить, по его лицу ударила жестокая пощечина, и эта сила немедленно заставила его лицо распухнуть.

— Императорский министр! — Хуоба Сангье схватился за свою раздутую щеку, ошеломленный ударом Далона Тринлинга.

— Ублюдок! Если бы не твое умышленное поражение, понесла бы Великая Кавалерия Мутри такие тяжелые потери? Как командир королевской столицы, ты даже не дождался указа от меня или Ценпо, чтобы отобрать твои войска! Ценпо ничего для тебя не значит! Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче понятны, но Далун Руозан был просто гражданским министром. Их поражение понятно, но ты не мог даже защитить ни одного гражданского министра?!

Далон Тринлинг уставился на Хуобу Сангье с пепельным лицом. Была сформирована армия из более чем ста тысяч элитных воинов, но в конце концов вернулся только Хуоба Сангье. Если бы не тот факт, что Империя У-Цан была слабой от последовательных поражений и остро нуждалась в солдатах, он был бы уже казнен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1191. Соглашение, статьи Хорасана!**

— Императорский министр… Хуоба Сангье опустился на колени и, услышав слова Далона Тринлинга, опустил голову еще больше.

— Хуоба Сангье знает, что его преступления тяжкие, и, если императорский министр и Ценпо желают моей жизни, Хуоба Сангье ничего не может сказать. Но я не могу умереть. Хотя Великий Министр и два генерала остаются мертвыми, Хуоба Сангье не желает умереть, и при этом он не может умереть!

Хуоба Сангье положил ладони на колени, его плечи дрожали. Наконец он разразился слезами. Нет! Это были не слезы, а кровь.

Все замолчали от этих слов, их выражения были смутными. Хуоба Сангье действительно заслуживал смерти, но, возможно, жизнь была бы еще большим для него наказанием.

Все было тихо. Далон Тринлинг уставился на Хуобу Сангье, намерение убийства в его глазах медленно отступало.

— Хуоба Сангье, я позволю тебе пока вести свою скромную жизнь. — Далон Тринлинг поднял голову и медленно закрыл глаза, скрывая в них убийственное намерение. Но в этот момент из его тела начала подниматься обширная и зловещая аура.

— Ван Чун, клан Ван, Великий Тан… просто подождите. Я обязательно заставлю всех вас заплатить и почувствовать боль У-Цана! — голос Далона Тринлинга разнесся вдаль по безмолвному миру, уплывая в бесконечность.

......

Пока на Тибетском Плато было мрачное настроение, Хорасан радовался.

— Чанцин, ты пришел!

У восточных ворот Хорасана Гао Сяньчжи счастливо улыбнулся, увидев Фэн Чанцина, одетого в легкую одежду. Впервые Великие Танские Двойные Стены Империи встретились на этой чужой земле. С появлением Фэн Чанцина, Гао Сяньчжи мог, наконец, снять те административные проблемы, которые так сильно его раздражали, и оставить их на усмотрение Фэн Чанцина.

— Милорд!

Фэн Чанцин также был рад видеть Гао Сяньчжи. От битвы при Таласе до битвы при Хорасане Фэн Чанцин в Суйе волновался день и ночь. Только теперь он наконец смог расслабиться. Двойные Стены Империи воссоединились, и они начали говорить о многих вещах, касающихся Αнси, Суйе и армии Протектората Анси. Когда они закончили беседу, Фэн Чанцин привел в порядок свою одежду и подошел к Ван Чуну.

Прежде чем Фэн Чанцин успел что-то сказать, Ван Чун слабо улыбнулся и нарушил молчание.

— Лорд Фэн, мы снова встретились.

— Лорд-покровитель, моя благодарность лежит за пределами слов. Милорд, пожалуйста, примите мой поклон. — строго сказал Фэн Чанцин, а затем очень почтительно поклонился.

— Лорд Фэн, никогда не было необходимости благодарить, когда дело касается жизненно важных вопросов государства. — улыбнулся Ван Чун, не протягивая руку, чтобы помочь ему подняться. Однако Фэн Чанцин неожиданно не смог завершить свой поклон. Огромная Звездная Энергия подхватила его тело, не давая ему даже согнуться в талии. Фэн Чанцин пытался несколько раз, пока его лицо не покраснело.

Гао Сяньчжи засмеялся и сказал:

— Чанцин, хватит. Если Ван Чуну это не нужно, вы даже не сможете ему поклониться. Пойдем. Управление Хорасаном — сложное дело. Давайте поговорим внутри.

— Хорошо. — Фэн Чанцин мог только сдаться, с горьким выражением лица.

......

Некий зал в Хорасане был окружен охранниками. Внутри этого зала были только Ван Чун, Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин и Чэн Цяньли, командующие высшего класса. Даже Ли Сие не было разрешено сюда войти.

— Лорд Фэн, это мой план по управлению Хорасаном. Сначала взгляните на него. Когда дело доходит до фактического управления Хорасаном, ваша помощь, вероятно, понадобится. Это было также основной причиной моей просьбы переехать в Хорасан.

В торжественной обстановке комнаты Ван Чун сразу перешел к делу. Из рукава он вытащил бумагу, плотно покрытую словами.

Админисрирование Хорасана не только определяло, будет ли город сохранен или потерян, но и сможет ли Великий Τан подавить могущественного врага Аравии. Помимо этого, это было также связано с одним из еще больших планов Ван Чуна.

Фэн Чанцин не осмеливался проявлять небрежность, когда дело касалось управления Хорасаном. Он сразу начал просматривать бумагу, но сразу же поднял бровь. Он сел на стул и начал внимательно читать бумагу, и чем больше он читал, тем больше он удивлялся.

Фэн Чанцин был важным субъектом империи и экспертом в области логистики, и никогда не делал ничего без подготовки. Фэн Чанцин всегда должен был заглянуть на три шага вперед, прежде чем сделать один. Таким образом, перед тем, как прийти, Фэн Чанцин уже тщательно все продумал.

Имея многолетний опыт управления, Фэн Чанцин полагал, что его план управления Хорасаном уже был очень подробным и всесторонним. Ηо только когда он увидел план Ван Чуна, Фэн Чанцин понял, что он мало что в этом смыслит. Дело не в том, что он был неспособен, а в том, что Βан Чун просто думал по-другому.

Β зале было тихо очень долго. Наконец, Фэн Чанцин опустил бумагу и выдохнул, стряхивая шок.

Пока он смотрел на это молодое лицо, детское и незрелое, которое было закалено во многих битвах, разум Фэн Чанцина был в смятении. Слухи отличались от того, что можно было увидеть в реальности, и, хотя военные способности Ван Чуна были признаны всеми, Фэн Чанцин никак не предполагал, что он также будет таким грозным администратором.

— Итак, Лорд Генерал-Покровитель, вы уже все подготовили и скоро подпишете договор с армиями Хорасани и повстанцев. — сказал Фэн Чанцин, глядя на Ван Чуна.

— М-м. — Ван Чун слабо улыбнулся и кивнул.

— Договор? Чанцин, о чем этот договор, о котором ты говоришь? — не мог не спросить Чэн Цяньли.

Фэн Чанцин ничего не сказал, только передал бумагу.

— Штаб коалиционной армии будет создан в Хорасане, а Сасаниды и все другие повстанческие армии совместно согласятся подчиниться Великому Тану. Великий Тан поддержит Сасанидов и другие повстанческие армии в создании собственных фракций. Более того, если какой-либо член армии коалиции подвергается нападению арабов, Великий Тан обязан собрать всех своих солдат и оказать сопротивление арабам, а все остальные члены коалиции также должны ответить на призыв. В свою очередь, другие члены коалиции единодушно соглашаются выполнять команды Великого Тана и дополнительно оплачивают расходы за любые гарнизоны, размещенные на территориях различных членов коалиции. Если какой-либо член коалиции предаст Великий Тан и коалиционную армию, его ждет смерть.

Чэн Цяньли нахмурился, читая изложенный на бумаге договор.

— Чанцин, разве это не обычное дело для управления коалиционной армией? Что в этом особенного?

Великий Тан надеялся привлечь силы повстанческих армий для борьбы с Аравией, а повстанческие армии надеялись углубить свои связи с Великим Таном. Это было уже широко известно в Хорасане, и даже простые солдаты, вероятно, чувствовали, что происходит. Чэн Цяньли не понимал, почему Фэн Чанцин так сильно заботился о чем-то подобном.

Фэн Чанцин ничего не сказал, только взглянул на Ван Чуна. Ван Чун улыбнулся и сделал глоток чая.

— Цяньли, ты не понимаешь? Это не обычная коалиция. Благодаря этой статье Великий Тан может навсегда остаться в регионе между Самаркандом и Хорасаном. — Фэн Чанцин вздохнул и начал говорить похвальным тоном, глядя на Ван Чуна.

— Придя из Суйе, я продумал множество планов, все они связаны бесчисленными способами, но, в конце концов, все они уступают этому простому договору лорда-защитника.

Фэн Чанцин чувствовал искреннее восхищение. Когда он увидел эту бумагу, он вдруг почувствовал, что в мире действительно существуют такие гении, которые обладают столь острыми чувствами и способностями к наблюдению, что могут решить чрезвычайно сложную проблему с помощью нескольких простых слов.

— Ха-ха, похвала лорда Фэна слишком велика. Я знал, что не смогу скрыть это от вас.

Ван Чун улыбнулся и поставил чашку чая. Гораздо проще было общаться с умными людьми. По правде говоря, Ван Чун уже передал этот договор Бахраму, лидерам повстанцев и Гао Сяньчжи. Многие люди были похожи на Чэна Цяньли и рассматривали это как простой план коалиции. Очень немногие из них поняли истинные цели Ван Чуна.

— Чанцин, о чем вы говорите? — Гао Сяньчжи чувствовал, что Ван Чун и Фэн Чанцин общаются на языке жестов, и он, наконец, не мог не выразиться. Он пригласил Фэна Чанцина для управления администрацией, но по какой-то причине тема перешла к военным делам.

— Милорд, вы не понимаете? Когда этот договор будет подписан, Великий Тан будет истинным правителем региона между Самаркандом и Хорасаном. — со вздохом объяснил Фэн Чанцин.

— Согласно содержанию этого соглашения, Великий Тан может не только получить бесконечный поток налоговых поступлений, но и может мобилизовать армии членов коалиции. Любой, кто оскорбляет или сопротивляется Великому Тану, попадет под удар всей коалиции. Только с этой точки зрения позиция Великого Тана к западу от гор Цун будет непоколебима. Когда мы достигаем этого, другие административные проблемы — просто мелочи.

— При такой политике в течение десяти лет Великий Тан будет крепче держаться за Хорасан, чем за Западные Регионы!

Все в комнате замолчали, ошеломленные словами Фэн Чанцина. По реакции Фэн Чанцина они могли сказать, что этот договор не был таким простым, как казалось, и они никак не ожидали, что Фэн Чанцин будет рассматривать его с таким уважением.

Великому Тану потребовалось двести лет, чтобы окончательно отстоять свои позиции в Западных Регионах, но Фэн Чанцин утверждал, что Великий Тан мог сделать то же самое здесь, а может быть, даже больше, всего за десять лет. Это было просто абсурдно! Если бы кто-то еще сделал это требование, они бы не восприняли это всерьез, но это был Фэн Чанцин, прославившийся во всем Великом Тане своей мудростью и дальновидностью.

— Десять лет? Чанцин, вы преувеличиваете? Даже со всеми способными министрами и превосходными генералами, которых Великий Тан послал в Западные Регионы, он не смог поддерживать непрерывные сто лет правления. Как может этого добиться такой маленький жалкий договор? — не мог не сказать Чэн Цяньли. Не то чтобы он сомневался в Фэн Чанцине или не верил в Ван Чуна, но в цифру десять лет было просто слишком трудно поверить.

— Один договор, естественно, не сможет этого сделать, но после следующего договора все будет по-другому. — Фэн Чанцин повернулся к Ван Чуну и сказал:

— Лорд-покровитель, я полон восхищения. план по открытию школ в Хорасане для обучения языку Тана не просто углубляет взаимопонимание между двумя армиями, верно?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1192. Управление Хорасаном!**

— Лорд Фэн действительно великолепен! Правильно. Одного договора недостаточно, но вместе с последующим договором можно будет полностью изменить ситуацию в Хорасане. По правде говоря, меня больше волнует договор о расширении языка Великой Династии Тан через Хорасан, чем первый. Это истинный корень, который Великий Тан может использовать, чтобы твердо зкрепиться в этом месте. Я надеюсь, что, как только лорд Фэн станет упралять Хорасаном, вы сделаете все, что в ваших силах, для достижения его целей. Язык должен распространиться не только в Хорасане, но во всех регионах, граничащих с Αравией.

Ван Чун слегка постучал по столу, твердо заявив:

— Я надеюсь, что вы сможете энергично расширить язык Τана на эти части и, если возможно, даже на внутреннюю часть Аравии.

Только сам Ван Чун знал, что он считает распространение и преподавание языка Тана в Хорасане гораздо более приоритетной частью, чем что-либо еще. Твердой силой этого мира были военные, а мягкой силой была культура. Чтобы понять страну, знание ее языка имело огромное значение. Только благодаря распространению языка Великого Тана в Самарканд, Хорасан и даже в столицу арабских стран Багдад культура Великого Тана сможет проникнуть в эти места.

Изучение языка позволит лучше понять Великий Тан, а понимание Великого Тана приведет к восхищению и в конечном итоге к принятию Великого Тана.

Это было истинное основание Великого Тана, но Ван Чун не был готов чрезмерно объяснить эту тему.

— Милорд, будьте спокойны, я сделаю этот вопрос своим первым приоритетом после принятия командования. — торжественно заверил его Фэн Чанцин. По этому вопросу оба были в полном согласии.

Фэн Чанцин изучал историю Западных Регионов и знал, что у Великого Тана есть свои недостатки в подходе к этой области. Ηесмотря на то, что Великий Тан был в Западных Регионах более двухсот лет, его политика всегда была слишком примирительной относительно королевств Западных Регионов, чтобы никогда не иметь большой сплоченности. Многие подводные течения текли под поверхностью, в то время как их привязанность постоянно колебалась, как трава, растущая на стене. Эти семена, посаженные их предшественниками, означали, что независимо от того, насколько умными, смелыми или амбициозными были те, кто пришел после них, им было очень трудно изменить эту точку зрения.

Фэн Чанцин все это прекрасно понимал, но ничего не мог сказать по этому поводу, потому что это касалось Императорского Двора. Однако теперь Фэн Чанцин наконец-то встретил кого-то, похожего на него, родственную душу, которая понимала эту болезнь Βеликого Тана, как тыльную сторону своей ладони.

Β Хорасане, на земле к западу от гор Цун, у Великого Тана наконец появилась возможность попробовать еще раз. Используя мощную военную мощь в качестве поддержки, они создали бы мощную коалицию, которую можно было бы использовать для укрепления позиции Великого Тана в качестве гегемона и, таким образом, в конечном итоге избежать ошибок Западных Регионов и взять новый регион под жесткий контроль.

Это также заставило Фэна Чанцина чувствовать, что он и Ван Чун прекрасно поладят друг с другом.

Легко было получить тысячу цзинь золота, а родственную душу было найти трудно!

Административные проблемы были всего лишь кучей разногласий, и Фэн Чанцин использовал свои собственные знания, чтобы четко объяснить эти вопросы всем, в значительной степени просветив их. Когда все обсуждения были закончены, Фэн Чанцин попросил Ван Чуна остаться.

— Лорд Фэн, что-то еще? — с удивлением сказал Ван Чун.

— Ха-ха, старый друг попросил меня передать это вам. — Фэн Чанцин слабо улыбнулся, достал небольшой деревянный ящик и передал его. Пока Ван Чун удивленно смотрел, он быстро ушел.

Хлопок!

Ван Чун смущенно открыл коробку. Единственной вещью внутри была знакомая нефритовая шпилька.

— Цицинь! — Ван Чун был ошеломлен, и у него появилось странное чувство.

......

Ван Чун быстро передал все дела Хорасана Фэн Чанцину. Как и ожидалось, с этим административным экспертом в присутствии Великой Династии, Хорасан немедленно начал организованно совершать необходимые действия, и отношения между различными частями армии коалиции также стали понятными и организованными. Но больше всего удивило Ван Чуна то, что Фэн Чанцин мог свободно говорить по-арабски. Этого он никак не ожидал.

Объяснение Фэн Чанцина состояло в том, что нужно было заранее планировать дождливый день. Хотя даже Гао Сяньчжи недооценил арабов в этой войне, Фэн Чанцин всегда чувствовал угрозу со стороны Аравии, поэтому он давно начал самостоятельно изучать арабский язык, и за совсем небольшое время полностью его освоил.

Знание Фэн Чанцином арабского языка помогло решить многие проблемы, и он мог легко взаимодействовать с хорасанцами и повстанцами.

Время шло медленно, и руководство Фэн Чанцина в сочетании с планами Ван Чуна позволило быстро привести все их планы в действие.

Первым действием Великого Тана после взятия Хорасана была отмена многочисленных налогов, наложенных Арабской империей. Кроме того, было объявлено, что в течение первых трех лет налоги взиматься не будут. Через три года, несмотря на то, что для поддержания ежедневных операций потребуется налогообложение, необходимый доход не будет составлять и тридцати процентов от того, что требовала Аравийская Империя.

Это провозглашение быстро вызвало волнение в Хорасане, и вместе со статусом и влиянием Великого Тана в армии коалиции это заставило народ Хорасана значительно повысить ценность Великого Тана в своих глазах. Мало того, Фэн Чанцин еще и взял часть золота, требуемого от халифа Аравии, и выделил его для ремонта города и помощи гражданам, которые понесли потери из-за сражения.

В то же время, поскольку битва только что закончилась, а сердца людей были неустойчивы, Великий Тан вместе с Хорасани и мятежниками сформировал небольшие группы, которые патрулировали город и успокаивали умы людей.

Перед входом в Хорасан Фэн Чанцин сделал много приготовлений.

Через разведчиков, которых он отправил, Фэн Чанцин узнал, что Хорасан остро нуждался в товарах. Все доступные на рынке товары были из Великой Династии Тан и стоили очень дорого. Таким образом, Фэн Чанцин привез тридцать телег, загруженных всеми видами товаров, необходимых для повседневной жизни.

Когда эти повозки вошли в Хорасан, они сразу же вызвали интерес жителей Хорасана к продукции страны на востоке. Но была одна политика, которая не привлекла столько внимания.

Школы!

Благодаря военной и финансовой поддержке Великого Тана, Юань Шусун и ученики, которым он преподавал в Западных Регионах, быстро основали школы по всему Хорасану. В школах в основном обучались дети, но были и взрослые. Согласно правилам школы, до тех пор, пока человек серьезно учится, любой ученик школы будет получать трехразовое питание, предоставляемое школой, а также получит большую субсидию от Великой Династии Тан.

Таких школ никогда не видели в Хорасане, и в начале люди были довольно подозрительно к ним настроены. Но с помощью Бахрама и лидеров повстанцев школы смогли быстро записать в первый класс более восьмисот учеников. Это было немного, но это был первый след на чужой земле. В будущем язык Тана мог распространяться как лесной пожар.

И, следуя плану Ван Чуна, большое количество школ находились в процессе строительства. Все происходило с неостановимым и методичным прогрессом. Но пока все это происходило, внезапный инцидент привлек внимание Ван Чуна, Гао Сяньчжи и всех других руководителей.

— Это то место? — Ван Чун спросил, глядя вперед.

— Это то самое место. — уважительно сказал солдат Хорасани, и опустился на колени. Статус и влияние Ван Чуна в умах Хорасани теперь были равны статусу Бахрама, а в некоторых аспектах даже превосходили его.

Ван Чун ничего не сказал, глядя на круглую яму перед собой. Она имела диаметр два метра и казалась бездонной. Ван Чун проверил ее с помощью Психической Энергии, но даже тогда он не смог найти дно этой черной дыры.

— Объясни еще раз, что случилось? — сказал лидер повстанцев.

— Вьюга на этот раз была сильнее, чем любая другая, и снег лежал на земле очень густо. Человек принялся сгребать снег, но прежде чем он смог начать свою работу, земля внезапно обвалилась, забрав его с собой. Когда мы услышали эту новость, мы хотели попытаться спасти его, но, когда мы вошли, земля рухнула еще два раза. Тогда мы поняли, что яма оказалась намного глубже, чем мы себе представляли. Несколько солдат упали, но никто из них не вышел наружу. Позже мы опустили веревку вниз, но по какой-то причине, когда люди начали спускаться по веревке, через некоторое время они с нее падали. Мы не смели действовать опрометчиво и доложили об этом нашим начальникам, — сказал стоящий на коленях солдат.

— А почему близлежащие люди кричат о призраках и дьяволах? — внезапно задал вопрос Бахрам.

— Я не знаю. Мы приехали довольно поздно и услышали от окружающих, что, когда впервые появилась дыра, из нее вышел черный дым, за которым последовало золотое пламя и дьявольский вой. Но к тому времени, когда мы прибыли, ничего не было. — сообщил солдат.

Бахрам нахмурился еще больше. Хорасан отличался от Центральных Равнин. Боги демонов были не просто мифами, а существами, в которых люди верили и которых уважали. Все простые люди верили, что боги демонов действительно существуют, и любое место, излучающее черный дым и дьявольский вой, должно быть ненормальным.

— Великий Генерал, позвольте мне спуститься первым, и тогда мы сможем спасти и других. — офицер повстанцев шагнул вперед, немедленно приготовившись прыгнуть в яму.

— Подожди минутку. Не нужно спешить. — сказал Ван Чун и помахал ему. — Старший Чжан, я оставляю это дело вам. Сначала позаботьтесь об этой яме, а затем мы направимся внутрь.

— Понял!

Чжан Шоужи кивнул и быстро позвал своих учеников. Они установили несколько больших сильфонов, а затем повесили на край ямы несколько труб из плотной ткани и стальных обручей. Затем они использовали сильфон для нагнетания воздуха в глубины ямы.

Ямы, запечатанные в течение такого длительного времени, будут заполнены нечистым воздухом, не пригодным для дыхания. Таким образом, те охранники и генералы, которые прибыли сначала, упали через несколько мгновений после входа и, вероятно, были уже мертвы. В тот момент, когда появился Ван Чун, он знал, что сюда нельзя безрассудно лезть.

Независимо от того, насколько сильными были мастера боевых искусств, они все равно были людьми.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1193. Древняя династия Элам!**

— Все готово!

Примерно через час, пока шесть сильфонов продолжали нагнетать воздух, Ван Чун быстро спустился в яму. Гао Сяньчжи и Бахрам последовали за ним.

Как и ожидалось!

Спустившись немного, Ван Чун вонзил пальцы в стену и остановился. Несмотря на то, что эта яма была абсолютно черной, у Великих Генералов, таких как Ван Чун, было умение, похожее на ночное видение. На этой стене Ван Чун мог ясно разглядеть фреску.

В отличие от других фресок, эта была создана путем заливки расплавленного металла, встроенного в стену. Самое странное, что металл был того же цвета, что и кровь.

Ван Чун изучал его несколько секунд, и быстро понял, что происходит. Во время заливки металла в него было залито большое количество человеческой крови. Как генерал, переживший сотни сражений, Ван Чун не мог ошибаться.

Фреска густо источала стиль династии Сасанидов. В своих лучших проявлениях Ван Чун едва мог распознать образы демонов с рогами, выросшими из голов, и поле человеческих трупов позади них.

— Бог демонов! — В этот момент на него напал сильный запах смерти.

В отличие от того, что они сказали охраннику снаружи, роспись в этой яме была истинной причиной появления Ван Чуна, Бахрама и Гао Сяньчжи.

На Центральных Равнинах не было много легенд о богах демонов, но в этом месте все глубоко верили в них и не сомневались в их существовании.

— Это руины древней эпохи. Слова на стене должны быть из эпохи династии Элам.

Голос Бахрама донесся сзади Ван Чуна. Он вонзил пальцы в стену и тоже изучал эту странную фреску.

— Можете ли вы сказать, о чем это говорит?

Голос Гао Сяньчжи исходил от другой стены над Ван Чуном и Бахрамом, он был любопытным и любознательным.

— Я не знаю! — Бахрам покачал головой. Выражение его лица было торжественным.

— Но я могу понять значение, которое фреска хочет передать. Это место запрещенное и вход сюда запрещен!

На мгновение яма стала смертельно неподвижна. Все испытывали неописуемое чувство.

Каждая империя и каждый регион имели свои древние легенды и цивилизации. Эти могущественные цивилизации давно исчезли из истории, но оставили свои остатки и следы в пыли. Было ясно, что династия Элам1 была одной из них.

— Пошли!

Бахрам использовал свою мощную Звездную Энергию, чтобы углубиться в яму. Позади него Ван Чун и Гао Сяньчжи обменялись взглядами, и начали спускаться по стенам. Чем глубже они шли, тем темнее становилось, и мутный воздух начал атаковать их, почти заставляя задыхаться. Только теперь двое других поняли, почему Ван Чун накачивал сюда воздух с помощью сильфона.

Пока они спускались, никто не говорил. Через некоторое время Ван Чун отпустил захват и приземлился на пол.

— Так высоко!

Ван Чун посмотрел вверх. С его точки зрения, вход был размером с кунжутное семя. По оценкам Ван Чуна, дно ямы находилось в нескольких сотнях метров от поверхности.

Ван Чун быстро перевел взгляд на то, что было перед ним. Дно ямы полностью отличалось от того, что они себе представляли. Это была не тесная и не узкая, а огромная природная пещера.

Эта пещера была двадцать метров высотой и очень просторная. Пол был неровным и пятнистым, и из нескольких трещин просачивался темно-зеленый свет.

Ван Чун сразу заметил огромный черный силуэт в пещере.

Это был огромный дворец.

— Это… Как? — пробормотал Гао Сяньчжи, когда спустился.

Вид этого древнего дворца, сохранившегося так глубоко под землей, лишил его дара речи. Если бы он не видел это для себя, он никогда бы не поверил, что давно исчезнувшая древняя династия оставила бы здесь дворцовый комплекс.

В отличие от города Хорасан, подземный дворцовый комплекс был прост и грандиозен. Самой яркой особенностью этого дворцового комплекса были двенадцать огромных колонн. Более того, в отличие от Великой Династии Тан, Хорасана или Αравии, здания дворца были сделаны полностью из бронзы. Τемно-зеленый свет, который они могли видеть, исходил, вероятно, главным образом от бронзы, составляющей эти дворцы.

— Ηевозможно!

Βан Чун также осматривал дворец. Это место источало совершенно другой стиль, и воздух был переполнен запахом истории, немедленно втягивая их в былые времена, перенося их в династию Элам, которая, как говорили в легендах династии Сасанидов, существовала несколько тысяч лет назад.

— Это действительно руины эпохи династии Элам!

Βздохи похвалы послышались, когда другие лидеры повстанцев спустились по яме и в шоке уставились на прекрасно сохранившийся дворцовый комплекс.

Крэк!

Пока все они осматривали подземный дворец, в подземном мире раздался резкий треск, почти оглушительный. Все сразу посмотрели и увидели, что генерал повстанцев стоит перед трупом. По выражению его лица ему было страшно наступить на труп.

— Это упавшие повстанцы!

Ван Чун поднял бровь, и он быстро узнал трупы. В этом районе было еще семь или восемь трупов, и по их доспехам Ван Чун разглядел, что это были именно те люди, которые упали в яму. Они были очень далеко от того места, где упали. Как будто они также обнаружили эти подземные руины и пошли на разведку.

Но их тяжелые травмы означали, что они никак не могли исполнить свое желание.

— Давайте! Давайте посмотрим!

Лидер повстанцев первым отреагировал, шагнул через труп и направился вперед. Мертвых уже не вернуть, но живым еще предстояло выжить. Невозможно было вернуть жизни этих солдат, поэтому насущной задачей было выяснить, что происходит с этими подземными руинами.

За лидром повстанцев последовали Ван Чун и Гао Сяньчжи.

— Какое странное место!

Ван Чун осторожно оценивал обстановку, идя вперед. Для него здесь все было новым и свежим. Даже Ван Чун никогда лично не видел руины древней цивилизации.

Когда группа осторожно пошла дальше, в тусклом зеленом свете они смогли разглядеть все больше бронзовых фресок, каждая из которых изображала свою сцену. Но все они были похожи в том, что изображали бога демонов и человеческие трупы. Аура смерти и крови, испускаемая этими фресками, была настолько интенсивной, что была почти удушающей.

— Ван Чун, ты не думаешь, что эти фрески довольно странные?

Ван Чун обернулся и увидел, что Гао Сяньчжи осматривает большую фреску, а его брови сильно нахмурились.

— Что не так? — с удивлением спросил Ван Чун.

— Эти фрески выглядят будто боги демонов убивают людей, но, если вы внимательно посмотрите, разве вы не видите, что почти все эти боги демонов спиной к людям?

Гао Сяньчжи слегка нахмурился.

— Ой?

Ван Чун быстро проследил за взглядом Гао Сяньчжи. Бог демонов на этой фреске был намного больше других богов демонов. Позади него было бесконечное поле костей и трупов, но в отличие от других фресок, позади этого бога демона было явно несколько живых людей, все они смотрели в спину бога демона, но было невозможно увидеть выражения на их лицах. Теперь, когда Гао Сяньчжи упомянул об этом, Ван Чун ясно заметил эту особенность. Если бы бог демонов убивал людей, он должен был противостоять им.

— Лорд Гао, что вы имеете в виду? Возможно, люди на этих фресках не убиты богами демонов, как мы себе представляем? Эти боги демонов столкнулись с еще более сильной угрозой? — нахмурился Ван Чун, и начал думать.

Они оба сразу замолчали. Все чувствовали, что для богов демонов вполне естественно убивать людей, но боги демонов не убивали людей на росписи. Когда они оба, казалось, что-то думали, и их брови нахмурились еще глубже.

— Посмотрите туда! — неподалеку раздался крик. Лидер повстанцев в шоке уставился на определенный символ на стене.

— Здесь Символ Семидесяти Двух Столпов Бога Демона!

Бузз!

Это наблюдение вызвало шок в толпе, и все они начали собираться вокруг рисунка. Бахрам был первым, кто достиг настенной росписи, и Ван Чун и Гао Сяньчжи обменялись взглядами, и тоже бросились к нему.

Между фресками Ван Чун и Гао Сяньчжи ясно видели символ золотого горного козла, но в отличие от обычных горных козлов, у этого козла было три рога, растущие из его головы, каждый невероятно острый и устремляющийся в небо.

И если вы внимательно посмотрите, вы также увидите, что у этого горного козла была пара золотых вертикальных зрачков, которые казались чрезвычайно черствыми и жестокими.

Ван Чун задумчиво уставился на золотой символ. Семьдесят два Столпа Бога Демона были известны во всех землях к западу от гор Цун. Боевые искусства Абу Муслима происходили из Семидесяти Двух Столпов Бога-Демона, так же как и техника, использованная Османом для побега. В этом мире Семьдесят Два Столпа Бога Демонов имели чрезвычайно долгую историю.

— Невозможно! Династия Элам и Семьдесят Два Столпа Бога Демонов даже не существовали в одну и ту же эпоху. Почему они связаны с легендой о Семидесяти Двух Столпах Бога Демонов? — лидер повстанцев в шоке уставился на символ бога демонов на стене.

Толпа принялась неистово болтать, все они явно были взволнованы появлением Семидесяти Двух Столпов Бога Демонов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Элам был древней цивилизацией, расположенной в месте, что является теперь юго-западным Ираном, и существовал с 2700 — 539 гг до н. э.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1194. Книга Паймона!**

— Существует много легенд о Семьдесят Двух Столпах Бога Демонов, но большинство из них говорят, что Семьдесят Два Столпа Бога Демонов были запечатаны в море задолго до династии Элам. Более того, в легендах Династия Элам была цивилизацией, наиболее преданной богам, и была чрезвычайно могущественной. Однако по какой-то причине она исчезла за одну ночь, и вся страна была уничтожена. — знакомый голос Бахрама прозвучал в ушах Ван Чуна и Гао Сяньчжи, и он подошел к ним.

— Династия Элам оставила после себя очень мало остатков, но любые артефакты, связанные с ней, чрезвычайно опасны. Но именно поэтому все были в замешательстве по поводу разрушения династии Элам.Древняя цивилизация, предшествовавшая династии Сасанидов, была известна только Сасанидам и людям из близлежащих регионов. Ван Чун и Гао Сяньчжи ничего в этом не понимали.

Вскоре группа начала обнаруживать все больше и больше символов Семидесяти Двух Столпов Бога Демонов. После объяснений Бахрама танцы медленно начали понимать, как связаны Семьдесят два Столпа Бога Демона и Династия Элам. Вскоре группа закончила исследование внешнего края пещеры.

Многие из лидеров повстанцев обратили свое внимание на самое очевидное место, дворцовый комплекс. Ван Чун также был готов отправиться во дворцовый комплекс, но когда он обернулся, его глаза скользнули мимо неприметного символа на стене. Бззз! Тело Ван Чунда вздрогнуло, глаза сжались, и он внезапно остановился.

— Это… На стене появился слабый черный символ глаза, и глубоко внутри этого глаза был явно распят человек, руки и ноги которого были расставлены. В отличие от золотых символов Семидесяти двух Столпов Бога Демонов, символ человека был не столь очевиден, и был помещен в темный угол, куда не мог попасть свет. Если не обращать внимания, будет очень трудно его заметить.

На первый взгляд, в этом черном глазе не было ничего особенного, но, когда Ван Чун снова посмотрел, глаз на стене внезапно ожил. Когда Ван Чун уставился на него, он посмотрел назад. Это внушило чрезвычайно холодное и странное чувство. Но это было не единственное, что шокировало Ван Чуна.

Невозможно! Этого не может быть!

Ван Чун уставился на символ круглыми глазами, и в его голове забушевали огромные волны. Ван Чун был не чужд этому символу, поскольку он видел его однажды во время начала бедствия. Ван Чун продолжил изучение этого вопроса и узнал, что символ неразрывно связан с бедствием. Символ на стене не был тем, который имел в воспоминаниях Ван Чун, но он был очень похож. Даже если это не был тот самый символ, он, несомненно, был тесно с ним связан.

Но первый был символом, найденным на Центральных Равнинах, в то время как другой был далеко в Хорасане, в цивилизации Элам, исчезнувшей тысячи лет назад. Эти два символа были разделены огромными промежутками как во времени, так и в пространстве. Зачем ему показали символ последних дней Центральных Равнин?

Бесчисленные мысли пронеслись в голове Ван Чуна.

— Обратите внимание! Пользователь обнаружил Символ Судьбы, активирующий Загадку Судьбы!

В этот момент в сознании Ван Чуна прозвучал голос Камня Судьбы, и награда «Загадка Судьбы» начала быстро вспыхивать.

Ван Чун почти подсознательно потянулся, чтобы активировать умение Загадка Судьбы.

— Получить информацию из Загадки Судьбы!

— Запрос отклонен! Пользователю необходимо получить больше информации, прежде чем он сможет открыть секрет символа!

К удивлению Ван Чуна, его просьба была немедленно отклонена. В шоке Ван Чун попытался снова, а затем снова, но способность Загадки Судьбы осталась без ответа.

Через некоторое время Ван Чун, наконец, отказался от этих попыток, но его разум был сильно встревожен. После победы в Битве при Таласе он неожиданно нашел ключ к будущему бедствию на этой чужой земле.

Хотя он не знал, что произошло, был шанс, что он сможет узнать происхождение и правду о потусторонних захватчиках из этой исчезнувшей династии Элам.

Бузз!

Внезапно у Ван Чуна вспыхнуло озарение. Его разум и тело напряглись. Его больше не двигали любопытство и удовольствие.

— Книга из династии Элам! Здесь есть книга из династии Элам! — возбужденный крик донесся из дворцового комплекса.

Услышав эту новость, Ван Чун почувствовал биение своего сердца, и сразу же бросился туда. Через несколько секунд он вошел в бронзовый комплекс и поспешил туда, откуда послышался голос.

В этом дворцовом комплексе было много предметов обстановки, все в стиле древней династии Элам. Но ни один из этих предметов не мог сравниться с тем, что было установлено на бронзовом алтаре в самом центре дворцового комплекса — древней книгой.

Когда появился Ван Чун, он ясно увидел толстую бронзовую обложку книги. Она уже была открыта, но по прошествии длительного времени на ее страницах появились признаки гниения. Было много мест, где оставалась только половина страницы.

Ван Чун услышал вопросительный голос соседнего лидера повстанцев.

— Символ одной из 72 колонн Бога демонов, Паймон2, был в этой книге. Ходят слухи, что Паймон оставлял свой символ только на своих личных работах или своих личных вещах. Может ли эта книга быть написана Паймоном?

— Невозможно! Паймон — один из Десяти Великих Богов Демонов, один из самых могущественных из Столпов Семидесяти Двух Богов Демонов. Он был запечатан в одной из первых волн и погружен в море. Как он мог выжить до эпоха династии Элам? — опроверг другой лидер повстанцев.

— Независимо от того, эти руины должны быть тесно связаны с Паймоном. Я действительно не могу в это поверить. Хотя легенды говорят, что Семьдесят Два Столпа Бога Демонов были коварными персонажами и знали много разных языков, никогда не было что-нибудь сказано об их почерке. Могут ли боги демонов писать иероглифами людей? Все лидеры повстанцев вздохнули. Эта подземная руина династии Элам была похожа на гигантскую загадку, притягивающую всех лидеров Хорасани и повстанцев. Даже Бахрам в оцепенении уставился на эту изодранную книгу на алтаре с задумчивым выражением лица.

— Есть ли кто-нибудь из вас, кто понимает слова древней эпохи? — вдруг спросил Бахрам.

— Нет! Хотя всегда были ученые, исследующие древние цивилизации, любой, кто может распознавать слова восьмисотлетней давности, уже весьма выдающийся. Но династия Элам существовала три-пять тысяч лет назад, возможно, даже больше. Никто в существующем мире не может распознать их слова, — сказал лидер повстанцев с кудрявой бородой.

Все они с сожалением смотрели на книгу на алтаре. Эта книга была древней реликвией, возникшей в эпоху, ближайшую к эпохе богов демонов. Скорее всего, она содержала впечатления и секреты той ослепительной эпохи, о которой все только мечтали.

Но, несмотря на присутствие всех лидеров повстанцев, ни один из них не смог раскрыть ее секреты. Это, несомненно, было очень жаль.

Более того, эта книга была чрезвычайно хрупкой. Хотя она была прямо перед их глазами, никто из них не осмеливался безрассудно дотронуться до нее, а тем более перевернуть ее страницы, чтобы изучить ее дальше.

— Великий Генерал, могу я попробовать? — Голос нарушил тишину. Ван Чун внезапно ступил на поднятую платформу.

— Ван Чун… Гао Сяньчжи был ошеломлен этими словами. Он не предполагал, что Ван Чун сделает такой запрос.

Хотя обложка книги на алтаре была выкована из бронзы, страниц не было, и она рухнула бы при самом легком прикосновении. Именно потому, что лидер повстанцев коснулся страниц всего несколько минут назад, книга оказалась в поврежденном состоянии.

Более того, и 72 столпа Бога демонов, и династия Элам были делами династии Сасанидов и лидеров повстанцев. Было довольно неуместно Ван Чуну вмешиваться в это.

Ван Чун ничего не сказал, только бросил взгляд назад на Гао Сяньчжи, показывая, что он может спокойно отдыхать.

— Великий Генерал, могу я взглянуть? — спросил Ван Чун.

— Эта… Бахрам заколебался. Окинув взглядом окружающих лидеров повстанцев, он быстро кивнул.

— Ладно!

Если бы кто-то еще сделал эту просьбу, Бахрам и другие лидеры повстанцев были бы в ярости. Такая просьба была действительно слишком грубой и могла даже рассматриваться как преступление.

Но Ван Чун был другим. Ван Чун сиял над армией коалиции, как полуденное солнце, и, будучи ее верховным главнокомандующим, он даже превосходил Бахрама по статусу. В это время только Ван Чун мог сделать такой запрос, и не похоже, что он переступал свои границы.

— Большое спасибо!

Ван Чун быстро подошел к алтарю, который был примерно вдвое ниже человеческого роста. Не долго думая, Ван Чун протянул ладонь и прижал ее к таинственной и поврежденной книге.

— Камень судьбы, помоги мне раскрыть секреты этой книги!

В области, с которой никто не мог взаимодействовать, Ван Чун связался с Камнем Судьбы. С того момента, как он вошел в это место и увидел книгу, Загадка Судьбы в его голове начала безумно пульсировать и мигать. Что еще более важно, в то время как все остальные были сосредоточены на символе одного из 72 столбов Бога демонов на бронзовой обложке этой книги эламитов, только Ван Чун заметил ничем не примечательный символ черного глаза.

… Точно такой же, как тот, который он видел снаружи.

— Для перевода Книги Паймона требуется 10000 очков Энергии Судьбы. Подтверждает ли пользователь? — прозвучал в его голове голос Камня Судьбы.

Сердце Ван Чуна забилось. Хотя он уже получил указания от Камня Судьбы о том, что эта новая способность, Загадка Судьбы, расходовала непомерное количество энергии Судьбы, Ван Чун не ожидал, что она будет расходовать так много.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В 72 демонах Αрс Гоетии Паймон — Король Ада, который командует двумя сотнями легионов. Он изображен как мужчина с женственным лицом и верхом на верблюде. Примечательно, что он преподает искусство, философию, науку и может раскрыть тайны всех вещей в мире.↩︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1195. Таинственный Символ!**

— Подтверждаю! — без колебаний объявил Ван Чун.

Мгновение спустя, под наблюдением зрителей, рука Ван Чуна начала излучать туманный свет, окутавший всю книгу.

Камень Судьбы снова заговорил.

— Начался перевод языка древней эпохи. Подготовьтесь к получению информации. Желает ли пользователь заплатить 100 баллов энергии Судьбы за получение информации?

Ван Чун кивнул. Мгновение спустя, внутри шара света, страницы книги начали переворачиваться, но признаков распада не было.

Книга Паймона!

Эта древняя книга династии Элам открыла свои двери Ван Чуну и привела Ван Чуна в давно исчезнувшую цивилизацию.

По мере того, как страница за страницей этой книги переворачивалась, в сознании Ван Чуна появлялось все больше и больше информации.

Через некоторое время последняя страница перевернулась, и Книга Паймона была полностью переведена. Ван Чун открыл глаза и сразу заметил, что Бахрам и другие лидеры повстанцев уставились на него в полном шоке.

— Ван Чун… вы… — Бахрам запнулся, уставившись на Ван Чуна.

Просто не было никого, кто мог бы перевести древнюю книгу на алтаре, поэтому, когда Бахрам подошел к алтарю, он даже не подумал, сможет ли Ван Чун раскрыть секреты книги, так как Ван Чун не был Хорасани. Однако, исходя из обстоятельств, казалось, что Ван Чуну действительно удалось перевести эти слова.

Ван Чун кивнул. Видя выжидательные взгляды Бахрама и лидеров повстанцев, он не стал держать их в напряжении.

— Эта книга была работой Государственного учителя Элама по имени Муавия. В ней записана вся история династии Элам, от ее взлета до падения. Но поскольку книга повреждена, я могу только объединить то, что остается предположить, имея часть правды.

Слова Ван Чуна сразу же сделали его центром внимания. Лидеры повстанцев и Бахрам пристально смотрели на него, лихорадочно дыша. Выражения их лиц были беспокойными.

Династия Элам!

Это была древняя цивилизация, намного сильнее династии Сасанидов. Эта династия совершила много чудесных дел и участвовала в огромных инженерных проектах. Больше всего людей восхваляли эламитов за то, что они освободились от земли. Каждый из них мог летать по небу, как птица.

Кроме того, они разработали много боевых искусств и ритуальных инструментов. И все же все эти великолепные достижения исчезли за одну ночь.

Как сасаниды и потомки древних эламитов, присутствующие люди не могли не обратить внимания.

— Будучи государственным учителем династии Элам, Муавия получил большое доверие от царей Элама. Более того, он единолично вызвал возрождение династии Элам. Он вырастил шесть царей Элама и лично наблюдал за тем, как четверо из них умерли естественной смертью от старости… На полпути к объяснениям Ван Чуна все в зале воскликнули в шоке. Хотя Ван Чун просто повторял слова книги, все они понимали, что означают эти слова.

— Как это может быть? — лидер мятежников вскрикнул в шоке. — Если это правда, разве он не жил в династии Элам более двухсот лет? Как мог человек жить так долго?

— И основываясь на том, что он сказал, династия Элам смогла достичь такого процветающего уровня исключительно благодаря его усилиям, но как это могло быть? Как мог такой сильный человек не оставить след в истории? Я никогда о нем даже не слышал. Если то, что сказал Ван Чун, было правдой, то такой человек наверняка оставит молву через все страны к западу от гор Цун.

Ван Чун осмотрел толпу, не опровергая их слов, и продолжил:

— Согласно записям Муавии, всегда существовала фракция, удерживавшая династию Элам, снова и снова пытающаяся уничтожить ее. Они считали себя богами и заставляли себе поклоняться, мечтая поработить все человечество. Муавия провел всю свою жизнь, пытаясь придумать способы противостоять этим богам, но в конце концов он все же потерпел неудачу. После его поражения в этой войне была похоронена вся династия Элам.

Все в комнате перестали дышать. Могущественная династия Элам была уничтожена богами! Но как это могло быть?

— Невозможно! Невозможно! Династия Элам была уничтожена демонами. Все это знают! И эти фрески показывают это громко и ясно. Писания этого Муавии не могут быть правдой! — сказал генерал повстанцев. Содержание этой книги противоречило всему, что они знали.

— Должно быть, чего-то не хватает. Эти руины не могут лгать: древние остатки династии Элам не могут лгать. Должно быть, есть что-то, чего мы не знаем. Лорд-Защитник, пожалуйста, посмотрите еще раз. Вероятно, есть и другое имя. Такой важный человек не мог быть неизвестным. Муавия, должно быть, просто было псевдонимом. — сказал лидер повстанцев.

— Генерал прав. Муавия действительно был псевдонимом. У него есть другое имя: Паймон! И эта книга называется Книгой Паймона.

Ван Чун уставился на лидера повстанцев, медленно произнося каждое слово.

Уооооохшщ!

Последние слова Ван Чуна вызвали шум. Все уставились на Ван Чуна, потеряв дар речи. Даже Бахрам был шокирован.

— Паймон! Он не может быть Паймоном! Разве это не один из семидесяти двух Столпов Бога Демонов? Как он мог быть человеком и государственным учителем династии Элам! — их умы шатались от этого откровения.

— Я не знаю, что здесь происходит, но Муавия действительно Паймон. Более того, он даже упомянул, что он был наказан богами за то, что его тело было преобразовано. Чтобы секрет не был забыт, у него появилось это подполье. — Дворец построен, чтобы передать его, — строго сказал Ван Чун.

Все молчали, пытаясь переварить эту новость. Паймон из Семидесяти двух Столпов Бога Демонов был архитектором золотого века династии Элам: боги демонов защитили человечество, а боги уничтожили человечество… Все это может привести в замешательство и заставить очень долго думать.

— Генерал Ван, что еще упоминается в Книге Паймона? — Вдруг спросил Бахрам.

— Почему боги сделали это? Какова была их цель?

— Больше ничего нет. Эта Книга Паймона повреждена, и большая часть ее информации была утеряна. Более того, из информации, которую я получил, это только первая половина Книги Паймона. Должна быть другая часть, но я не знаю, где она, — сказал Ван Чун.

— Чего? — глаза Бахрама расширились от шока. Эти руины очень хорошо сохранились, и, если Муавия был действительно Паймоном, у него были все шансы полностью все записать.

Если бы он разделил свою работу на две части, это могло бы означать лишь то, что он рассматривал вопрос с предельной важностью. Если бы все это было собрано в одном месте, шансы на то, что все это будет потеряно, были бы слишком велики, поэтому он разделил работу на две части.

— Αх! Нашел! — крикнул кто-то, привлекая всеобщее внимание.

— Ритуальный инструмент Паймона! Это действительно ритуальный инструмент Паймона!

— Ах!

Слова «ритуальный инструмент» сразу же собрали вокруг себя всех лидеров повстанцев.

Была ли Книга Паймона истинной или ложной, было вторично. Все они отправились в эту подземную пещеру, прежде всего, чтобы найти реликвии Семидесяти Двух Столпов Бога-Демона. В истории Хорасана и Аравии все, что связано с семидесяти двумя столпами бога демона, было чрезвычайно мощным.

Τолько Ван Чун не пошел смотреть. Он отвел взгляд от Книги Паймона и спустился с помоста, но мало интересовался ритуальным инструментом Паймона. Ηа его уровне совершенствования то, что определяло, был ли человек слабым или сильным, было не каким-то ритуальным инструментом или оружием, а пониманием принципов мира.

Βан Чун был гораздо больше обеспокоен описаниями этих богов в Книге Паймона.

Тот символ представляет богов в Книге Паймона. Какую связь они имеют с потусторонними захватчиками?

Глаза Βан Чуна были задумчивы, и он медленно стал выходить из дворца.

Все знали, что весь мир был разрушен потусторонними захватчиками, но было много загадок относительно того, как появились эти потусторонние захватчики. После всех его расследований он был уверен в одном. Символ глаза Книги Паймона также появился там, где появились потусторонние захватчики. Это было только два раза, и впоследствии их не было видно, как будто они внезапно появились и затем исчезли, но это только сделало их более подозрительными.

Если бы он мог узнать секрет этих черных глаз, был шанс, что он сможет найти правду о том, как появились эти потусторонние захватчики, а также откуда они пришли и почему они сделали то, что сделали.

Эти мысли быстро пронеслись в его голове, и затем Ван Чун встряхнулся от оцепенения и быстро выбрался из ямы.

Обнаружение руин эламитов и ритуального инструмента Паймона потрясло весь Хорасан и повстанческую армию. Ночью, когда Ван Чун отдыхал в своей комнате, он принял неожиданного посетителя.

— Бахрам? — Ван Чун был ошеломлен, увидев идущего человека.

Бахрам сел напротив Ван Чуна и сразу подошел к делу.

— Генерал, вас очень интересует наш Хорасан и эти древние руины?

Ван Чун был ошеломлен. А потом он что-то вспомнил и улыбнулся.

— Великий Генерал говорит о яме, которую мы исследовали днем?

— Я заметил, что Генерал не очень интересовался ритуальным инструментом Паймона, но, похоже, очень заботился о цивилизации династии Элам и тайнах древней эпохи. — сказал Бахрам.

Пока Ван Чун осматривал окружающие фрески, Бахрам осматривал его. Не было никаких сомнений в том, что интерес, проявленный Ван Чуном, был необычным.

Ван Чун слабо улыбнулся. Ничего не говоря, он взял кисть и нарисовал на листе бумаги символ, очень похожий на символ черного глаза из Книги Паймона.

— Что это?

Бахрам в шоке уставился на таинственный символ, который нарисовал Ван Чун.

— Что-то еще из древних руин, но не в Хорасане.

Ван Чун улыбнулся. Затем он объяснил, что он обнаружил в этом символе глаза. Но Ван Чун ничего не упоминал об апокалипсисе, только то, что он обнаружил символ в некоторых древних руинах на Центральных Равнинах.

Кроме того, Ван Чун объяснил, что он обнаружил в Книге Паймона.

— Значит, вы имеете в виду, что те боги, которые разрушили династию Элам… независимо от того, кем они были, также появились на Центральных Равнинах и сделали нечто подобное? — спросил Бахрам с очевидным шоком в глазах.

— М-м. — Ван Чун искренне кивнул.

— Но такого рода вещи не являются невозможными. В конце концов, Великий Тан и Аравия разделены огромным расстоянием, но разве они не общались друг с другом и не вели серьезную битву при Таласе? Великий Тан и Сасаниды — на месте обоих государств были мощные древние цивилизации. И для фракции, появившейся как в династии Элам, так и на Центральных Равнинах, нет ничего невозможного. — неожиданно сказал Бахрам, немного подумав.

— Генерал, я не знаю, что вы хотите найти в этих древних руинах, но ваше упоминание о превращении Паймона в Муавию и становлении государственным учителем династии Элам напомнило мне кое о чем. Я помню, что в Хайдарабаде Синдху есть Первосвященник. В разгар власти династии Сасанидов, когда я был еще ребенком, я уже слышал об этом Первосвященнике.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1196. Хайдарабадский рудник!**

— Первосвященник существует очень долгое время и является почти живым мифом. Однажды я слышал, что он знает много древних тайн и истин, в том числе о династии Элам. Если вас интересует Книга Паймона и тот символ, вы можете найти его и задать несколько вопросов. — слова Бахрама заставили глаза Ван Чуна просветлеть. После паузы Бахрам продолжил.

— Но, как и все люди, которые постигают тайны и живут в течение очень долгого времени, Первосвященник Синдху редко показывается. Многие слышали о нем, но видели очень немногие. Даже синдхи Хайдарабада не знают его точное местоположение. Каждый раз, они только слышат его голос, но никогда не видят его фигуру. Более того, даже когда Император моей династии Сасанидов хотел увидеть его, он не смог исполнить свое желание.

— В Хорасане и его окрестностях этот человек — богоподобное существо. Из уважения к нему никто никогда не пытался вмешиваться в дела синдху. Если вы хотите найти его, вы должны пойти туда и посмотреть. — слова Бахрама были похожи на валун, плещущийся в озере разума Ван Чуна, вызывающий бесчисленные волны.

Война закончилась, и Αравия потеряла много людей. Каким бы глупым или импульсивным ни был Мутасим III, он не скоро начнет новую войну. В мирный период у него действительно может быть шанс отправиться в путешествие в Синдху.

Кроме того, у Синдху было огромное количество Хайдарабадской руды. Τеперь, когда Аравия потерпела поражение, он мог бы договориться с синдху, чтобы получить квоту, обычно выделяемую для Аравии.

......

Армия коалиции быстро ратифицировала договора Ван Чуна. Основываясь на этих правилах, любой, кто не уважал Великий Тан, не уважал армию коалиции. Бахрам и другие лидеры повстанцев восприняли этот договор с еще большим энтузиазмом, чем Великий Тан.

Если Великий Тан желал установить это правило, это указывало на то, что он хотел создать здесь базу, и именно это хотели видеть Бахрам и лидеры повстанцев.

Тем временем, Фэн Чанцин, приехав, сразу же начал демонстрировать свои превосходные навыки в области логистики. Благодаря ряду решений он сумел значительно повысить мнение народа Хорасана о Великом Тане.

И до тех пор, пока Великий Тан мог править народом Хорасана, он также мог получить верность людей в других местах.

Десять дней спустя, когда прибыла первая партия членов семьи из великих кланов, Великий Тан формально вбил свой первый гвоздь в Хорасан, и все начало двигаться в правильном направлении.

В это время Ван Чун передал всё Гао Сяньчжи, Ван Яну и Су Ханьшаню, а сам взял Ли Сие, Цуй Пяоци, короля Ганке и Чжан Шоужи, а также тысячу кавалеристов Ушана. Выйдя из Хорасана, они отправились на северо-запад в Синдху.

......

Проехав семь или восемь дней, группа наконец вышла на новую территорию.

— Это… это Синдху? Что за бесплодное место! –возкликнул Сюэ Цяньцзюнь. Он знал, что Синдху был очень бедным местом, и он знал, что Синдху отличается от всех других империй, но только ступая на их землю, он понял, насколько «другим» был Синдху.

Перед его глазами предстал черный мир. Вдали высокие и скалистые вершины вздымались к небу, их вершины напоминали острые мечи или сабли. Более того, их поверхности были голыми и свободными от какой-либо растительной жизни.

Что касается того, что было перед их глазами, земля была черной грязью, которая источала густую и едкую вонь.

Войдя в этот регион, вся кавалерия Ушана, Ли Сие и король Гангке, не могли не прикрыть рты и носы.

Это был забытый мир, вырожденный мир. С первого взгляда казалось, что они отправились из человеческого мира во владения бога смерти.

Разлагающиеся тела лежали в грязи, вокруг них жужжали мухи, в то время как личинки ползали по грязи. Зрелище было просто невыносимым.

— Я действительно не могу поверить, что Синдху выглядит именно так! — не мог не сказать Ли Сие.

— Есть поговорка, которая гласит:

— Только когда ты увидишь Синдху, ты узнаешь, что такое подземный мир. Только когда ты увидишь, насколько трагичен и несчастен Синдху, ты станешь дорожить всем, что у тебя есть, и считать себя счастливым, что ты родился на Центральных Равнинах, в Великом Тане! — сказал Чжан Шоужи.

Он сделал паузу, глядя на пугающие трупы в грязи, а затем предупредил:

— Кроме того, Синдху поражен различными видами язв и болезней, и в воздухе висит миазма. Это отчасти является одной из причин, по которой в него редко заходят. Однако, не беспокойтесь. Ηе забудьте принять таблетки, которые мы приготовили.

Глоток!

Βсе сразу ответили на слова Чжана Шоужи. Они взяли несколько коричневых таблеток из своих медицинских пакетов и проглотили их, запив водой.

После подготовки они снова отправились в Синдху. Чем глубже они входили, тем больше трупов они видели, и начали также замечать маленькие облака ядовитых миазмов. Еще они увидели много темнокожих и истощенных синдху, стоящих на коленях на обочине дороги, их желудки ворчали, и они просили пропитания.

— Что здесь происходит? Я помню, что дал Синдху огромное количество пищи, и Синдху также должны были получить несколько миллионов таэлей золота от руды Хайдарабада, достаточно денег, чтобы купить огромное количество пищи. Почему до сих пор так много людей умирают от голода? — сказал Βан Чун и его брови нахмурились. Он уже разместил два огромных заказа у Синдху, заплатив намного выше рыночной цены, но казалось, что его действия никак на них не повлияли.

Юань Шусун поехал вперед, несколько минут поговорил с коротким человеком на языке Синдху, а затем быстро поехал назад и сообщил Ван Чуну, что было сказано.

— Милорд, наш гид по Синдху, говорит, что нынешняя ситуация — лучшая, какая была у Синдху за несколько десятилетий, и от голода умерло даже не меньше половины людей. Весь Синдху чрезвычайно благодарен Молодому Маркизу Великого Тана. Он желает быть нашим проводником целиком, потому что мы из Тана. Он хотел бы спросить, видели ли мы когда-нибудь Молодого Маркиза, и могли бы мы представить его, чтобы он мог поблагодарить его лично.

Взрыв!

При словах Юань Шусуна все начали смеяться, и даже Ван Чун не мог удержаться от улыбки.

Бахрам нашел этого гида Синду на краю Хорасана, и, прося его о помощи, Бахрам только упомянул, что он нуждался в нем, чтобы помочь Тану. Более того, новости из Хорасана, касающиеся Ван Чуна, говорили только о том, что он был молодым командиром Великого Тана. Мало кто знал, что у Ван Чуна был другой титул: Молодой Маркиз. Гид Синдху явно не был одним из них.

— Скажите ему, что он уже поблагодарил его. — Ван Чун улыбнулся.

Темнокожий синдху был смущен смехом этих людей и словами Юаня Шусуна. В конце концов, Юаню Шусуну пришлось прошептать ему на ухо несколько вещей, от чего его лицо стало чрезвычайно взволнованным, и он начал возбужденно кричать, едва способный удержать контроль над собой.

Зная, кто такой Ван Чун, гид Синдху сразу же стал более усердным. Более того, всякий раз, когда он сталкивался с другими синдхи на обочине дороги, он взволнованно бегал вокруг и кричал, быстро привлекая толпу синдху, которая простиралась на обочине дороги.

Ван Чуну было трудно это выносить, и он приказал своим подчиненным раздавать еду. Три дня спустя, после пересечения более чем половины Синдху, Ван Чун и его люди наконец достигли самого известного горного хребта во всем Синдху, Хайдарабадских гор.

— Это то место, где добывается руда для Стали Вутц? Вау! Какие крутые горы!

Когда они увидели Хайдарабадские горы, первое, что они почувствовали, было не величием, а то, что эти горы были чрезвычайно круты.

Острые скалы выступали из твердых черных горных поверхностей. Они чувствовали, что, если они не будут осторожны, они упадут в пропасть и все их кости разрушатся.

— Мне трудно поверить, что синдху могут добывать руду с горного хребта, подобного этому. Даже пересечь эту гору пешком будет трудно, а тем более — на лошадях. — не мог не пробормотать про себя Ли Сие, глядя на огромный горный хребет, скрывающийся, как гигантский зверь. Его глаза также наполнились шоком.

Хайдарабадские горы действительно соответствовали своей репутации. Даже кавалерия Ушана не могла не чувствовать страха, и смотрела на эти горы, как будто они были непреодолимыми.

Ван Чун ничего не сказал, только смотрел, но он чувствовал то же самое. Тем не менее, он также почувствовал уникальное ощущение от Хайдарабадских гор, но прежде чем он успел подумать, он услышал крик.

— Они здесь! Это Аблонодан и Арлойя!

Ван Чун поднял голову и увидел знакомые фигуры на обрывистом склоне горы, возглавляющие группу синдху в черных одеждах, которые быстро и уверенно пересекали Хайдарабадские горы. После тщательного осмотра два лидера оказались не кем иным, как монахами, с которыми Ван Чун был очень близок, Аблонодан и Арлойя.

Гористая местность была чрезвычайно сложной и покрыта острыми камнями, но монахи-аскеты во главе с Аблоноданом и Арлойей смогли быстро спуститься вниз.

— Лорд Маркиз!

Увидев Ван Чуна и Ли Сие вдалеке, Аблонодан и Арлойя начали возбужденно кричать и пошли еще быстрее.

— Ха-ха, досточтимые господа, давно не виделись! — Ван Чун повел свою лошадь вперед, чтобы поприветствовать знакомцев.

Ван Чун и эти люди были старыми друзьями, но они не встречались больше года. Аблонодан и Арлойя похудели, но выглядели еще энергичнее. Ван Чун мог даже увидеть маленький символ горы на их груди. Оказалось, что они получили довольно значительные продвижения по службе.

— Лорд Маркиз, вы, наконец, тут. Мы ждали вас долгое время. Когда мы узнали, что вы сражаетесь с арабами в Таласе, мы были очень обеспокоены, но мы с Аблоноданом были уверены, что Лорд Маркиз сможет выйти победителем! — сказал Арлойя.

— Когда мы услышали, что Лорд Маркиз прошел весь путь до Хорасана, мы оба испытали облегчение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1197. Первосвященник Хайдарабада!**

Ван Чун засмеялся:

— Ха-ха, теперь, когда ты упомянул об этом, я должен поблагодарить Достопочтенного Лорда за оперативную отправку Хайдарабадской руды…- они обменялись несколькими любезностями, прежде чем быстро отправиться в горы.

Учитывая крутой ландшафт, Ван Чун оставил позади большую часть Кавалерии Ушана и повел Ли Сие и других экспертов к вершине одной из гор.

На вершине горы он увидел клубы дыма и грубые, простые хижины. Тысячи синдху трудились на вершине горы. Они использовали различные простые инструменты, чтобы крушить скалу, медленно откалывая куски от горы.

Дальше Ван Чун увидел несколько массивных машин, словно гигантские звери, которые сидели на корточках в центре шахты Хайдарабада, сверлили и копали.

Это был первый раз, когда Ван Чун приехал в Хайдарабадские горы и увидел, как добывалась эта самая драгоценная руда в мире. Все это было чрезвычайно шокирующим. Однако, когда он увидел простые инструменты, используемые шахтерами, Ван Чун почти незаметно нахмурил брови, но не стал комментировать.

— Лорд Маркиз, вы редко можете лично украсить нас своим присутствием. Есть ли что-нибудь, с чем мы с Αблоноданом можем вам помочь? Пока это в наших силах, Лорд Маркиз, выскажите вашу просьбу. — с уважительным лицом сказал одетый в черную мантию Арлойя.

— Есть ли Первосвященник? Я хотел бы обсудить с Первосвященником вопрос Хайдарабадской руды. Кроме того, есть еще несколько вопросов, по которым я хотел бы обратиться к нему за советом. — сказал Ван Чун.

— Хех! — Аблонодан и Арлойя посмотрели друг на друга и улыбнулись, очевидно, предсказав запрос Ван Чуна.

— Лорд Маркиз, пожалуйста, следуйте за нами. Первосвященник уже ждет вас.

Ван Чун, Ли Сие и другие последовали за Аблоноданом и Арлойей вглубь шахты Хайдарабада.

В глубине Хайдарабадских гор Ван Чун наконец-то увидел легендарного Первосвященника синдху. Здесь стоял простой и древний храм, построенный из стали, расположенный на дне рухнувшей шахты в центре Хайдарабадских гор. На стальных столбах не было никаких украшений, только пятнышки ржавчины, обозначающие шторма, которые пережил храм.

— Верховный жрец, к вам гости. — в храме Аблонодан и Арлойя стояли рядом и поклонились фигуре, сидящей на поднятой платформе.

Ван Чун поднял голову и увидел, что на платформе сидит монах в черном одеянии, его глаза плотно закрыты, а тело неподвижно, как будто он статуя.

На таком близком расстоянии Ван Чун был неожиданно неспособен обнаружить какие-либо признаки жизни, как будто находящаяся там вещь была просто раковиной. Для человека уровня совершенствования Ван Чуна это было просто немыслимо!

— Первосвященник уже развил свое тайное аскетическое искусство до высшей стадии. Если Первосвященник захочет, он может три или четыре года не есть и не пить. — объяснили Аблонодан и Арлойа, словно чувствуя, что думает Ван Чун.

— Чего?! — выпалили Ли Сие и король Гангке, прежде чем успел заговорить Ван Чун.

— Человек, который не ест и не пьет три или пять дней, будет в смертельной опасности, и даже мастера боевых искусств считаются грозными, если они могут терпеть десять дней. Как кто-то может прожить три или четыре года, даже не выпив ни капли воды?

— Даже Великие Генералы не могли сделать такую вещь.

— Невозможно! Как мог человек так долго оставаться без еды и питья!

У живых существ был предел. Как люди не могли избежать гравитации, все существа не могли обходиться без еды и питья. Τри или четыре года были далеко за пределами того, что мог представить любой из них.

В этот момент Ван Чун неожиданно заговорил.

— Ηе слишком увлекайтесь. Мир является домом для бесчисленных тайных искусств, и аскетические искусства Синдху полностью отличаются от Звездной Энергии, которую мы культивируем. Эти искусства фокусируются на сдерживании воли плотского тела. Β процессе аскетической практики они могут свести к минимуму функцию своих тел. Самые могущественные мастера-аскеты могут даже выжить, будучи похороненными под землей в течение трех или четырех лет, и когда их выкопают, они будут живы. Βсе это правда.

Ван Чун знал о тайнах Синдху гораздо больше, чем кто-либо другой. Хотя способности Первосвященника были шокирующими, они не были невозможными.

— Я не думал, что у Молодого Маркиза будет такое понимание нас, синдху! — резко сказал голос.

Ван Чун никогда раньше не слышал такого голоса. У него был такой сложный тон, что невозможно было различить, был ли его владелец мужчиной или женщиной, стариком или молодым. На мгновение даже создалось впечатление, что они не слышали голоса, но говорили эти слова сами.

— Первосвященник! — ко всеобщему удивлению Аблонодан и Арлойя внезапно упали на землю и стали неподвижными.

Все с удивлением посмотрели на Первосвященника. На стуле неподвижный Первосвященник начал двигаться, все его тело шуршало и потрескивало, а затем большие куски грязи пали с лица Первосвященника на землю.

В этот момент Ван Чун почувствовал, что Первосвященник, который всего лишь несколько минут назад казался глиняной статуэткой, теперь похож на бамбук, прорастающий после дождя. Огромная жизненная сила вырвалась из его тела, проносясь через храм, как ураган. Мгновение спустя глаза Первосвященника задрожали и открылись.

— Достопочтенный Первосвященник, мы наконец встретились. — Ван Чун слабо улыбнулся и поклонился. Это был не первый раз, когда Ван Чун общался с Первосвященником Синдху, так как все дела, связанные с рудой Хайдарабад, должны были сначала получить одобрение Первосвященника. Однако это была их первая настоящая встреча.

— Ха-ха, Молодой Маркиз, ты пришел за Хайдарабадской рудой? — усмехнулся первосвященник, медленно поднимаясь со стула.

Все остальные были в шоке, но Ван Чун был невозмутим, как будто предвидел этот ответ.

— Арабы потерпели поражение, более миллиона их солдат были убиты. Они не смогут провести контратаку в течение очень долгого периода времени. Критические маршруты, идущие на восток и запад, теперь находятся под моим контролем. Можно сказать, что арабы угрожали Синдху, но теперь Ваше Достопочтенное Святейшество больше не должно иметь таких опасений, верно?

Ван Чун слабо улыбнулся. Хайдарабадская руда была чрезвычайно важна, так как каждый меч из Стали Вутц мог значительно увеличить силу армии Великого Тана. В этом аспекте Ван Чун был непреклонен и желал торговаться до последнего цента. Одной из важных целей Ван Чуна в этой поездке было выяснить, сможет ли он получить арабскую квоту на Хайдарабадскую руду.

— Хех! — первосвященник усмехнулся, но в его глазах был яркий свет.

— Молодой Маркиз должен знать, что все яйца нельзя класть в одну корзину. Продажа Хайдарабадской руды Великому Тану не всегда полезна для Синдху.

Ли Сие, король Гангке и другие эксперты Тана поморщились от этих слов. Те, кто следовал за Ван Чуном в течение некоторого времени, были особенно удивлены этим ответом.

Великий Тан и Синдху хорошо работали вместе раньше. Несколькими месяцами ранее, когда Талас был осажден арабской армией, Синдху как можно быстрее отправил руду, необходимую для Великого Тана, что в значительной степени способствовало окончательной победе. Но никто не ожидал, что теперь, когда Великий Тан победил, синдхи вдруг не захотят сотрудничать.

— Ваше Достопочтенное Святейшество! — даже Аблонодан и Арлойя удивленно подняли головы. Было ясно, что они также не ожидали этого ответа.

Ван Чун был невозмутим. Он махнул руками своим людям, показывая, что они должны успокоиться.

— Первосвященник говорит причину. Яйца действительно нельзя поместить в одну корзину, но что, если я куплю все яйца? Неужели Первосвященнику все равно нужно будет так беспокоиться? — сказал Ван Чун.

— Молодой Маркиз говорит разумно, но… — первосвященник скривил брови и остановился, видимо, в задумчивости.

Ван Чун улыбнулся и резко воскликнул:

— Полторы тысячи таэлей!

— Лорд Маркиз!

Аблонодан и Арлойя были сначала ошеломлены словами Ван Чуна, а затем поняли, что происходит, и были еще более потрясены.

Цифра, приведенная Ван Чуном, была явно ценой за Хайдарабадскую руду. Перед войной Ван Чун уже заявил, что купит руду по астрономической цене в тысячу таэлей за один цзинь. Теперь, когда он одержал крупную победу, никто не ожидал, что Ван Чун будет так прост. Он увеличил стоимость каждого цзиня Хайдарабадской руды на пятьдесят процентов, до полутора тысяч таэлей. Щедрости Ван Чуна по отношению к синдху было достаточно, чтобы оставить любого другого делового магната в пыли.

Но король Гангке, Ли Сие и другие Танцы замерли. Хотя они также чувствовали, что полторы тысячи таэлей — это много, и что вполне возможно получить руду по более низкой цене, никто из них никогда не сомневался в решениях Ван Чуна. Какими бы абсурдными ни казались его решения, в конце концов Ван Чун всегда доказывал свою правоту, как он доказывал бесчисленное количество раз прежде.

Ван Чун спокойно и уверенно смотрел на Первосвященника.

В это время деньги оказались наименее важными для Ван Чуна и Великого Тана. Арабы заплатили более одного миллиарда золотых монет в качестве компенсации, чего было достаточно, чтобы Ван Чун делал все, что ему было угодно. Более того, в грядущем кризисе золото и серебро будут бесполезны, и действительно важными вещами будут стратегические ресурсы, такие как рудник Хайдарабада, который может изменить всю структуру бедствия.

Никакое количество богатства не может сравниться с этим.

Брови Первосвященника дернулись, словно тот был поражен щедростью Ван Чуна. Но он был только удивлен. Во рту Первосвященника не было никаких признаков открытия.

— Шестнадцать сотен таэлей! –продолжил Ван Чун.

Первосвященник остался неподвижным.

— Семнадцать сотен таэлей! — Ван Чун продолжал прибавлять к сумме, и все же Первосвященник, казалось, не слышал. Внезапно Ван Чун что-то понял, улыбнулся и поднял два пальца.

— … Добавить двести дан зерна! — на этот раз Первосвященник наконец проявил реакцию, подняв несколько пальцев.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1198. Истинный и поддельный Первосвященник!**

— Пятьсот дан… кроме того, мне также нужен ваш гибридный рис из Цзяочжи! — пятьсот данов были второстепенными, но, когда Ван Чун услышал второй запрос Первосвященника, он наконец продемонстрировал намек на шок.

Гибридный рис был секретным планом, который Ван Чун продвигал в Цзяочжи, а также одним из самых важных пунктов в его общем плане. Он всегда держал этот вопрос в очень большой тайне, и даже важные министры при дворе не знали об этом. Ван Чун никогда не думал, что Первосвященник Синдху узнает о его существовании.

— Невозможно! — не задумываясь, Ван Чун отверг требования Первосвященника Синдху.

— Гибридный рис не разрешается распространять ни в одной стране, кроме Великого Тана.

Будь то из-за эгоизма или бездушности, Ван Чун никогда не позволил бы кому-либо еще прикоснуться к гибридному рису, и ни одна страна не могла пользоваться его преимуществами, пока Великий Тан не сможет им насладиться. Мало того, Синдху граничил с Αравией, поэтому в тот момент, когда гибридный рис проникнет в Синдху, он сможет проникнуть и в Аравию. Аравийская империя может даже решить поработить всех синдху и заставить их обрабатывать гибридный рис.

Узнав о потенциальной выгоде, арабы сделали бы это без колебаний! И Ван Чун никогда не мог бы предложить такой большой подарок своему врагу!

Бузз!

Храм замолчал. У Аблонодана и Арлойи были неловкие выражения лица. В Синдху Ван Чун был действительно самой доброжелательной фигурой. По крайней мере, синдхи никогда не пользовались таким отношением со стороны арабов. Более того, Ван Чун был единственным, кто смог поднять цену одного цзинь Хайдарабадской руды с трехсот таэлей до семнадцати сотен.

Эти двое считали Ван Чуна настоящим другом, и действия Первосвященника казались вымогательством, заставляя их обоих чувствовать себя довольно стыдно.

— Ха-ха, хорошо, если вы не согласны. — к всеобщему удивлению, Первосвященник слабо улыбнулся, не торгуясь.

— Но я надеюсь, что Молодой Маркиз может предоставить еще пять миллионов дан зерна! — первосвященник раскрыл свой истинный мотив. От начала до конца Верховный жрец никогда не думал о том, чтобы заполучить гибридный рис Ван Чуна. Τакая важная вещь, которая была связана с благосостоянием всей Великой Империи Тан, не могла быть опрометчиво отдана посторонним.

В конце концов, истинной целью Первосвященника всегда было зерно.

— Ладно! — Ван Чун безоговорочно ответил, не колеблясь.

Мысли Первосвященника не были для него секретом. С самого начала он знал, что Первосвященник не заботился о таких вещах, а только о зерне, которое могло прокормить синдху. От Хорасана до рудников Хайдарабада Ван Чун видел слишком много истощенных трупов.

Бедность, примитивность и голод в Синдху были намного хуже, чем предполагал Ван Чун.

По сравнению с зерном, которое требовал Синдху, любое количество золота или серебра было незначительным.

— … Однако. — наконец сказал Ван Чун после нескольких минут молчания. — Хотя я не могу дать вам гибридный рис, если Первосвященник стремится только помочь выжить синдху, я могу помочь, взяв определенное количество синдху в земли Великого Тана, чтобы они жили там. Хотя они не будут жить жизнью богатства и процветания, они точно не будут голодать!

В момент Первосвященник был наконец обескуражен.

— Молодой Маркиз, спасибо!

Великий Тан был известен во всем мире своим процветанием, и никто, кроме Первосвященника, не понимал, что получить помощь Ван Чуна и Великого Тана — это то, что никакое количество золота или серебра не может заменить. Одно только это условие спасло бы бесчисленные жизни синдху каждый год.

— … Я благодарю вас от имени всех синдху! Аблонодан, Арлойя, я оставляю вам вопрос руды. С этого момента мы прекратим продажу руды Харакс Спасину, Аравии и всем остальным странам. Руда будет продаваться только Великому Тану. Кроме того, нам не понадобится семнадцать сотен таэлей за каждый цзинь хайдарабадской руды. Подойдет первоначальное предложение Лорда Маркиза в полторы тысячи.

Бузз!

Группа Ван Чуна была взволнована, услышав эти слова. Целью этой поездки была Хайдарабадская руда, и теперь Первосвященник Синдху прекращал поставки во все другие страны и предлагал всю добычу Великому Тану. Это было намного лучше, чем они ожидали.

— Большое спасибо, Первосвященник! — Ван Чун улыбнулся, а затем сделал паузу и вынул свернутый лист бумаги из-за пазухи.

— Кроме того, у Ван Чуна есть еще один вопрос, по которому он хотел бы получить руководство у Первосвященника.

Дело о Хайдарабадской руде было улажено, так как слова Первосвященника были как закон. Теперь с этим вопросом не будет никаких неприятностей. Однако у Ван Чуна был еще один вопрос, который он считал более важным, чем Хайдарабадская руда. Ван Чун быстро развернул бумагу и раскрыл ее содержимое.

Бузз!

Ηа белой бумаге был изображен таинственный черный глаз. Βечно собранный Первосвященник Синдху внезапно вздрогнул и отшатнулся на несколько шагов, а его лицо мгновенно побледнело.

— Как вы узнали о чем-то подобном! — глаза Первосвященника были полны шока.

— Таким образом, Первосвященник также узнал это. — Βан Чун неожиданно вышел вперед, и его лицо стало мрачным. Бахрам был прав. Первосвященник Синдху действительно знал много секретов.

— Вы до сих пор не сказали мне, откуда вы узнали этот символ.

Первосвященник поднял голову и торжественно уставился на Ван Чуна, на его лице больше не было ни уверенности, ни самообладания.

Ван Чун немедленно объяснил вопрос о династии Элам и Книге Паймона.

— Значит, Верховный Жрец действительно знает некоторые секреты династии Элам? — спросил Ван Чун.

— Вы меня переоцениваете! — горько улыбнулся Первосвященник Синдху.

— Бахрам был прав в том, что он сказал, но есть одна проблема. Я не тот человек, который может ответить на ваши вопросы.

— Ах?!Ван Чун был мгновенно ошеломлен.

— Молодой Маркиз, вы еще не поняли? Я не тот, кто жил более двухсот лет. — горько улыбнулся еще раз Первосвященник.

Ван Чун поднял брови, и в его голове всплыло неописуемое чувство. Бесчисленные мысли пронеслись в его мозгу, и он одновременно чувствовал, что что-то понимает и ничего не знает.

— Первосвященник Бахрам говорил тебе не обо мне. Есть только один настоящий Первосвященник, и хотя меня зовут «Первосвященник» на Синдху, все понимают, что я — только его представитель. Я не могу ни ответить на ваш вопрос, и не способен даже передать вашу просьбу, — сказал Первосвященник.

Все обменялись удивленными взглядами, но Ван Чун быстро успокоился.

В конце концов он понял, почему он почувствовал, что что-то не так, когда Бахрам рассказал о Первосвященнике Синдху. Как оказалось, Первосвященник Синдху, о котором он знал, и тот, о котором говорил Бахрам, были совершенно разными людьми. Был еще один Первосвященник Синдху, чего Ван Чун не знал ни в этой жизни, ни в своей предыдущей.

То, что было ясной и понятной ситуацией, снова было окутано смущающим туманом. Если даже «Первосвященник» Синдху, находящийся перед ним не смог связаться с этим человеком, это означало, что он, по сути, вернется с пустыми руками.

Казалось бы, его миссия по поиску информации о бедствии провалилась.

— Никто из вас не знает, где он? — сказал Ван Чун с разочарованием в голосе.

— Это бесполезно. У нас нет способов общения с уважаемым старейшиной: только он может общаться с нами. Каждый раз, уважаемый старейшина лично выбирает следующего заместителя Первосвященника, а затем замолкает. Уровень аскетизма Первосвященника, вероятно, превысил все рекорды, а также границы нашего воображения. Если уважаемый старейшина не захочет увидеть вас, ничего не поделаешь. — строго сказал «Первосвященник».

Все в храме поморщились, и Ван Чун не мог не поднять брови. Если даже «Первосвященник» не мог найти этого человека, это могло только означать, что для Ван Чуна это также будет бесполезно.

Когда в глазах Ван Чуна появилось разочарование, «Первосвященник» снова заговорил.

— Однако, хотя никто не знает, где находится Преподобный Первосвященник, есть одна вещь, в которой я уверен. Он практикует свой аскетизм где-то в Хайдарабадских горах. Если Лорд Маркиз пробудет здесь достаточно долго, Лорд Маркиз может случайно столкнуться с ним.

— Большое спасибо, Первосвященник! — Ван Чун слегка поклонился. Истинный Первосвященник Синдху передвигался таинственными и непостижимыми способами. Хотя Ван Чун был довольно удручен, он мог только принять это. Как и сказал Первосвященник, он должен был увидеть, повезло ли ему.

Они еще обменялись несколькими любезностями «Первосвященник» неожиданно повернулся к Аблонодану и Арлойе и приказал:

— Аблонодан, Арлойя, это редкий случай, когда Молодой Маркиз посещает наш Синдху. Вы и Молодой Маркиз — старые знакомые, поэтому позаботитьтесь о нем!

— Да!

Аблонодан и Арлойя поклонились, понимая, что Первосвященнику нужно отдохнуть. Первосвященник редко принимал гостей, кем бы они ни были, и для него так долго общаться с Ван Чуном было просто беспрецедентным подвигом.

— Тогда Ван Чун прощается! — Ван Чун поклонился и повернулся, чтобы уйти с Аблоноданом и Арлойей.

Но когда он обернулся, его глаза невольно переместились на правый глаз «Первосвященника». Сердце Ван Чуна застучало, а губы задергались, но он сдержал рот на замке и быстро ушел.

Как только они оказались очень далеко от храма, Ван Чун, наконец, затронул эту тему.

— Достопочтенные господа, правый глаз Первосвященника…

— Лорд Маркиз уже заметил… — оба монаха были несколько озадачены, и Арлойя тихо вздохнул.

— Правый глаз Первосвященника действительно слеп. Его глаз — подделка. Монахи были довольно опечалены, поскольку они вспомнили вопрос из прошлого.

— О? Как это случилось? — Ван Чун нахмурился.

— Это довольно длинная история, которая произошла десять с лишним лет назад. Тогда группа людей вторглась в шахту. Эти люди носили черную одежду и закрывали свои лица, и их методы были чрезвычайно безжалостными. Первосвященник сопротивлялся изо всех сил, но в итоге им все-таки удалось ослепить один из его глаз. — Это было из-за Хайдарабадской руды? — в шоке спросил Ван Чун.

— Я не знаю. — покачал головой Арлойя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1199. Подземелье Огромной Энергии!**

— Инцидент был чрезвычайно странным. Эти люди в черной одежде никогда не появлялись раньше, и во время нашего осмотра впоследствии мы обнаружили, что ни одна из руд Хайдарабада не была взята. Более того, хотя многие из этих людей были убиты, когда они отступали, они взяли с собой все трупы, даже не оставив ни одного. Даже сейчас мы не смогли выяснить, откуда они пришли.

— Ой? — Ван Чун нахмурился, и в его голове появилось множество идей. У него была смутная догадка, но он не мог определить, что это было.

Покидая центр открытых рудников, Αблонодан и Арлойя привели Ван Чуна в простой и грубый дом со стенами из черного листового металла, земляными полами и почерневшей койкой. Комнату наполняла вонь.

— Лорд Маркиз, здания шахты простые и грубые, без приемлемых мест для жительства. Мы должны доставить вам неудобства, если вы проведете несколько дней в этом месте. — извиняющимся тоном сказали Аблонодан и Арлойя.

Окружающая среда и условия Синдху были очень плохими, и большинство монахов на горе практиковали аскетизм. Τакой маленький домик для них был уже довольно экстравагантным.

— Хорошо. Я сам позабочусь об этом. — когда Аблонодан и Арлойя ушли, Ван Чун сделал жест.

Кланг!

Мгновение спустя несколько дисциплинированных охранников быстро открыли несколько ящиков, сняв металлические доски, которые они вонзили в землю и начали собирать.

Всего за несколько мгновений на вершине Хайдарабадских гор появился простой дом. Различные части и винты были быстро соединены вместе, и менее чем за пять минут был построен чистый и простой металлический дом. После того, как еще один слой металлических досок был положен, чтобы служить полом, дом был закончен.

Чжан Шоужи достаточно подготовился, прежде чем отправиться в путь. Поэтому специально построенный модульный дом был спроектирован им для использования Ван Чуном.

Хотя он не смог встретиться с настоящим Первосвященником Синдху, подписание контракта с Синдху для получения полных прав на руду в Хайдарабаде было большой победой. Ван Чун приказал Сюэ Цяньцзюню и Чжан Шоужи обсудить более тонкие детали контракта с Аблоноданом и Арлойей.

В момент Период Ю1, Чжан Шоужи и Сюэ Цяньцзюнь наконец-то вернулись из шахт.

— Как все прошло? — Ван Чун сидел в комнате, ярко освещенной масляным фонарем.

— Из наших исследований в течение дня мы обнаружили, что эффективность синдху просто слишком низкая. В их обстоятельствах производственная ситуация не изменится в течение следующих пяти-шести лет, возможно, даже в течение десяти с лишним лет.

— Если они продолжат использовать те же методы добычи, мы будем долго ждать, чтобы получить то, что мы хотим.

У Чжана Шоужи было выражение сожаления на лице. Они закончили только часть переговоров, но самой большой заботой Чжана Шоужи были инструменты.

— Инструменты Синдху просто слишком примитивны. Они полностью полагаются на огромное количество человеческих ресурсов. Это должно быть изменено! Я уже внес коррективы в инструменты добычи в зависимости от местности и их обстоятельств. Я закончил рисовать диаграммы и собираюсь отправить их в Хорасан завтра. Когда мы сможем построить это оборудование, мы сможем повысить эффективность добычи не менее чем в три раза.

Ван Чун кивнул. Ηет ничего, что решительный человек не мог бы сделать, и был определенно способ увеличить добычу Хайдарабадской руды. Это было также основной причиной, по которой он взял с собой Чжана Шоужи.

— Мм. Как продвигается контракт на Хайдарабадскую руду?

— Следуя воле Лорда Маркиза, мы заплатили сто миллионов таэлей золота, чтобы напрямую купить десять лет добычи руды в Хайдарабаде. Этой огромной суммы должно хватить, чтобы решить большую часть проблем голода у Синдху.

— М-м. — Βан Чун кивнул.

Имея десятилетнюю монополию на рудник Хайдарабада, он мог полностью добывать руду Хайдарабада и готовиться к предстоящему бедствию. Что касается синдху… в конце концов, они поймут, что приняли наиболее правильное решение, и получат гораздо больше, чем ожидали от этой сделки.

Βан Чун расспросил обоих о многих других вещах, и к тому времени, когда разговор был закончен, и когда Сюэ Цяньцзюнь и Чжан Шоужи ушли, все Хайдарабадские горы погрузились в тишину. В конце концов, даже шахтеры синдху пошли спать.

Время медленно шло, и в течение следующих трех-четырех дней Ван Чун обыскал Хайдарабадские горы. Постепенно он ясно осознал природные сокровища синдху, но не увидел ни шкуры, ни волос истинного Первосвященника синдху. Ван Чун обыскал всю горную цепь, но так и не нашел даже подсказки.

— Разве мне не суждено встретиться с ним? — Ван Чун стоял на скалистом пласту и смотрел на свернувшееся чудовище, который был Хайдарабадскими горами, с огромным разочарованием. Хотя он знал, что найти Первосвященника Синдху будет крайне сложно, он действительно не хотел идти домой не солоно хлебавши.

Ночь начала наступать, и темный туман начал кипеть над горами. Это было явление, уникальное для Хайдарабадских гор, и оно, очевидно, было связано с рудой под ним.

Ван Чун был подавлен. Он решил пойти и обыскать подножия гор.

Здесь было тихо, и когда Ван Чун бродил в одиночестве у подножия гор, он внезапно почувствовал странное ощущение.

— Мм? — он изогнул бровь и уставился на землю рядом с собой.

Кииикиии! То, что было спрятано под землей, казалось, не было готово скрываться, и взволнованно закричало, как только появилось. Многоножка внезапно выскочила из мутного черного тумана и появилась перед Ван Чуном, а ее дикие глаза ярко блестели.

Ван Чун не мог удержаться от улыбки при виде многоножки, питомца Масиля — нет, питомца Ван Чуна. С тех пор как Масиль умер, монстр-многоножка последовала за Ван Чуном. В этом путешествии из Хорасана в Хайдарабадские горы чудовище-сороконожка следовала за ним под землей.

— Маленькая дрянь! — усмехнулся Ван Чун, и выражение его лица расслабилось.

Свист! Ван Чун прыгнул на лоб многоножки.

— Пойдем прогуляемся!

У Ван Чуна внезапно появилась идея.

Румбл!

Массивная многоножка внезапно вонзилась в землю, унося Ван Чуна с собой. Вероятно, из-за того, что Ван Чун редко садился на нее, монстр-многоножка выглядела чрезвычайно возбужденной, громко щебеча, и быстро и яростно стала врываться в землю.

Хотя Хайдарабадские горы были чрезвычайно крепкими, земля под ними была необыкновенно мягкой.

Возможно, я смогу использовать этот шанс для поиска в подполье.

С этой мыслью Ван Чун взял под свой контроль монстра многоножку и заставил ее углубиться под Хайдарабадские горы.

Подземная часть этой горной цепи огромна!

Сороконожка зарылась на несколько десятков метров, и уже наткнулась на слой скальной породы. Хайдарабадские горы были огромны на поверхности, но их подземная часть, казалось, была еще больше.

Ван Чун шел по краю горного хребта. Сто метров, двести триста… только после того, как он проехал около восьмисот метров, он наконец достиг конца подземной части горного хребта. В этот момент Ван Чун почувствовал, что углубляется в море и исследует континентальный шельф. Эта глубина была уже чрезвычайно опасна, воздух был настолько разрежен, что дышать было почти невозможно. Тем не менее, этот эффект на Ван Чуна влиял меньше, поскольку он заметил древнее образование на теле многоножки, которое могло герметизировать воздух внутри нее.

Этого запечатанного воздуха было немного, но для человека такого уровня совершенствования, как Ван Чун, этого было достаточно, чтобы продержаться очень долго.

Восемьсот метров, девятьсот метров… он становился все дальше и дальше от поверхности, и сдержанный воздух в воздушном кармане многоножки не мог продержаться долго.

Бузз!

Здесь не было света, и глаза были бесполезны. Ван Чун распространил свою Психическую Энергию по подземному миру, и мгновенно полностью овладел своим окружением.

Кажется, я действительно не смогу его найти.

Ван Чун чувствовал только скалы странной формы и море землив кромешной тьме, но никаких признаков истинного Первосвященника Синдху.

Ван Чун не случайно прогуливался вокруг: он искал Первосвященника Синдху. Он провел последние несколько дней, прочесывая Хайдарабадские горы, но его поиски были бесплодными.

Единственное место осталось под Хайдарабадскими горами.

Такой была его мысль, но он все равно разочаровался. Он так долго искал, но ничего не нашел. Казалось, ему придется отказаться от этой возможности.

Бузз!

Как раз, когда Ван Чун собирался уходить, он вдруг почувствовал что-то странное.

Что это такое?

Ван Чун внезапно повернул голову вглубь земли.

На глубине более тысячи метров Ван Чун почувствовал волну энергии. Источник энергии был чрезвычайно далеко, но лишь рябь от него обладала ужасающей энергией. Даже эта небольшая часть силы заставила его вздрогнуть.

Что тут происходит?

Ван Чун начал быстро двигаться в направлении этой энергетической пульсации.

Одиннадцать сотен метров, двенадцать сотен метров… Прошло всего несколько мгновений, но Ван Чун чувствовал, как эта волна энергии становится все сильнее и сильнее.

Когда Ван Чун находился на глубине более полутора сотен метров от поверхности, источник энергии стал настолько массивным, что заставил бы весь мир бледнеть, и внезапно ворвался в его чувства. Даже Великие Генералы были чрезвычайно ничтожны перед огромностью этой энергии. И эта энергия пришла из глубины земли, с нескольких тысяч метров вниз.

Мало того, Ван Чун также чувствовал сильные пространственные нарушения. Эта энергия была настолько мощной, что даже Ван Чун не осмеливался приблизиться.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Период действия Ю продлевается с 17:00 до 19:00.↩︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1200. Таинственный голос!**

Какая мощная энергия! Я не могу поверить, что такая ужасная энергия прячется под Хайдарабадскими горами!

Ван Чун был ошеломлен, когда почувствовал ужасную рябь энергии. Эти пространственные возмущения заставили его вспомнить сцену, в которой Кутайба раскалывал пространство своим мечом. Он чувствовал, что эта энергия была связана с каким-то таинственным другим пространством-временем. Энергия, которую он ощущал сейчас, была лишь очень малым количеством утечки той энергии.

Мысли Ван Чуна были в смятении.

Ван Чун внезапно начал вспоминать о давних временах. Во время начала бедствия, если он правильно помнил, потусторонние захватчики вошли в мир через три области. Ван Чун ясно напомнил, что одним из этих мест был Синдху, недалеко от Хайдарабадских гор.

Однако, учитывая, сколько времени прошло и что Ван Чун никогда раньше не был в Синдху, он не мог проверить это и сделать твердое суждение. Если слух был правдой, то могло ли быть так, что пространственные ворота находились в Хайдарабадских горах? Но почему эта энергия появилась под Хайдарабадскими горами и как она была связана с потусторонними захватчиками?

Некоторое время Ван Чун был в оцепенении, а потом внезапно, бззз! Ван Чун взял под свой контроль монстра-многоножку и начал направлять его к концентрации энергии внизу. Ван Чун чувствовал, что сейчас он очень близок.

— Стоп! Без каких-либо предупреждений в голове Ван Чуна вспыхнул старый и мягкий голос, наполненный чрезвычайной торжественностью и осторожностью.

— !!! — Ван Чун был шокирован этим голосом.

Кто здесь?

Это место находилось на расстоянии более полутора тысяч метров от поверхности, а его окружение было черным и почти лишенным воздуха. Здесь не мог быть кто-то еще.

— Спешите и остановитесь! Молодой человек, это не то, чего вы можете коснуться! — серьезным и торжественным тоном повторил голос.

Бузз!

Ван Чун немедленно направил свою огромную Психическую Энергию вокруг, и, к его удивлению, его превосходные искусства Психической Энергии не смогли найти ни одного присутствия в этом круговом сканировании.

— Первосвященник! — выпалил Ван Чун.

Никто еще не смог превзойти Ван Чуна в области Психической Энергии, и все же человек смог проецировать свой голос в сознание Ван Чуна и до сих пор остается неизвестным. Во всем Синду единственным человеком, о котором мог думать Ван Чун, способным на такой подвиг, был Первосвященник. Не могло больше быть никого.

Когда Ван Чун выпалил имя, стало смертельно тихо, но голос быстро заговорил еще раз.

— Молодой человек, поторопись и покинь это место. Это место не то, к чему может прикоснуться каждый!

Ван Чун задумался на несколько мгновений, бросил последний взгляд в сторону энергетической ряби и тут же начал закапываться. Хотя человек еще не подтвердил свою личность, момент молчания достаточно рассказал Ван Чуну.

В нескольких десятках футов от основания фундамента Хайдарабадских гор Ван Чун остановился. Первосвященник, этот младший — Молодой Маркиз Великой Династии Центральных Равнин Ван Чун ищет аудиторию! Он наполнил свою Психическую Энергию этой мыслью и выпустил ее в окружающую среду, пытаясь передать свое послание.

Хотя он не смог найти Первосвященника, усилия Ван Чуна не были бесплодными. После некоторого анализа он определил грубую область, где находился Первосвященник, но не смог определить его точное местоположение.

Все было тихо и темно. Глубоко под землей все было неизвестно. Ван Чун стоял неподвижно, ожидая ответа Первосвященника. Энергетической ряби больше не было, и весь мир, казалось, успокоился. После того, что, казалось, было как секундной, так и бесконечной эпохой, Ван Чун наконец услышал долгий вздох.

— Хаах… — долгий вздох передавал бесчисленное множество значений, и Ван Чун никогда раньше не слышал такого сложного вздоха. На мгновение Ван Чун почувствовал, что пережил жизнь всего человека.

— Приходи! Я знаю, что ты искал меня!

Голос немедленно исчез, но несколько мгновений спустя из ниоткуда появился шар энергии, тусклая «свеча» появилась в восприятии Ван Чуна. Она не была очень сильной, но казалось, что импульсы, которые она излучала, никогда не ослабнут, независимо от того, насколько далеко он находится.

Я наконец нашел его!

Ван Чун обрадовался, и заставил монстра-многоножку отправиться в направлении шара энергии.

Пока он был еще в нескольких десятках футов от подножия Хайдарабадских гор, Первосвященник снова заговорил.

— Щель с правой стороны. Войди оттуда!

Ван Чун потянулся своими чувствами, и, как и ожидалось, он обнаружил щель, достаточно широкую, чтобы можно было одному человеку войти.

Ван Чун глубоко вздохнул, спешился с многоножки и вошел в каменную щель. Эта щель снаружи выглядела узкой, но внутренняя ее часть была просторной.

Это естественный подземный туннель! — мысленно прокомментировал Ван Чун. Его чувства обострились, и он, почувствовав, что успех уже у него под рукой, начал ловко перемещаться по туннелю, как циветта.

Туннель был извилистым, но широким. Вслед за этим Ван Чун быстро начал подниматься вверх.

Примерно через десять минут Ван Чун поднялся на семьсот-восемьсот метров, в результате чего Ван Чун в шоке оказался на высоте и глубине этой расщелины. Как раз когда Ван Чун задумался, как долго продлится эта щель, Верховный жрец снова заговорил.

— Ты прибыл. Входи!

Ван Чун поднял голову и увидел над собой огромные металлические ворота. Огромная жемчужина была встроена в ворота, излучая тусклый свет.

Ван Чун как раз собирался открыть ворота и войти, как заметил на стене несколько странных фигурок, которые заставили его остановиться.

Это… слова!

Ван Чун внимательно изучил эти слова под тусклым светом жемчуга и обнаружил, что эти слова отличаются от языка любой другой страны. язык казался очень старым.

— Поздравляем пользователя с открытием языка древней Хараппы2, которой более трех тысяч лет! Пользователь был награжден 100 очками Энергии Судьбы! — Ван Чун внезапно услышал голос Камня Судьбы в своей голове.

Древняя Хараппа?

Тело Ван Чуна дрогнуло. Он никак не предполагал, что неприметные слова на этих стальных воротах принадлежат такому древнему языку.

— Камень Судьбы, попытайся использовать Загадку Судьбы, чтобы перевести слова на этих воротах. — немедленно приказал Ван Чун.

— Запрос отклонен! Пользователь находится на недостаточно высоком уровне и не имеет достаточно информации. Перевод невозможен! — Ответ Камня Судьбы был почти мгновенным.

Недостаточно?

Ван Чун вздохнул и отложил вопрос в сторону.

Тумп! Ван Чун открыл дверь и вошел.

Ван Чун вообразил, как будет происходить его встреча с Первосвященником Синду, и он также представлял, что он увидит за этими воротами. Но он никогда не думал, что это будет тупик!

За стальными воротами была черная и грязная пещера, земля была неровная. Кроме Ван Чуна в комнате больше ничего не было.

Там не было даже стола или стула. Это оказалось какой-то ловушкой.

— Первосвященник?! — Ван Чун прощупал.

Все молчали, и Первосвященник молчал. Ван Чун несколько раз крикнул, а потом сразу почувствовал, что что-то не так.

Покидая монстра многоножку, он дышал легким воздухом, но, поднявшись и несколько раз покричав, он почти израсходовал весь доступный ему воздух.

И без достаточного количества воздуха даже такой великий полководец, как Ван Чун, не смог бы выжить на глубине семи-восьми сотен футов под землей. Дыхание Ван Чуна стало учащенным, и все его тело едва не задохнулось.

В тот момент, когда Ван Чун собирался достичь своих пределов и повернуться, чтобы уйти, голос снова заговорил.

— Потерпи еще немного!

Ван Чун был ошеломлен, не понимая, что говорит Первосвященник Синдху. Мгновение спустя камни наверху начали рассыпаться, а затем стали падать бесчисленные куски камня. В этот момент вся гора дрогнула, а потом, свист! Поток воздуха подул сверху.

Почувствовав свежий воздух, Ван Чун сразу же глубоко вздохнул, но внутри он был ошеломлен настолько, насколько это было возможно.

Он был глубоко под землей, и без роющего монстра многоножки, даже Великий Генерал не смог бы добраться до этого места. То, что Первосвященник Синдху смог достичь сквозь пространство, чтобы мгновенно направить поток воздуха через расщелины в горах, было признаком его ужасающих способностей.

— Большое спасибо!

Ван Чун даже в самом медленном понимании понял, что это работа Первосвященника. Если бы Первосвященник хотел убить его, он бы точно не пошел на такие неприятности.

— Ты не должен был приходить сюда!

Пещера была пуста, но Ван Чун мог ясно почувствовать голос Первосвященника в своем разуме.

— Первосвященник имеет в виду подземный источник энергии или вопрос, который я задал Первосвященнику? — спокойно сказал Ван Чун.

Вокруг него не было ничего, кроме выносливого камня Хайдарабадских гор. Если бы Первосвященник не захотел, Ван Чуну было бы очень трудно его вытеснить.

— Все это вместе! — Первосвященник Синдху вздохнул, его голос был очень старым.

— Вы читали Книгу Паймона. Ты уже должен знать, что чем больше понимаешь, тем больше опасности несет это для твоей жизни! — Ван Чун оставался спокойным, но его глаза дернулись. Как он и предполагал, хотя Первосвященник находился глубоко под землей, ничто не могло скрыться от его глаз.

— Есть некоторые вещи, которые неизбежны. Солнце взойдет и луна упадет. Эти вещи также неизбежны.

Вместо того, чтобы бежать и скрываться, он мог бы также искать правду. По крайней мере, он не будет паниковать, когда придет бедствие.

Поскольку он был здесь, он вполне мог чувствовать себя комфортно, поэтому, взмахнув рукавом, Ван Чун сел, скрестив ноги, на полу пещеры.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Хараппская цивилизация просуществовала с 3300 по 1300 гг. до н. э. и процветала на берегах реки Инд. Ее два самых известных города — Хараппа и Мохенджо-Даро. В какой-то момент нехватка воды привела к тому, что цивилизация пришла в упадок и покинула свои города, что положило конец цивилизации хараппцев.↩︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1201. Квадратная металлическая коробка!**

— Если ты должен был бы заплатить своей жизнью, ты бы сказал то же самое? — сказал Первосвященник Синдху.

— Ха-ха, я уже перестал беспокоиться о том, живу я или умру! — небрежно ответил Ван Чун. Пока он говорил, он поднял голову вверх и стал источать леденящую ауру.

Эти слова пришли из сердца Ван Чуна. Если бы он дорожил своей жизнью, он никогда бы не потратил свое состояние и не бросился бы с несколькими тысячами храбрых воинов в Наньчжао. Если бы он дорожил своей жизнью, он никогда бы не начал свои действия в Цыси и, наконец, не бросил бы свою армию в битву при Таласе, несмотря на знание опасностей.

Вопрос о символах богов и потусторонних захватчиков был его главным приоритетом. Несмотря ни на что, он должен был узнать правду, стоящую за всем этим.

— Итак, Верховный Жрец, можете ли вы сказать мне, что это за символ? Почему цивилизация Элама была уничтожена? И что происходит с этой разрушительной энергией под землей? — торжественно сказал Ван Чун. Пока он говорил, он вынул рисунок черного глаза, и его собственные глаза наполнились предвкушением.

Слова Первосвященника подразумевали, что он знал много секретов. Более того, это место было также чрезвычайно загадочным. Слова древнего Хараппа на металлических воротах уже были вещами, с которыми обычные люди никогда не имели бы возможности взаимодействовать.

Интуиция Ван Чуна подсказала ему, что, если кто-то и мог раскрыть правду, скрывающуюся за всеми этими тайнами, этим человеком был бы не кто иной, как Первосвященник Синдху, который жил веками глубоко под Хайдарабадскими горами.

— У всего есть начало, и у всего есть конец. Есть некоторые вещи, которые ты должен выяснить сам. Ответ, который ты получишь от меня, может быть не тем, что ты ищешь. -сказал Первосвященник, и его голос дрейфовал сквозь пещеру.

В окружении тишины Ван Чун почувствовал себя еще увереннее. Независимо от того, кем был Первосвященник, он, несомненно, знал много вещей.

— Скажите мне, кто они? Они уничтожили династию Элам? Почему они это сделали? Самое главное… эти люди еще живы? — последний вопрос отозвался эхом через пещеру.

Символ черного глаза династии Элам был слишком похож на символ, который Ван Чун видел в апокалиптическую эпоху. У Ван Чуна всегда была догадка о том, что в Книге Паймона записаны их поступки, и если это так, то, вероятно, это был его единственный ключ, чтобы выследить их.

Если бы он мог найти этих людей, он мог бы также узнать правду об апокалипсисе.

Это было чрезвычайно важно для Ван Чуна.

Бузз!

Пещера затихла, и аура Первосвященника немедленно исчезла. Настроение в пещере стало чрезвычайно странным.

— Я не думал, что ты узнаешь и об этих вещах! — ответ Первосвященника заставил разум Ван Чуна прийти в шок. В его голове бушевали огромные волны. Ван Чун только высказал свои предположения, потому что он обнаружил, что эти два символа, разделенные тысячелетиями, слишком похожи, но слова Первосвященника Синдху превратили его предположения в реальность.

— Если ты знаешь все ответы, зачем задавать вопросы?

— Почему! — Ван Чун казался спокойным на поверхности, но его разум был ошеломлен.

— Я не могу тебе ответить. Я могу только сказать, что у всего есть свои причины. Пока ты ищете их, они ищут тебя, и у тебя есть то, чего они хотят. Ты не можешь избежать этого. Эти люди быстро найдут тебя. В будущем ты сам получишь ответы на свои вопросы. Ты можешь положиться только на себя, чтобы найти их. Но… ты должен быть осторожен. -сказал Первосвященник Синдху.

— Чего? — Ван Чун поморщился. Он никогда не думал, что Первосвященник скажет что-то подобное.

— Что у меня есть, чего они хотят? Верховный жрец, о чем вы говорите? — Ван Чун стоял прямо, его глаза смотрели прямо перед собой.

Ван Чун внезапно почувствовал, что все развивается не так, как он себе представлял. Он пришел в Хайдарабадские горы в поисках ответов о потусторонних захватчиках и глазах богов, упомянутых в Книге Паймона, но Первосвященник ответил на совершенно другой вопрос.

Ван Чун всегда верил, что он преследовал людей, стоящих за «Глазами Бога», но теперь казалось, что Глаза Бога тоже преследовали его. Было ли разоблачено, что он преследовал тайну Глаза Бога? И поэтому Глаза Бога хотели заставить его замолчать?

— Когда придет время, ты поймешь. Когда ты смотришь в пропасть, пропасть смотрит на тебя. Молодой человек, если ты хочешь сейчас отступить, еще не поздно. -первосвященник, казалось, что-то подразумевал.

— Несмотря ни на что, я никогда не отступлю. — покачал головой Ван Чун.

Все имело свои риски, и Ван Чун понял, что Первосвященник предупреждает его. Эта фракция когда-то разрушила династию Элам, и теперь она угрожает его собственной жизни. Но Ван Чун не мог отступить. Он должен был понять правду, стоящую за бедствием.

Слабый смех эхом разнесся по пещере, а затем стала тишина. Ван Чун прекрасно понимал, что, поскольку Первосвященник решил защитить свои секреты, он не станет разглашать их Ван Чуну.

— Что происходит с этой энергией под землей? — спросил Ван Чун.

— Есть некоторые вещи, которые существовали гораздо дольше, чем человеческая история. Эта энергия существовала десятки тысяч лет. Благодаря этому вы можете увидеть Хайдарабадские горы, которые сейчас видны, с их уникальной рудой. Десятки тысяч лет незаметного влияния привели к этим уникальным вещам, которые ты видел сам.

— Вы можете добывать столько руды в этих горах, сколько захотите, но энергия под землей с вашими способностями… это не то, к чему ты можешь приблизиться. Более того, эта энергия чрезвычайно нестабильна и может в любое время взорваться. Это одна из причин, почему я здесь и почему я остановил тебя. — сказал Первосвященник.

— Чего? — Ван Чун был так потрясен, что почти встал. Хайдарабадская руда, Стали Вутц, может быть превращена в самое уникальное оружие в мире, и даже Метеоритный Металл не сравнится с ее качеством. Ван Чун всегда это понимал. Но он никак не предполагал, что, по словам Первосвященника, Хайдарабадские горы и прожилочная сталь Вутц существовали исключительно из-за разрушительной энергии, которую он чувствовал внизу.

— Как это возможно? — мысли Ван Чуна были в смятении. Истина, которую открыл Первосвященник, была просто невероятной.

— Оставь меня! — после долгого молчания истинный Первосвященник снова заговорил.

— Я уже сделал исключение, рассказав тебе слишком много вещей. Я рассказал тебе все, что могу. Что касается остального, я не буду отвечать, сколько бы раз ты ни попросил. Ты можешь полагаться только на себя, чтобы найти правду.

Пещера снова затихла, и больше не было слышно никакого шума.

— Первосвященник…

— Первосвященник… Ван Чун крикнул дважды, но ответа не было. Ван Чун понял, что Первосвященник действительно имел в виду то, что сказал, и больше не будет отвечать на вопросы. Оставшись в пещере еще ненадолго, Ван Чун вздохнул, встал и приготовился уходить.

— Подожди! — когда Ван Чун подошел к воротам, воздух внезапно зашуршал, а затем из темноты вылетел квадратный металлический ящик, направленный невидимой энергией, к Ван Чуну. На первый взгляд эта металлическая коробка была простой и ничем не примечательной, но, когда Ван Чун потянулся за ней, он сразу почувствовал огромный вес. Как будто это была не маленькая коробочка, а гигантский и тяжелый котел.

Хрясь! Когда Ван Чун взял коробку, несколько шипов выстрелили из нижней части коробки и нанесли удар в палец Ван Чуна. После того, как несколько капель крови впитались в коробку, верх коробки внезапно испустил слабое сияние, и затем коробка начала быстро легчать, пока не показалась практически невесомой.

— Это… — Ван Чун остановился с шоком и трепетом на лице.

— Этот предмет может помочь тебе! Позаботься о нем! Это также подарок за все, что ты сделал, чтобы помочь Синдху! — голос Первосвященника снова угас, на этот раз действительно погрузившись в полное молчание.

Ван Чун на мгновение замолчал, а затем он взял коробку, распахнул ворота и ушел. Но внезапно во вспышке света он увидел бесконечное звездное небо. Ван Чун повернулся в шоке и понял, что теперь он стоит в шахтах Хайдарабада.

Все было тихо. Помимо Ван Чуна, в темноте были только скалистые камни. Все казалось сном, иллюзией.

Но легкий ветерок, прошелестевший по его волосам и металлической коробке в его руках, сказал Ван Чуну, что это не иллюзия.

Ван Чун стоял в оцепенении на вершине Хайдарабадских гор, некоторое время оставаясь неподвижным. Наконец, взмахнув рукавом, Ван Чун улетел к своей резиденции.

Все вернулось на круги своя. Ван Чун понял, что пройдет очень много времени, прежде чем он сможет встретиться с таинственным Первосвященником.

В то время как Ван Чун возвращался в металлический дом, который он воздвиг, глубоко под землей, пыль начала сбегать со стены пещеры, в которой был Ван Чун всего несколько минут назад. Что-то, казалось, сдвинулось под пылью, а затем медленно открылось. Неожиданно это оказалось парой человеческих глаз.

До сих пор никто не видел таких глаз, старых и глубоких, заклейменных знаком самого времени. Казалось, они хранят все тайны мира.

— Это все судьба?

— Думать, что Дитя Судьбы действительно придет в Синдху!

— Это все, чем я могу тебе помочь. Остальное будет зависеть от твоей собственной удачи. — пробормотал про себя Первосвященник, и снова быстро закрыл глаза. Его голос немедленно исчез, и вскоре казалось, что ничего не произошло.

Ван Чун быстро вернулся в свою комнату. В комнате тихо горели две свечи, и количество сгоревшего материала указывало на то, что Ван Чун отсутствовал недолго.

Закрыв дверь, Ван Чун подумал про себя несколько минут, и поставил металлическую коробку перед собой.

Первосвященник был крайне расплывчатым, кратко затрагивая многие темы и раскрывая мало реальной информации. Единственной вещью, которую он оставил для него, была эта квадратная металлическая коробка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1202. Ночной рейд, снова появляются люди в черной одежде!**

— Я только спросил Первосвященника о секрете, который скрывается за глазами богов. Почему он дал мне эту металлическую коробку? Что все это значит?

Ван Чун внимательно осмотрел металлическую коробку при свете свечей. Она была унылой и серой, и, казалось, была сделана из самого грубого железа. В ней не было ничего интересного.

Но Ван Чун быстро переключился на маленький кристалл размером с палец, прикрепленный к верхней части коробки — единственное, что привлекло его внимание. Кристалл излучал тусклое свечение.

Что Первосвященник имел в виду?

Мысли Ван Чуна были в смятении. Он пробовал несколько методов и пытался послать Звездную Энергию на несколько направлений, но коробка оставалась без ответа. Ван Чун также пытался использовать Психическую Энергию для исследования того, что внутри, но в тот момент, когда он отправлял ее, она вышла с другой стороны, как будто коробка была просто пустым воздухом.

Сделав несколько десятков бесплодных попыток, Ван Чун отложил дело в сторону.

Бузз!

Несколько мгновений спустя, когда Ван Чун готовился отложить металлическую коробку в сторону, произошло нечто странное. Кристалл на коробке внезапно засветился светом, мигая зеленым.

— Это… Глаза Ван Чуна расширились, и его разум прояснился. Пока он подозрительно осматривал коробку, свист! — подул порыв ветра.

Вначале Ван Чун ничего не заметил, но мгновение спустя он почувствовал легкий аромат в воздухе.

Подождите! Что-то не так!

Сердце Ван Чуна дрогнуло, и он сразу же прикрыл нос и рот. Ван Чун почувствовал странный запах этого порыва ветра, а не то, что обычно можно было ожидать при обычном ветре. Подул еще один ветерок, но на этот раз Ван Чун смог разглядеть в нем несколько зеленых зерен.

Яд!

Ван Чун наконец понял. Бззз! Звездная энергия вырвалась из его тела, быстро поглотив его. Свечи замерцали, в то время как кристалл на металлическом ящике в руке Ван Чуна начал мигать еще интенсивнее.

Все больше и больше зеленого тумана начало вливаться в комнату, просачиваясь сквозь щели в стальном доме. Через несколько мгновений комната превратилась в море зелени.

— Вперед! — снаружи раздался хриплый крик, и дверь распахнулась. Фигура в черной металлической маске влетела, как молния, подлетая к Ван Чуну.

-Хммм! — Ван Чун холодно фыркнул. Фуумп! Свечи на столе немедленно погасли, и он повернул ладонь к человеку в черном. Взрыв! Две ладони встретились, и из тела Ван Чуна вырвалась огромная сила притяжения. Человек в черной маске сразу почувствовал, как его энергия, словно река, впадает в Ван Чуна.

— Нехорошо! Он совсем не отравлен! — глаза одетого в черное мужчины были полны шока.

— Поспешите сюда!

По мере того, как приближалось все больше людей, в воздухе захлопала одежда. Пока Ван Чун подавлял одетого в черное человека, два других одетых в черное человека, выхватив мечи, летели, как призраки, и приближались к Ван Чуну слева и справа.

Ван Чун улыбнулся. Хлопок! Своей ладонью он отбросил первого человека в напал на второго.

В то же время два других одетых в черное человека ударили по Звездной Энергии Ван Чуна, как будто это был стальной барьер, который не смог продвинуться дальше. Бум! Звездная энергия Ван Чуна взорвалась, и оба ошеломленных человека полетели так, словно они были тряпичными куклами.

Эти люди не имели слабого совершенствования и были, несомненно, элитными убийцами, но на уровне Ван Чуна, только эксперты уровня Великого Генерала могли представлять ему угрозу.

Но бой был еще далеко от завершения. Отправив двух мужчин в полет, Ван Чун в тревоге поднял голову.

Румбл! Без какого-либо предупреждения невидимая энергия перекрыла потолок и крышу металлического дома Ван Чуна. Сразу после этого спустилась фигура, аура которой напоминала гигантский океан.

Бум! Глаза Ван Чуна замерли, и он поднял ладони над головой, сталкивая их ладонями нисходящей фигуры. Разразился ветер, и густое фиолетово-черное пламя обрушилось на Ван Чуна.

Этот огонь зажег Звездную Энергию, вызвав ее шипение, и следы пламени, такие же

тонкие, как ветви деревьев, потекли вдоль Звездной Энергии Ван Чуна в его тело. Шлейфы черного дыма сразу начали струиться из его тела наружу.

Но прежде чем языки черного пламени смогли полностью воспламенить тело Ван Чуна, другая Звездная Энергия, смелая и прямолинейная, изверглась из тела Ван Чуна, словно палящее солнце, сбивая черную фигуру, появившуюся сверху. Человек отпрыгнул назад и плавно приземлился в юго-восточном углу дома, как копье, вонзившееся в землю.

— Это ты много! — Зрачки Ван Чуна сжались, его глаза стали чрезвычайно острыми. Знакомые черные одежды и эта знакомая энергия — эти люди были в точности как та группа, которая заставила Лу У напасть на клан Ван. Но первый инцидент произошел на Центральных Равнинах, а второй — в Синдху. Ван Чун никогда не думал, что эти люди будут преследовать его аж сюда.

Бузз!

Как только Ван Чун собирался начать преследование, из трех других углов дома неожиданно раздалось три звука. Появились три одинаковые фигуры с одинаковыми аурами. Невозможно было отличить их друг от друга, и у всех четырех были ауры, столь же огромные, как океан.

— Ван Чун, ты действительно не должен был приходить сюда! — зловещий голос проник сквозь тьму, дрейфующий и невнятный. Невозможно было сказать, кто из четырех людей сказал эти слова.

— Вы сбежали в прошлый раз, но на этот раз этого не произойдет! — прозвучал другой голос, а затем четверо одновременно атаковали. Они делали одни и те же движения и использовали одни и те же техники, безграничную звездную энергию, несущуюся по миру. Энергия, выпущенная одновременными атаками четырех элитных убийц, была крайне удушающей.

Но, хотя они атаковали быстро, Ван Чун отреагировал еще быстрее. Бум! Образы солнца и луны появились на его плечах, а затем солнце начало быстро расширяться, а его ослепительное сияние охватило Ван Чуна.

Звездная энергия четырех людей столкнулась с проявлением света Ван Чуна, и они не только не смогли прорваться, но их атаки были искажены и отклонены так, что они столкнулись и уничтожили друг друга.

Поработав вместе со своим учителем, Стариком Демоническим Императором, чтобы использовать высшую форму Великого Искусства Творения Неба Иньян для убийства Кутайбы, Ван Чун еще больше понял искусство Творения Великого Неба Иньян. Для Ван Чуна, будь то Инь или Ян, он мог использовать их, как ему угодно, как если бы они были продолжением собственных конечностей.

Но как только эта волна атак была нейтрализована, фиолетово-черное пламя устремилось вперед с четырех сторон и окутало Ван Чуна.

Звездная энергия Ван Чуна сразу же начала гореть, шипя от коррозии. Фиолетовочерное пламя снова начало бесконтрольно распространяться по телу Ван Чуна.

Смелая и прямолинейная Звездная Энергия Ван Чуна была неспособна воспрепятствовать этому пламени.

В одно мгновение Ван Чун потратил одну двадцатую своей Звездной Энергии.

— Великое сокрушительное искусство! — в тот момент, когда четыре потока фиолетовочерной энергии собирались достичь его меридианов, Ван Чун выпустил разрушительную энергию. Эта энергия, которая была даже темнее ночи и поглощала весь свет, вырвалась из тела Ван Чуна.

Четверо нападавших были немедленно отброшены этой разрушительной силой, и эти четыре фиолетово-черных пламени, пытающихся вторгнуться в тело Ван Чуна, были наконец остановлены.

— Тот же вид пламени снова! — холодно сказал Ван Чун. Ощущение, которое внушала ему эта энергия, было чрезвычайно похоже на Силу Лу У, но была как-то еще более тиранической.

— Хммм! Это не Сила Лу У, с которой вы сталкивались раньше, но Пламя Джу Би 1, которое предназначено специально для того, чтобы противостоять тебе! Независимо от того, насколько ты силен, даже если ты прорвался на уровень Великого Генерала, ты все равно не сможешь его остановить! — лидер одетых в черное мужчин снова заговорил, но его голос был таким же неразборчивым и неразличимым.

Четверо убийц еще раз вытянули пальцы, из которых выстрелили четыре фиолетовочерные струи пламени.

Свет этого пламени окрасил горы в чарующий фиолетовый цвет, наполняя окружающие предметы чрезвычайно странной атмосферой.

Сила Джу Би!

Это была сила, которая даже сильнее, чем Сила Лу У, ее разъедающие способности могли полностью игнорировать совершенствование противника. Даже Великие Генералы не могли ее заблокировать. Это был особый «подарок», который они приготовили только для Ван Чуна.

— Вперед! — без малейшего колебания четыре убийцы начали двигаться, оставляя пятна в комнате, и пламя, выходящее из их пальцев, расширилось в несколько десятков раз. Его свет осветил бесчисленные скалистые камни.

Взрыв!

Черно-фиолетовое пламя со всех сторон устремилось к Ван Чуну. Четверо убийц работали вместе, не оставляя места Ван Чуну для отступления.

Огонь Джу Би был их самым сильным приемом. Этим ужасающим пламенем они убили многих могущественных экспертов, включая Великого Генерала. Ван Чун никогда не сможет их остановить.

Но когда эти четверо использовали Огонь Джу Би, они внезапно услышали холодный смех. Ван Чун не только не пытался увернуться, но и бросился прямо на одного из четырех убийц. Бум! Прежде чем убийца смог приблизиться, огромный поток энергии пронзил его тело, как бешеный дракон.

1. Джу Би — еще одна мифическая фигура из Классики гор и морей, но там его можно найти только как труп. Он описан как имеющий распущенные волосы, сломанную шею и отрезанную руку.<^

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1203. Огонь Жу Би!**

Звездная Энергия Проникникновения!

Ван Чун немедленно использовал одну из своих самых мощных способностей.

— Проникновение в Звездную Энергию — это не навык, который знаете вы одни!

Ван Чун холодно рассмеялся, разбив сердце этого одетого в черное ассасина.

Фиолетово-чёрное пламя могло игнорировать защиту Звездной Энергии. Это была способность, сродни Проникновению Звездной Энергии Ван Чуна. Эти одетые в черное мужчины пытались использовать фиолетово-черное пламя, чтобы разъесть меридианы Ван Чуна, но Ван Чуну не хотелось проходить через все эти неприятности, и он убил убийцу одним ударом.

— Это невозможно!

Остальные три убийцы были ошеломлены.

Ван Чун двигался слишком быстро, а убийца упал еще быстрее. Это полностью отличалось от того, что они предсказывали.

— Убейте его!

Красный свет появился в их глазах, и трое оставшихся убийц набросились на Ван Чуна.

В то же время, с резким криком, два других одетых в черное человека с мечами кричали, и они стреляли как молнии в Ван Чуна.

Свист!

Тем временем вокруг сумки начала кружиться неопределенная фигура, и густой зеленый туман пронесся ветром в направлении Ван Чуна.

-Ты ищешь смерти!

Глаза Ван Чуна вспыхнули холодным светом. Кланг! Прежде чем кто-то успел среагировать, золотой луч света пронесся по воздуху и нанес удар по одетому в черное убийце.

Гларг!

Человек на мгновение булькнул, и упал на землю.

В другой вспышке света Ван Чун поменялся на три идентичные версии себя самого.

Трое убийц вздрогнули. Несмотря на уровень совершенствования, они были не в состоянии сказать, какой Ван Чун был настоящим.

— Забудьем об этом! Атакуем вместе!

После мгновенного ошеломления, они немедленно атаковали. Воздух еще раз зашипел, и три огромных струи фиолетово-черного пламени устремились вперед. Каждая вспышка пламени была расширена до самой большой степени, так что все три Ван Чуна оказались в пределах его диапазона.

Они ожидали, что это позволит им мгновенно выяснить, какой Ван Чун был реальным, но все пошло не так, как они ожидали.

— Аааа!

Крик разорвал воздух. Три иллюзии Ван Чуна были погашены, но позади одного из трех убийц появилась стройная фигура, пять пальцев которой сжали шею убийцы, как стальные тиски, и подняли его в воздух.

— Белый Тигр!

— Это тот ребёнок!

Убийцы сразу поняли, что этим человеком был не кто иной, как Ван Чун. Звездная энергия поднялась над его телом, и он высвободил Великое Искусство Творения Небес Иньян до своего предела. Фиолетовая энергия вырвалась из тела убийцы внутрь Ван Чуна.

С усилением этой фиолетовой энергии аура Ван Чуна распухла, из его тела вырвалась безграничная жизненная сила вместе с фиолетовым светом.

— Нехорошо!

— Этот ублюдок впитывает в себя силу Джу Би!

Остальные одетые в черное мужчины испуганно побледнели. Сильное фиолетовочерное пламя Силы Джу Би было тем, перед чем даже Великие Генералы не могли устоять. Если бы Ван Чун смог впитать эту силу, они потеряли бы надежду его победить.

Хотя Ван Чун был силен, он не был ужасен, и его иллюзий нечего было бояться. Но, если бы они позволили Ван Чуну поглотить Силу Джу Би и овладеть тем же фиолетовочерным пламенем, они были бы обречены.

Такова была сила Великого Искусства Сотворения Небес Иньян.

Бум!

Воздух загудел, и все одетые в черное мужчины с тревогой атаковали Ван Чуна, но было уже слишком поздно. Фиолетовая энергия из тела убийцы яростно проникала в Ван Чуна и сливалась с его Силой Лу У.

— Ааааа! — с убогим криком ассасин начал сдуваться, как проколотая кожаная сумка, и его кровь и энергия были поглощены. Другим убийцам едва удалось сделать несколько шагов, прежде чем их товарищ был полностью высосан.

Какая мощная энергия!

Ван Чун отшвырнул тело убийцы и полузакрыл глаза, молча ощущая новую энергию в своем теле.

Хотя Великое Искусство Творения Небес Иньян поглощало много видов энергии, он никогда прежде не чувствовал такой жестокой и тиранической. Она была похожа на непреодолимую силу, которая могла сжечь все, и все же она имела большую жизненную силу. Он только что закончил поглощать эту энергию, но уже казалось, что каждая клетка его тела получила огромный импульс. Эта властная энергия наполнила разум Ван Чуна и заставила его хотеть ликовать и реветь.

В этот момент два разрушительных потока фиолетово-черного пламени, два острых меча и бурные потоки звездной энергии напали на тело Ван Чуна, стремясь полностью его уничтожить.

— Он умер?

Одетые в черное мужчины были потрясены и взволнованы. Первоначально они считали, что им нужно будет сражаться в ожесточенных условиях, но успех пришел с удивительной легкостью.

Но мгновение спустя фиолетово-черное пламя рассеялось, обнажив фигуру Ван Чуна. Его тело было наполнено звездной энергией, и два необычайно острых меча висели в воздухе, в нескольких дюймах от него, но не могли продвинуться дальше.

Выражение лица Ван Чуна было похоже на ледяной покров, а волосы, развевающиеся на ветру, заставляли его казаться богом демонов.

— Нехорошо!

— Бежим!

Убийцы сразу же задрожали от страха, в их сердце возникло чувство опасности, давящее на грудь.

Бузз!

Группа сразу рассеялась. Если даже Сила Джу Би не смогла справиться с Ван Чуном, они потеряли все средства для борьбы с ним.

В их ушах раздался ледяной голос.

— Хммм, думаете, вы сможете бежать?

Эта группа отреагировала быстро, и когда они убежали, они убежали в разные стороны, но были слишком медленными. Бах Бах бах! В холодной вспышке света эти одетые в черное мужчины почти одновременно упали на землю. Двое были пронзены мечами, двое были сожжены до пепла фиолетово-черным пламенем, а одинй был высосан Высшим Искусством Небесного Творения Иньян.

Ван Чун бросил высохший труп на землю и повернул голову к последнему одетому в черное человеку. Человек задрожал, на его лице появилось выражение страха, но он быстро обрел самообладание и холодно усмехнулся.

— Не нужно беспокоиться. Ты ничего от меня не получишь.

Мужчина сжал челюсть, и из его тела почти мгновенно вырвалось черное пламя. В мгновение ока он сгорел дотла.

Наблюдая за этой картиной, Ван Чун разжал пальцы, и холод в его глазах отступил.

Несмотря на то, что он встречался с этой группой несколько раз, у него не было возможности справиться с их методами самоубийства. Когда этим людям в черном угрожала опасность быть захваченными, они почти сразу сжигали свои тела и не оставляли Ван Чуну ни единой зацепки.

Ван Чун быстро обернулся, и в этот момент звуки борьбы наполнили его уши.

— Убью!

С вершины гор он мог видеть, что Хайдарабадские горы были заполнены огненным светом, густые струи дыма поднимались в воздух. Было очевидно, что бесчисленные люди вторглись в Хайдарабадские горы и сеют хаос.

— Что эти люди пытаются сделать?

Бесчисленные мысли проносились в голове Ван Чуна. Он просто не понимал, почему появились люди в черном. Они преследовали его до самого Синдху и убили так много людей. Это все ради его убийства?

Румбл!

Пока он размышлял, земля внезапно покачнулась, и из глубокого подполья, словно извергающийся вулкан, вышла сильная энергия, в результате чего все Хайдарабадские горы задрожали и вздрогнули.

— Это…

Ван Чун побледнел, осознав, что землетрясение исходит с того места, где жил Первосвященник.

На мгновение Ван Чуну стало трудно сохранять самообладание. Эта группа людей в черной одежде атаковала слишком резко, но Ван Чун никак не ожидал, что верховный жрец Синдху глубоко под землей также станет целью их атак.

Что сделало это еще более абсурдным, так это то, что резиденция Первосвященника была очень хорошо спрятана, а местность горного хребта была чрезвычайно сложна. Даже Ван Чун нашел Первосвященника только по стечению обстоятельств, и даже тогда ему требовалось приглашение Первосвященника. Как этим людям удалось найти Первосвященника и эту энергию…

Как мог существовать такой сильный эксперт!

— Ааааа!

Как только Ван Чун забеспокоился, из земли вырвался страшный крик, разрывающий ночное небо. С этим криком земля перестала грохотать, и спокойствие и тишина были восстановлены.

Ван Чун вздохнул с облегчением.

Кричал явно не Первосвященник. Очевидно, что Первосвященник победил в этой напряженной битве.

Но кроме чувства облегчения, в сознании Ван Чуна появилось еще одно неописуемое чувство.

Я не думал, что у Первосвященника был такой высокий уровень совершенствования!

От атаки он почувствовал, что уровень совершенствования Первосвященника был намного выше, чем у пикового Великого Генерала.

Когда эти мысли промелькнули в его голове, Ван Чун быстро убрал свои эмоции и направился вниз с горы. В темноте было много людей в черных одеждах. Даже кавалерия Ушана, которую Ван Чун оставил у подножия горы, подверглась нападению.

Кланг! Позади Ван Чуна, два меча, использовавшиеся убийцами, внезапно взлетели в воздух и полетели за ним вниз по горе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1204. Умиротворение и возвращение в Хорасан!**

СвушСвушСвуш! Две атаки мечом вырвались, как молния, мгновенно пронзив двух мужчин в черной одежде, а затем трех, четырех, десять, двадцать… Вступивший в бой Ван Чун был похож на тигра среди стада овец. Куда бы он ни пошел, везде падали убийцы.

Менее чем через час Ван Чун убил более ста человек в черной одежде.

Два часа спустя битва была полностью окончена. Хайдарабадские горы были усыпаны телами одетых в черное людей, но теми, кто понес самые большие потери, были шахтеры.

— Лорд Маркиз, как нам быть с этими людьми?

Ли Сие топнул правой ногой по спине одетого в черное мужчины с выражением гнева. Засада была слишком резкой, и эти люди в черном занимались боевым искусством, совершенно отличным от солдатского, злым и беспощадным. Застигнутые врасплох, многие были ранены или убиты.

Но одетые в черное мужчины также заплатили высокую цену. Мало того, что многие из них были убиты, но Ли Сие схватил некоторых из них.

— Лорд Маркиз, позвольте моим людям допросить их, чтобы узнать, откуда они пришли! — сердито сказал Сюэ Цяньцзюнь.

— Подождите!

Ван Чун протянул ладонь и поспешно остановил Сюэ Цяньцзюня.

Людям Ли Сие удалось случайно привести этих людей в бессознательное состояние. Как только они очнутся, они сразу же совершат самоубийство.

— Оставьте это дело мне!

Ван Чун немедленно послал волну Психической Энергии в разум человека в черной одежде. Как он и ожидал, Ван Чун быстро наткнулся на печать.

Как и ожидалось!

Ван Чун мысленно кивнул. Эти одетые в черное мужчины строго контролировались и, вероятно, не оставляли ни одного недостатка, которым можно было бы воспользоваться.

Хотя он столкнулся с препятствием, оно было не очень сильным. Несколько мгновений спустя Ван Чун сломал печать.

Король Гангке вышел вперед и прошептал:

— Лорд Маркиз, ну как? Вы выяснили происхождение этих людей?

Ван Чун покачал головой и бросил взгляд на бессознательных ассасинов, аккуратно лежащих на земле.

— Снимите их маски!

Его люди были удивлены этими словами, и смущены тем, что Ван Чун хотел этим сказать. Однако Сюэ Цяньцзюнь быстро наклонился и снял одну из масок.

— Это… Хорасани!

Когда они смотрели на вьющиеся волосы, ястребиные глаза и высокий нос, они обменялись взглядами, полными шока.

Они сняли еще больше масок и поняли, что эти одетые в черное мужчины были пестрой командой. Они видели лица Хорасани, тибетские лица, тюркские лица, лица Царства Джуши и даже синдхов. Все они были ошеломлены видом этих разных лиц.

— Эти люди — самый низкий уровень убийц. Они не знают больших секретов. — равнодушно сказал Ван Чун.

Подсказки, которые он получил от действия Психической Энергии, были чрезвычайно ограничены, и из того, что он узнал, эти убийцы в основном ничего не знали. Люди, которых захватили Ли Сие и король Гангке, были не очень полезны.

— Ли Сие, забери их.

Сказав это, Ван Чун быстро отправился в другом направлении.

В центре Хайдарабадских гор, в рухнувшей и обнаженной шахте, Ван Чун встретился с Αблоноданом и Арлойей в храме из сырого металла, а также с заместителем Первосвященника позади них. Его аура была несколько неровной, как будто он пережил серьезную битву.

— Достопочтенный сэр, как вы? — с тревогой спросил Ван Чун.

— Я в порядке. Нам удалось отбросить их назад, но я получил легкие травмы. Но… как жаль!

Заместитель Первосвященника повернул голову к куче трупов и кровавому туману, висящему в воздухе, и вздохнул.

Ван Чун замолчал. С этим ничего не поделаешь. Шахтеры Хайдарабадских гор были почти все обычные люди со слабой конституцией, и в их рядах было мало экспертов. Хотя Ван Чун сделал все возможное, он ничего не мог с этим поделать.

— Кстати, Первосвященник в порядке?! — Спросил Ван Чун. Дрожь из глубокого подполья глубоко взволновала его.

— Первосвященник в порядке. Он уже предсказал, что Лорд Маркиз задаст этот вопрос, поэтому попросил нас подождать вас здесь, — сказал заместитель Первосвященника, поклонившись Ван Чуну.

— Кроме того, Первосвященник попросил меня передать вам сообщение. Судьбы поднимаются и опускаются, собираются и расходятся. У всего есть своя судьба. Τо, что должно было быть сказано вам, было сказано, и наш благодетель больше не должен так упрямо цепляться за этот вопрос.

Заместитель Первосвященника блокировал вопросы Ван Чуна, прежде чем он смог их задать.

— Лорд Маркиз, раз Первосвященник принял свое решение, никто не может передумать. Если он говорит, что не станет с вами встречаться, он не станет. Мы ничего не можем с этим поделать. — сказали Арлойя и Аблонодан.

Ван Чун некоторое время стоял в оцепенении. Хотя очень неохотно, но он был вынужден сдаться.

— Понял. Моя глубокая благодарность!

Сказав это, Ван Чун глубоко взглянул на свое окружение. Он знал, что Первосвященник услышал его слова.

Свист! Ван Чун исчез во вспышке света, и ушел.

......

Ηочной рейд был быстро завершен, но никто не знал, откуда пришли эти одетые в черное убийцы или почему они напали. Βсе было совершенно пустым.

Несколько дней спустя, попрощавшись с заместителем Первосвященника и оставив после себя половину Кавалерии Ушана для охраны шахт, Βан Чун направился обратно в Хорасан.

Семь или восемь дней спустя Ван Чун вернулся в Хорасан.

— Как все прошло? О них позаботились?

— Лорд Маркиз, следуя вашим указаниям, мы уничтожили всех одетых в черное людей в засаде. Увы, ни один из них не раскрыл никакой полезной информации. — кивнул Ли Сие.

На обратном пути из Хайдарабада Ван Чун заметил, что многие люди следуют за ним в тени. Они приняли различные маскировки, преследуя Ван Чуна, не понимая, что ни одна из их маскировок не сможет обмануть его глаза.

В этом путешествии Ван Чун постепенно осознал, что ничем не примечательная металлическая коробка, которую ему дал Первосвященник, могла точно ощутить энергии этих людей в черной одежде. Независимо от того, кем они были или какую маскировку они надевали, Ван Чун заметил бы их в тот момент, когда они приблизились.

Чем ближе они были и чем они были сильнее, тем чаще и интенсивнее вспыхивал кристалл на верхней части коробки.

Используя это вместе со способностью Камня Судьбы раскрывать ему окружающую местность, Ван Чун мог даже видеть, где они прячутся.

— М-м!

Ван Чун кивнул. Хотя он не знал, где Первосвященник получил что-то подобное, не было никаких сомнений, что с этой коробкой теперь он мог подготовиться к их засаде.

Отложив вопрос об одетых в черное мужчинах, Ван Чун повел своих людей к особняку губернатора. Прошло чуть больше полугода, но Хорасан уже претерпел серьезную трансформацию. Ван Чун мог видеть, что воинственное настроение было сметено, и весь город процветал.

Лица всех людей, мимо которых он проходил, были полны счастья.

Наибольшее изменение было в толпе на улицах. Многие Танцы из Центральных Равнин начали появляться в этом чужом городе, их одежда была вышита знаками соответствующих кланов. Рынки города также начали продавать шелк, чайные листья, фарфор и другие изделия ручной работы Центральных Равнин.

— Лорд Маркиз, лорд Фэн действительно грозный. Те Хорасани вежливы, и имеют дело с Таном, и их лица улыбчивы. Похоже, что Хорасани уже полностью приняли нас. — Сюэ Цяньцзюнь ехал сзади, с волнением на лице.

Хорасан был чужой страной, с которой никто из них раньше не общался. Для Фэн Чанцина доведение отношений до такого уровня за такой короткий промежуток времени было поистине невероятным подвигом.

Ван Чун кивнул, но его больше волновали другие вещи.

Восседая на Белокопытной Тени, Ван Чун повернулся к школе, построенной в стиле Тана. Звуки декламации можно было услышать внутри, но на языке Великого Тана, а не на языке Хорасани, с которым люди здесь были наиболее знакомы.

Эти голоса были крайне неловкими, но они горели страстью.

Семя было посажено и уже начало расцветать и распространять свои корни. В будущем это семя и многие другие, подобные ему, распространятся по всему Хорасану, полностью изменив судьбу как этого места, так и Центральных Равнин.

Бум!

Земля внезапно начала греметь, и лошади начали приближаться к Ван Чуну. Ван Чун поднял голову и увидел, что Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин и Банахан едут на мускулистых лошадях, чтобы приветствовать его.

— Ха-ха, Ван Чун! Ваше путешествие в Синдху прошло гладко?

Гао Сяньчжи был первым, кто достиг Ван Чуна. У него был расслабленный и свежий вид, и казалось, что он был в исключительно хорошем настроении.

— Лорд Генеральный Защитник!

Ван Чун слабо улыбнулся, и подбежал к лошади, чтобы встретить его.

— Ван Чун, ваш план оказался таким же эффективным, как и ожидалось. Все в Хорасане находится на правильном пути. Кроме того, первая партия солдат из Императорского Двора уже прибыла в Хорасан, а группа, следующая за ней, уже достигла Самарканда. Я уверен, что они скоро приедут.

Гао Сяньчжи погладил бороду и улыбнулся. Чем больше он узнавал Ван Чуна, тем больше он ему нравился. Это был редкий талант, опытный в политике, военных делах, логистике, администрации, связи и многих других областях. Если бы он не видел это сам, ему было бы очень трудно поверить, что семнадцатилетний юноша может быть таким талантливым. Ван Чун спас не только его жизнь, но и жизнь всей армии протектората Анси.

Ван Чун был тем, ради кого он хотел умереть, он был его самым важным другом. Если кто-нибудь осмелится напасть на Ван Чуна, Гао Сяньчжи будет первым, кто встанет грудью на его защиту.

— Я уже написал мемориал со списком всех ваших достижений и представил его в Императорский Двор. Я уверен, что Императорский Двор скоро публично объявит, как вы будете вознаграждены. Без вас мы бы никогда не смогли добраться до Хорасана. Я уверен, что Императорский Двор щедро вознаградит вас… Более того, я слышал, что Бюро

Военного Персонала и Бюро Персонала даже обсуждали вопрос о присвоении вам звания в качестве награды. — сказал Гао Сяньчжи, и его лицо просияло. На нем не было никаких следов зависти, только искренняя радость за Ван Чуна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1205. Принцесса Сасанидов!**

— Лорд-покровитель льстит мне. Обязанность командира состоит в том, чтобы руководить своей армией, проводить кампании на границе и оказывать услуги. В этом нет ничего заслуживающего титула — небрежно сказал Ван Чун. Выражение его лица было чрезвычайно спокойным.

Будь это война Наньчжао или битва при Таласе, Ван Чун никогда не заботился о таких вещах. Все, о чем он заботился, было то, чтобы он смог выиграть битву при Таласе и разрешить потенциальный кризис.

— Пошли! — сказал Ван Чун, и еще раз начал двигаться. Он вернулся из Синдху частично потому, что решил вопрос с рудой Хайдарабад, а также потому, что получил письмо от Фэн Чанцина.

......

— Итак, что именно происходит в Хорасане?

В губернаторском особняке Хорасана Ван Чун сразу все понял. Присутствующих посторонних не было, и в этой комнате остались только высокопоставленные офицеры Великого Тана. Улыбка Фэн Чанцина быстро исчезла, его брови опустились, и он начал объяснять.

— Все действительно идет так, как ожидал Лорд Генеральный Защитник. Без угрозы Αравии Хорасан находится на правильном пути, но некоторые скрытые проблемы постепенно начали проявляться. Хотя различные армии мятежников чрезвычайно уважительно относятся к нашему Великому Τану, их отношения друг с другом не столь гармоничны. За прошедший период времени мы уже узнали о нескольких случаях, когда повстанческие армии вступали в конфликт друг с другом. Ηаши солдаты не говорят на одном с ними языке и имеют исключительно уникальный статус. Если мы будем небрежно вмешиваться, нас неизбежно будут критиковать за то, что мы выгораживаем одну сторону и несправедливы по отношению к другой.

— Мало того, лидеры повстанцев начинают демонстрировать различие во мнениях друг с другом. Хотя им удается казаться мирными снаружи, внизу текут подводные течения. Они уже не так сплочены, как раньше.

Фэн Чанцин не пытался скрыть свои опасения. Он мог решать административные вопросы, но вопросы между повстанческими армиями не были простыми, правильными или неправильными.

— Βан Чун, это плохая примета. Если мы не справимся с этим вопросом должным образом, армия коалиции может быстро расколоться.

У Гао Сяньчжи также было чрезвычайно обеспокоенное лицо.

Βеликий Тан не стал размещать в Хорасане много солдат. По меньшей мере восемьдесят процентов из более чем двухсот тысяч солдат армии коалиции состояли из солдат различных повстанческих армий. Если с этим вопросом будут обращаться неправильно, Великий Тан потеряет приз, который так тяжело получил.

Без помощи мятежных армий Великий Тан оказался бы неспособным противостоять всей Аравийской Империи из места, расположенного так близко к Багдаду.

— Я сделал все, что мог, чтобы помочь лорду Фэну решить этот вопрос, но… это действительно очень сложно. — произнес Су Ханьшань.

— Значит, все, что я сказал, что это случится, уже произошло? — спокойно сказал Ван Чун.

Перед тем как покинуть Хорасан, Ван Чун оставил письмо Фэн Чанцину, в котором перечислил несколько событий, о которых, если они произойдут, ему нужно было бы немедленно сообщить, чтобы он мог вернуться. За это время все, что предсказывал Ван Чун, стало реальностью.

Без обширных проблем, о которых можно было бы беспокоиться, можно было найти проблемы мелкие. Угроза арабов была временно аннулирована, но с внутренними конфликтами было не так легко справиться.

— Именно так! Хотя проблемы еще не очевидны, они уже начинают прорастать. Если мы оперативно не решим этот вопрос, проблемы будут становиться все хуже и хуже, пока не станет слишком поздно их решать. — вздохнул Фэн Чанцин.

Все они имели опыт работы в ситуациях, когда административная, военная и бюрократическая системы были стабильными и зрелыми. Но в этой странной стране Хорасан, где они не говорили на одном языке с хорасани и повстанцами, у них было слишком мало опыта действий в таких ситуациях.

— Я уже думал о том, как справиться с этим вопросом! — спокойно сказал Ван Чун. — Лорд Генеральный Защитник, лорд Фэн, сообщите Бахраму, что Великий Тан поможет им в восстановлении династии Сасанидов!

Румбл!

Слова Ван Чуна вызвали у всех в зале ударную волну. Династия Сасанидов была древней империей, которая была уничтожена арабами десятилетия назад. Ван Чун теперь предлагал восстановить эту древнюю империю.

— Ван Чун, вы думали о том, согласится ли Его Величество? — в шоке спросил Гао Сяньчжи.

— Вы уже видели проблемы в коалиционной армии. Если мы этого не сделаем, коалиция быстро рухнет. Более того, восстановление династии Сасанидов не только позволит Великому Тану немедленно закрепиться, но и покорит сердца людей и поднимет его престиж. из этого предприятия мы можем только извлечь выгоду. Кроме того, мы можем использовать тот же метод и поддержать создание небольших королевств на границе Аравии. Таким образом, мы можем использовать несколько солдат, чтобы значительно уменьшить власть Аравии. Это истинный способ противостоять Аравии и раз и навсегда избавиться от ее угрозы. Это также устранит проблемы внутри коалиционной армии.

Более того, даже если мы поддержим династию Сасанидов, мы все равно сможем сохранить здесь свой гарнизон. Возможно, мы даже сможем выделить область в Хорасане, которая будет служить нашей базой. — легкомысленно сказал Ван Чун.

Размещение гарнизона в вассальном государстве было методом, давно распространенным в другом мире. Потери сводились к минимуму, в то время как огромный уровень влияния сохранялся. С помощью этого метода Великий Тан мог мобилизовать силы Хорасана и других повстанческих армий в любое время, и, возможно, даже в большей степени, чем в настоящее время. Это было потому, что Великий Тан предлагал Хорасану и другим повстанческим армиям возможность укрепиться и противостоять Аравии.

Это был лучший вариант из доступных в настоящее время.

Объяснение Ван Чуна привело к улучшению выражений лица Гао Сяньчжи и других людей, нахдящихся в зале.

— Ван Чун, хотя я не знаю, правильно это или неправильно, я не могу придумать лучшего метода. Мы сделаем, как вы говорите. В любом случае, это лучше, чем потерять Хорасан. — сказал Гао Сяньчжи.

Люди в зале обсудили еще много деталей, и быстро отправили сообщение Бахраму.

......

— Чего?!

Бахрам был очень взволнован этой новостью, сидя прямо на своем стуле. Будучи верховным главнокомандующим Катафрактов Асваран и великим полководцем самого высокого статуса, оставшимся от династии Сасанидов, Бахрам обладал чрезвычайно сдержанным и устойчивым характером. Однако даже он не мог сохранить самообладание перед лицом таких шокирующих новостей.

Восстановление династии Сасанидов!

Бахрам даже не осмелился такое представить. Пока существовала Аравийская империя, для сасанидов было практически невозможно восстановить свою страну, но в глубине души это было действительно то, чего Бахрам и бесчисленные Хорасани горячо желали. С тех пор, как их страна была уничтожена, бесчисленные Хорасани очнулись от своих снов, а затем снова упали в слезах.

— Милорды, Бахрам не знает, что сказать. Бахрам и все Хорасани навсегда запомнят милосердие Милордов и Великого Тана!

Глаза Бахрама покраснели, и другие Хорасани в комнате тоже заволновались.

— Замир, быстро сообщите Ее Высочеству Принцессе об этих новостях.

Ван Чун и Гао Сяньчжи удивленно посмотрели друг на друга, услышав слово «принцесса». Они всегда знали, что императорская семья Сасанидов существует, но никак не ожидали, что это будет принцесса.

Несколько мгновений спустя появилась великолепная молодая женщина с чертами лица Хорасани и длинными вьющимися волосами. Она глубоко поклонилась Ван Чуну и Гао Сяньчжи.

Милорды, моя глубокая благодарность!

Ван Чун и Гао Сяньчжи были несколько ошеломлены видом этой принцессы Сасанидов. Ее движения были благородны и элегантны, и она обладала потрясающей красотой. Кроме того, у нее была деликатная и нежная аура, которая заставляла других желать ее защитить от всех бед.

Увидев эту молодую леди, они наконец поняли, почему Бахрам и Хорасани держали ее под такой строгой охраной.

— Принцесса, нет необходимости быть такой вежливой. Хорасан и Великий Тан — крепкие союзники. Это правильно для нас. — сказал Гао Сяньчжи.

Великолепная принцесса Сасанидов кивнула и повернула голову к Ван Чуну.

— Генерал Ван, Адия много слышала о славе генерала, но я не думала, что генерал Ван будет таким молодым.

Пока Адия говорила, она обратила свои большие, круглые и красивые глаза к Ван Чуну и их пронзили странные эмоции. В этот момент Адия обладала такой удивительной красотой, что даже Гао Сяньчжи и Бахрам были ошеломлены.

Ван Чун почувствовал стук в сердце и поспешно поклонился.

— Принцесса льстит мне.

Гао Сяньчжи и Ван Чун вскоре вышли из комнаты, после чего Гао Сяньчжи бросил взгляд на Ван Чуна и улыбнулся.

— Лорд-Защитник, поздравляю! Похоже, вы скоро станете зятем императора династии Сасанидов! Возможно, вы станете Императорским принцем или даже Императором династии Сасанидов!

— Лорд Гао! — воскликнул Ван Чун, раздраженный насмешками и дразнящим голосом Гао Сяньчжи.

Гао Сяньчжи сразу же поспешно ушел, все время смеясь.

......

Тем временем Бахрам с задумчивым взглядом смотрел, как уходит сасанидская принцесса Адия.

— Принцесса уже взрослая и, вероятно, теперь у нее есть несколько поклонников. Молодой Маркиз Великого Тана красив и героичен, а также чрезвычайно решителен. Самое главное, он не занят. Если династия Сасанидов может быть восстановлена, то не исключено, что принцесса выйдет за него замуж.

......

Известие о том, что династия Сасанидов будет восстановлена в Хорасане, вызвало потрясения во всем западном мире. Это было словно землетрясение магнитудой двенадцать баллов, прогремевшее по всем землям к западу от гор Цун, включая Аравийскую Империю.

Будучи самой сильной империей, когда-либо граничившей с Аравией, династия Сасанидов была одним из самых жестоких врагов Аравийской Империи.

— Ублюдок!

Услышав эту новость, халиф Аравии Мутасим III сжал кулаки так крепко, что его пальцы чуть не сломались.

Мотивы Великого Тана были самыми зловещими. Он, естественно, понимал, что Молодой Мрисвиз надеется использовать империю Сасанидов в качестве средства противостояния Аравии.

— Черт, черт! Кто-нибудь! Мне все равно, какую цену нужно заплатить, но Ван Чун из Великого Тана должен быть разорван на куски!

С указом Мутасима III вся Аравийская Империя начала жить как огромная машина. Однако, учитывая текущий уровень силы Ван Чуна, даже в месте, где столько экспертов, сколько в Аравийской Империи, было бы очень трудно найти того, кто мог бы с ним разобраться.

Пока Аравия шумела, Хорасан был переполнен приветствиями и праздниками. Бесчисленные люди спонтанно собирались вместе и жертвовали деньги и товары в надежде помочь восстановлению династии Сасанидов. Ван Чун и Фэн Чанцин были еще более прямыми. Они нашли много старых Хорасани и составили из их описаний схему

Императорского Дворца династии Сасанидов. Затем они собрали много мастеров Хорасани и Тана, чтобы начать восстановление дворца.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1206. Третий евнух Великого Тана, Бянь Линчэн!**

Великий Тан, будучи союзником, также пожертвовал десять миллионов золотых монет царской семье Сасанидов! Династия Сасанидов возвратила услугу, выделив две большие области в северо-восточном и юго-западном углах Хорасана, чтобы навсегда служить базой для армии Великой Династии Тан. В этих регионах Великий Тан имел абсолютную власть. Даже императорский дом Сасанидов не имел права туда вмешиваться.

Кроме того, чтобы выразить свое уважение и благодарность Великому Тану, Бахрам и недавно созданная династия Сасанидов также предоставили Великому Тану самое высшее право.

В любое время и по любой причине, когда бы Великий Тан не пожелал этого, они могли мобилизовать всю силу Хорасана, включая Катафрактов Αсваран.

Никогда еще полный контроль над Катафрактами Асваран не был передан какой-либо другой сущности. Τвердость союза между Великим Таном и Хорасаном поразила всех. И благодаря этому союзу Великий Тан продемонстрировал свою способность быть мощным покровителем.

После того, как династия Сасанидов была восстановлена и на следующий день начала набирать солдат, Великий Тан выковал много доспехов и оружия и предложил их династии Сасанидов. Кроме того, Ван Чун и Гао Сяньчжи выбрали семьдесят генералов-ветеранов, чтобы помочь Сасанидам в обучении солдат.

Изначально у Хорасана было двести тысяч солдат, но с огромным влиянием династии Сасанидов было быстро набрано еще двести тысяч новобранцев. Они были разбросаны по четырем различным тренировочным площадкам, где тренировались днем и ночью.

Династия Сасанидов, возможно, была уничтожена, но это была одна из самых сильных империй западного мира, и Хорасани были такими же храбрыми и дерзкими, как и любой араб, в некоторых аспектах даже превосходя их. После периода обучения эти новобранцы быстро начали превращаться в настоящих воинов.

Теперь у Хорасана была огромная армия из почти пятисот тысяч солдат. Даже против такого могущественного врага, как Аравия, он теперь вполне мог защититься.

Все было на правильном пути. С установлением династии Сасанидов вся армия коалиции становилась все более и более сплоченной, внутренние конфликты внутри повстанческих армий ослабевали и исчезали. Престиж Бахрама и династии Сасанидов был достаточен, чтобы быстро подавить возражения в армии мятежников, и растущее беспокойство также было быстро задушено в колыбели.

И с усилением династии Сасанидов Великий Тан избежал вмешательства в дела повстанческой армии, что в ином случае могло бы привести к тому, что различные силы повстанцев развили враждебность по отношению к Великому Тану.

Мало того, создание династии Сасанидов заставило другие повстанческие армии увидеть надежду. До тех пор, пока у них будет признание Великой Династии Тан, они смогут основать свою империю или династию на границах Аравии, к чему все они и стремились.

Все лидеры повстанческой армии видели надежду, и также видели смирение и терпимость Великого Тана. Престиж и репутация Великого Тана продолжали расширять свои границы.

Прошел месяц, Аравия оправлялась от тяжелой раны, нанесенной ей этой страшной метелью. В этот период ни восстановленной династии Сасанидов, ни различным мятежным армиям не о чем было беспокоиться. Между тем, так как Ван Чун помог восстановить династию Сасанидов, взамен Бахрам и другие лидеры повстанцев начали содействовать распространению языка Тана, помогая Юань Шусуну и его ученикам строить школы на границах Аравии.

Языковые школы Тана Юаня Шусуна были созданы не только в Хорасане, Самарканде и Бухаре, но и по всему приграничному региону. Каждый ученик этих школ не только получал трехразовое питание, но и субсидии. Учеба в школе в течение одного месяца может принести столько же денег, сколько получал самый низкий ремесленник.

Кроме того, студенты с лучшими оценками могли получить дополнительную роскошную награду. Обещание вознаграждения заставило многих людей пойти на учебу, и в скором времени число учеников увеличилось с трех тысяч до семи. Это число только продолжало расти, так как было создано больше школ.

Все шло по плану Ван Чуна. Ηа рынке он заметил, что даже обычный Хорасани может использовать несколько простых слов языка Тана, чтобы поздороваться с членами великих кланов, все они были теплые и восторженные, с сияющими лицами. Было действительно трудно поверить, что прошло всего несколько месяцев.

Способность Βан Чуна управлять городом оставляла таких Ху, как Банахан и Гули, пораженными и восхищенными.

Βремя медленно шло, Ван Чун работал с бумагами, а также направлял развитие коалиционной армии. Как раз, когда Ван Чун поверил, что все будет продолжаться так пути вечно, неожиданный инцидент нарушил его планы.

Когда Ван Чун занимался кучей документов, вошел военнослужащий армии протектората Анси.

— Лорд Маркиз, лорд Гао зовет вас. Все, что он сказал — в город приехал важный гость, и Милорд должен пойти и поприветствовать его.

— Ой? Какой важный гость требует, чтобы я лично приветствовал егох? И разве нет еще лорда Фэна?

Ван Чун улыбнулся, даже не поднимая головы от стола.

Он почти полностью оставил управление городом Фэн Чанцину, и теперь ему стало еще легче, когда династия Сасанидов была восстановлена и сформировала бюрократическую систему.

— Лорд Маркиз, этот человек — эмиссар Императорского Двора. Лорд Фэн и другие генералы уже отправились в приемную! — сказал солдат армии протектората Анси.

Это застало Ван Чуна врасплох. Учитывая статус Гао Сяньчжи и Фэн Чанцина, Ван Чун действительно не мог думать о ком-либо с таким высоким статусом, что они требовали, чтобы все ряды армии Протектората Анси пошли и лично поприветствовали их. Это может быть Гешу Хан? Но даже если Гешу Хан был единственным человеком, который мог сидеть на одном уровне с Гао Сяньчжи, даже он не заслуживал такого обращения.

— Кем является посетитель?

Ван Чун опустил кисть, и его любопытство, наконец, было задето.

— Это евнух из Императорского Двора. Его фамилия Бянь, а зовут его Линчэн! — сообщил солдат протектората Анси. — Он привез с собой Императорский Указ!

— Чего?!

Ван Чун прищурился, когда услышал слова — Бянь Линчэн. — полностью опустив кисть, он наконец поднял голову. Его разум шумел, никогда не предполагая, что он услышит это имя в такое время.

— Отведи меня туда!

Ван Чун немедленно поднялся со своего места и пошел.

Еще до того, как он приблизился к приемной, Ван Чун уже услышал резкий голос.

— Лорд Гао, давно не виделись! Лорд Гао захватил королевство Ши, победил Кутайбу и даже занял Хорасан. Ваш будущий потенциал не может быть измерен! Похоже, скоро мне придется преклониться перед Милордом и следовать его указаниям!

Голос был наполнен отчужденной гордостью. Хотя голос провозгласил «Лорд Гао», в этих словах не было ни малейшего намека на уважение.

— Мы бы не посмели!

— Мы бы не посмели!

В ответ прозвучали голоса, знакомые Ван Чуну.

— Это Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин!

Выражение лица Ван Чуна уменьшилось. С тех пор как он знал Гао Сяньчжи и Фэн Чанцина, он никогда не видел, чтобы они относились к человеку с таким большим уважением. Нет, это уже не уважение, а страх. Гордый Гао Сяньчжи, который никогда не опускал голову перед Ван Чуном, теперь склонял голову перед обладателем этого пронзительного голоса и его голос был преисполнен почтения и страха.

— Ха-ха, похоже, это не так. Я написал Милорду семь писем, но Милорд не ответил ни на одно! — сказал голос, и его слова наполнились сарказмом.

— Милорд неправильно понял. Гао Сяньчжи был слишком занят военными вопросами и не успел ответить. — прозвучал из зала Голос Гао Сяньчжи.

Брови Ван Чуна все сильнее морщились, когда он слушал, и он, наконец, не мог не открыть двери и войти. В зале в черном кресле сидел человек в шляпе чиновника и в пурпурных одеждах евнуха, выглядевший очень престижно и отчужденно.

Напротив него стояли Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин и другие генералы Анси, и все они смотрели на этого евнуха с крайним опасением. Чэн Цяньли и Си Юаньцин имели пепельные лица, наблюдая за унижением своих начальников, но они могли только проглотить свой гнев, не смея сказать ни слова против.

Бузз!

Вход Ван Чуна вызвал внезапное изменение настроения. Сидящий на кресле евнух вскочил со своего места, как будто в его ягодицах была установлена пружина, а генералы Анси тонко вздохнули с облегчением.

Ван Чун посмотрел в комнату и быстро понял, что происходит. Чрезвычайно богатый и роскошно одетый евнух чиновник был, вероятно, не кем иным, как Бянем Линчэном.

Великий Тан имел трех самых известных евнухов. Первым был добродетельный евнух Гао Лиши, который всю жизнь служил Императору Мудрецу и в конечном итоге умер, выражая свою верность. Но двое, стоящие за ним, были ужасными. Одним из них был предатель-евнух, служивший на стороне пятого принца Ли Хэна, Ли Фуго, хотя его еще называют Ли Цзинчжун. Третьим был этот человек, Бянь Линчэн!

Хотя он и не казался таким знаменитым, он обладал огромной силой. С определенной точки зрения, Ли Цзинчжун, занявший второе место, не мог сравниться с ним. Причина этого была очень простой.

Бянь Линчэн в одиночку поднял Гао Сяньчжи, которого до сих пор не давали Фуменг Линча и Тянь Жэньвану, и он не занимал важных постов, и даже помог Гао Сяньчжи подняться на должность генерального защитника Анси. То, что Гао Сяньчжи смог стать одним из первоклассных Великих Генералов Великого Тана и быть известным как Бог Войны Анси и Стеной Империи, было в основном заслугой Бянь Линчэна.

В этом аспекте Бянь Линчэн был не так уж и плох.

Но тот, кто был воспитан Сяо Хэ, будет свергнут Сяо Хэ. Хотя Бянь Линчэн помог Гао Сяньчжи достичь его нынешнего положения, это было не по доброте душевной. Тогда Гао Сяньчжи тайно подкупил его экстравагантным подарком. Это было единственное и самое большое пятно на репутации молодого Гао Сяньчжи.

Взяв деньги Гао Сяньчжи, Бянь Линчэн обошел Фуменга Линчу и написал два письма непосредственно Императору Мудрецу, в результате чего Император Мудрец наконец заметил Гао Сяньчжи и позволил ему наконец начать путь своей легендарной карьеры.

Но Бянь Линчэн был жадным до мозга костей. Из того, что Ван Чун узнал позже, Бянь Линчэн постоянно вымогал у Гао Сяньчжи, и его аппетит со временем только увеличивался. Гао Сяньчжи захватил королевство Ши частично по стратегическим причинам, но также нельзя было отрицать, что он сделал это, чтобы расплатиться с Бянь Линчэном.

Обе стороны были объединены в погоне за прибылью и были одинаково разделены.

В конце концов, в этом хаотичном мире, Бянь Линчэн, неспособный удовлетворить свои желания, выдвинул ложные обвинения в получении Императорского Указа и использовал его для казни Гао Сяньчжи! Великий Генерал из поколения был неспособен проявить какую-либо власть в эту хаотическую эру, и умер от мелочных рук Бянь Линчэна 2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Тянь Ренвань был Генеральным защитником Анси до Фуменга Линча, который был Генеральным защитником Анси до того, как Гао Сяньчжи занял эту должность.

2. История между Гао Сяньчжи и Бянем Линчэном, по сути, написана автором. В частности, в то время как Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин защищали перевал Тун, к которому нужно было добраться, чтобы попасть в столицу Чанъань, от повстанческой армии Ань Лушан, Бянь Линчэн ложно обвинил Гао Сяньчжи и Фэн Чанцина в коррупции, благодаря чему Сюаньцзун приказал казнить их обоих.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1207. Запугивание Бянь Линчэна (Часть 1)**

Тогда, когда Ван Чун узнал о том, что случилось с Гао Сяньчжи, он почувствовал сложную смесь эмоций. В истории империи Гао Сяньчжи определенно допустил немало ошибок, но он также был верным слугой Великого Тана. Как бы то ни было, такой Великий Генерал не должен был умереть от рук такого мелкого человека.

И Ван Чуну нужен был только взгляд, чтобы примерно понять ситуацию.

Не так давно Ван Чун и Гао Сяньчжи получили от халифа Αравии 1,2 миллиарда таэлей золота. После победы в Хорасане они потребовали еще семьсот миллионов золотых монет в качестве компенсации. Армия Великого Τана обладала астрономической суммой.

Бянь Линчэн определенно почувствовал запах крови в воде и попросил дать ему поручение, чтобы он мог сбежать в Хорасан.

— Молодой Маркиз!

Как и думал Ван Чун, Бянь Линчэн заулыбался, сделав совершенно другое лицо, и подошел, чтобы поприветствовать Ван Чуна. Он больше не был той высокомерной и властной фигурой. Если бы он его не слышал ранее, Ван Чун подумал бы, что это два разных человека.

Хлопок!

Ладонь внезапно ударила по сияющему лицу Бянь Линчэна. Удар Ван Чуна ошеломил Бянь Линчэна, и Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин и другие были еще более встревожены. Бянь Линчэн был всего лишь чиновником евнухом, но он был фаворитом Императора Мудреца и также был инспектором.

Это была власть, которую Император Мудрец предоставил своим подчиненным, чтобы понять ситуацию на границе. Гао Сяньчжи был настолько зависим от Бянь Линчэна частично из-за событий прошлого, но это было больше из-за его официального статуса и авторитета.

Бянь Линчэн не был обычным евнухом.

— Ты, ты ударил меня!

Бянь Линчэн прикрыл опухшую щеку, в шоке уставившись на Ван Чуна. Даже такой человек, как Гао Сяньчжи, должен был относиться к нему вежливо и ходить возле него на цыпочках.

— Ха-ха, я услышал жужжание мухи, поэтому я просто помог Милорду ее убить. Есть проблема?

Ван Чун улыбнулся Бянь Линчэну.

Гао Сяньчжи был Ху и не имел большой поддержки в столице, поэтому ему всегда приходилось уступать. Однако Ван Чун был другим. Он родился в клане министров и генералов, был Генералом-Защитником Цыси, имел защиту короля Суна и герцога Цзю, а также был Молодым Маркизом, лично назначенным Императором Мудрецом, истинным учеником Сына Ηебес. И теперь он оказал еще одну отличную услугу.

Честно говоря, Βан Чун действительно не боялся этого Бянь Линчэна.

Βласть, которой обладал Бянь Линчэн, была совершенно бесполезна против Ван Чуна.

Лицо Бянь Линчэна вспыхнуло зеленым и красным, но каким бы медленным он ни был, он знал, что Ван Чун косвенно его отругал. Было ясно, что Ван Чун слышал, что он говорит Гао Сяньчжи.

В то время как Бянь Линчэн мог управлять таким важным человеком, как Гао Сяньчжи, он не мог обладать какой-либо властью перед Молодым Маркизом.

— Хахаха, хороший удар, хороший удар!

Как раз, когда все были обеспокоены тем, что Бянь Линчэн рассердится, он вдруг начал смеяться. Бянь Линчэн не только не разозлился, но даже глубоко поклонился Ван Чуну.

— Если это так, то я должен поблагодарить Молодого Маркиза!

Бянь Линчэн махнул рукавом с беззаботным и расслабленным выражением лица, как будто был жестоко избит кто-то другой.

Несмотря на то, что Ван Чун знал, что этот человек был коварным министром, который улыбался, пряча нож за спиной и надевал гениальное лицо, замышляя руины, он чувствовал оттенок восхищения. С таким характером и его способностями, неудивительно, что он был настолько способен и осмелился сделать своим врагом Фуменга Линча, вытолкнув генерала-защитника Анси Фуменга Линча в Цыси и заставив его сидеть там десять с лишним лет.

— Ван Чун…

С другой стороны, Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин были еще более обеспокоены этой сценой. Они работали с Бянь Линчэном в течение десяти с лишним лет и хорошо его знали. Чем более он был почтителен и подчинен, тем злее он становился.

— Лорд Маркиз, это сэр Бянь Линчэн, евнух Бянь! Он является фаворитом Его Величества и имеет жетон Императора Мудреца. Его Божественное Величество даровал ему звания Генерала Дворцовых Ворот и Императорского Директора. Даже евнух Гао относится к нему с большим уважением. — не мог не вмешаться Чэн Цяньли.

Кровь генералов всегда была горячей. Эти люди были дерзкими и упрямыми, безрассудно давили, несмотря на препятствия. Но нужно было смотреть, кто был противником.

Никто не понимал, почему Ван Чун был так враждебен по отношению к Бянь Линчэну во время их первой встречи. Бянь Линчэн не был обычным евнухом, и тот факт, что Император Мудрец присвоил ему звание Генерала Дворцовых Ворот, показывал, насколько тот ему нравился.

Евнух чрезвычайно редко мог быть генералом. Недаром солдаты армии протектората Анси относились к Бянь Линчэну с таким почтением.

Будь то Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин или Чэн Цяньли, все они были обеспокоены тем, что Ван Чун оскорбил этого важного евнуха, мало понимая ситуацию.

Но прежде чем Чэн Цяньли успел закончить, Ван Чун махнул рукой и бросил на него утешительный взгляд.

Для Бянь Линчэна было хорошо действовать столь дерзко перед армией протектората Анси, но, если он питал такие мысли перед Ван Чуном, то это будет равносильно поиску смерти.

— Ха-ха, сэр Директор работал и добился многого, как показывает отличный уход за армией Протектората Анси. Когда я вернусь в столицу и встретлюсь с евнухом Гао, я определенно буду говорить о достижениях директора.

Ван Чун посмотрел на Бянь Линчэна и улыбнулся.

Свист!

Бянь Линчэн сразу побледнел. Имя евнуха Гао, похоже, оказало на него магическое воздействие. Хотя не многие генералы знали о нем или даже слышали о нем, в Императорском Дворце, и особенно среди евнуховских чиновников, это имя имело пугающую силу. Это был настоящий Директор Внутреннего Двора, лидер евнуховских чиновников.

Даже Бянь Линчэн чувствовал невероятную тревогу, услышав это имя.

Ван Чун был Молодым Маркизом, которого очень любил Император Мудрец, учеником Сына Небес, но Бянь Линчэн никак не предполагал, что он будет таким способным. Судя по всему, казалось, что он может встретиться с Директором Внутреннего Двора, когда захочет.

Что было еще более важно, Гао Лиши был его непосредственным начальником.

— Милорд, у этого маленького человека не было таких намерений. Милорд и лорд Гао оказали большую услугу стране. Как бы этот маленький осмелился проявить неуважение!

Лицо Бянь Линчэна стало пепельным, и он опустил голову, не осмеливаясь показать малейшую грубость.

— Лорд Бянь, разве вы не принесли Императорский Указ? Спешите и провозгласите его! — сказал Ван Чун, глядя на свернутый Императорский Указ позади Бянь Линчэна.

Бянь Линчэн был чиновником-евнухом и таким же коварным, как и Ли Цзинчжун Пятого Принца. Однако Ван Чун их собирался только запугать, не желая немедленно убивать их. Будь то будущий предательский министр Ли Цзинчжун или Генерал Дворцовых Ворот Бянь Линчэн, если их правильно использовать, они могут быть чрезвычайно полезны. Все, что нужно было, это быстро избавиться от них, прежде чем они начнут разжигать свои бедствия.

Более того, никто не был таким навсегда. Все зависело от того, как их использовать. Таким образом, Фэн Дэйи1 был предателем-служителем династии Суй, который обманул своих начальников и подчиненных, но после того, как Суй был разрушен и установился Тан, он стал выдающимся и ценным подданным при Императоре Тайцзуне.

— Молодой Маркиз прав. Как я мог забыть о таком важном деле?

Бянь Линчэн слегка побледнел, бросив взгляд на Ван Чуна. На этот раз он действительно выглядел довольно испуганным.

В этот момент Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин, Чэн Цяньли и другие генералы Аньси наконец вздохнули с облегчением. Они давно заметили, что Императорский Указ Бянь Линчэн держит за спиной, но Бянь Линчэн приехал сюда, чтобы угрожать, и совершенно забыл об указе.

Кроме того, хотя Бянь Линчэн был чрезвычайно жадным, он действительно был добр к армии протектората Анси. Более того, Бянь Линчэн имел особый статус, поскольку лишь немногие в истории были евнухами, которым также было присвоено звание генерала. Они были действительно обеспокоены тем, что Ван Чун будет неумолимым и вступит в открытые военные действия с Бянь Линчэном.

— Лорд Бьян, позвольте мне помочь вам.

Фэн Чанцин увидел свой шанс и шагнул вперед, помогая Бянь Линчэну снять трубку с указом императора со спины. Это небольшое действие сразу же заставило атмосферу в зале расслабиться. Бянь Линчэн усмехнулся и сразу стал намного более естественным.

— Слушайте Указ!

Бянь Линчэн не смел смотреть на Ван Чуна, когда развернул золотой Императорский Указ. На указе можно было едва заметить золотого дракона с пятью когтями, источающего божественное величие.

Увидев указ, Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин, Чэн Цяньли и другие генералы Аньси поклонились.

— Придерживаясь воли небес, Император заявляет: генерал-защитник Аньси Гао Сяньчжи твердо упорствовал в Таласе в течение нескольких месяцев, победив более четырехсот тысяч арабских солдат и убив Айбаак, Хуошу Хуйцана, Далун Руозана и других, а затем руководил армией в продвижении вплоть до Хорасана. За оказание этой великой услуги Гао Сяньчжи повышен до левого Великого Генерала Золотой Гвардии и удостоен звания Герцога Ци, и ему назначена зарплата в шесть тысяч данов зерна. Гао Сяньчжи также предоставляется костюм Пурпурная Высшая Броня Льва-Дракона, пять тысяч бушелей жемчуга, бесчисленные агатовые украшения и герцогская резиденция. Этот вопрос будет провозглашен для людей всего мира, чтобы он восхищал и вдохновлял людей моего Великого Тана!

— Чэн Цяньли назначен заместителем Императорского Цензора, с зарплатой в четыре тысячи данов зерна. Ему также присвоен костюм Золотой Чешуйчатый Доспех и десять тысяч золотых таэлей. Фэн Чанцин получает звание Яркого Левого Министра, с зарплатой в четыре тысячи данов зерна, а также получает десять тысяч бушелей жемчуга! Таково решение Императора!

У Бянь Линчэна было торжественное выражение лица. Его пронзительный голос эхом разносился по залу.

Пока он говорил, все генералы Анси начали волноваться.

— Герцог Ци! Его Величество сделал лорда-покровителя герцогом Ци!

— А также левый Великий Генерал Золотой Гвардии! Это беспрецедентная честь!

В одно мгновение люди в комнате зашумели. Титул герцога был огромной честью! До битвы при Таласе Гао Сяньчжи уже был префектурным герцогом Миюнь, что уже было невероятным достижением.

Для Великих Генералов Великого Тана звание Префектурного Герцога было абсолютным пределом, невысказанным законом. Никто не ожидал, что Император Мудрец сделает исключение и сделает Гао Сяньчжи Герцогом Ци. Нужно было понять, что герцоги существовали рядом со страной, и до тех пор, пока сохранялся Великий Тан, титул Гао Сяньчжи мог передаваться из поколения в поколение. Прошло много времени с тех пор, как была удостоена такая честь.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Фэн Лунь, или Фэн Дэйи, был чиновником династии Суй, который был доверенным советником Ю Шиджи, премьер-министра второго и последнего императора династии Суй, императора Яна. Он разработал политику, которая устраивала Императора Яна, в то же время не позволяя Императору видеть любую политику, с которой он мог не согласиться. В результате его частично обвинили в ослаблении компетенции правительства Суй. После падения Суй он был назначен на высокие правительственные посты Гаозу, первым Танским Императором, и Тайцзуном, Вторым Танским Императором.↩︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1208. Запугивание Бянь Линчэна (Часть 2)**

— Лорд Гао, поздравляю! Его Величество действительно очень доволен вами. У Великого Тана было так много Великих Генералов за последние десятилетия, но вы единственный, кто стал Герцогом!

Бянь Линчэн отложил Императорский Указ и шагнул вперед с сияющей улыбкой.

— Кроме того, господа собравшиеся генералы, многократные победы значительно подняли престиж моей Великой Династии Тан. Бюро Военного Персонала и Бюро Персонала уже подготовили награды для всех вас. Я уверен, что вскоре вы все получите письма с наградами от Бюро Военного Персонала.

У Императорского Двора были свои правила. Награды важным персонам, таким как Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Фэн Чанцин, напрямую определялись Императором Мудрецом, и закреплялись императорским указом, обнародованным всему миру. Что касается других генералов, их награды определялись Бюро Военного Персонала.

— Большое спасибо, Милорд!

Гао Сяньчжи опустил голову и почтительно поклонился, подняв руки, чтобы принять указ Бянь Линчэна. После этих крупных сражений Гао Сяньчжи никак не ожидал, что станет герцогом. Однако он быстро успокоился.

Гао Сяньчжи поднял голову и спросил:

— Лорд Бянь, пожалуйста, простите этого Сяньчжи за его дерзость. Почему генерал-протектор Ван до сих пор не вознагражден?

Бззз! Вопрос Гао Сяньчжи немедленно заставил зал замолчать. Все повернулись к Бянь Линчэну и Ван Чуну.

С точки зрения заслуг, Ван Чун был действительно самым достойным. Если бы не он, Гао Сяньчжи и армия протектората Αнси давно умерли бы в Таласе. И будь то в Τаласе или в Хорасане, Ван Чун был настоящим полководцем, достигнув гораздо большего, чем Гао Сяньчжи.

— Хахаха, я вижу, что вы все обеспокоены. Молодой Маркиз является новым молодым Богом Войны Великого Тана, и Его Величество также очень доверяет лорду Маркизу. Как мог Его Величество и Императорский Двор не знать о его великих достижениях в этой войне? Просто Молодой Маркиз оказал слишком большую услугу. Убийство арабской Бога Войны Кутайбы, убийство миллиона арабских элитных солдат — такие достижения возносятся до небес. Министры Двораа, Бюро Военного Персонала, Бюро Персонала, Лорд Премьер-министр и Его Божественное Величество испытывают головную боль по поводу того, как вознаградить Лорда Маркиза. Дебаты при Дворе довольно интенсивные, и поэтому потребуется некоторое время, чтобы определиться с наградой Лорду Маркизу. Ηо этот вопрос решится примерно через месяц.

Бянь Линчэн улыбнулся, пока говорил. На этот раз его слова не были притворными, а были произнесены из глубины его сердца.

Он действительно боялся Βан Чуна не только из-за его семейного происхождения, но и потому, что его очень любил Император Мудрец и даже его прямой начальник Евнух Гао. Он мог господствовать над Гао Сяньчжи и использовать его слабые стороны, но он не смел делать этого перед Βан Чуном.

Слова Бянь Линчэна заставили всех вздохнуть с облегчением.

— Лорд Маркиз, поздравляю.

Фэн Чанцин вышел вперед и поклонился.

— Лорд Маркиз оказал большую услугу. Даже мой Лорд смог стать герцогом Ци. Поскольку Лорд Маркиз оказал наибольшую услугу в этой войне, я уверен, что Его Божественное Величество и Императорский Двор вознаградят Лорда Маркиза еще более богато.

Генералы Анси кивнули в знак согласия. Фэн Чанцин был прав. Если достижений Гао Сяньчжи было достаточно, чтобы получить титул герцога Ци, Императорский Двор и Император Мудрец, несомненно, наградили бы Ван Чуна еще более богато.

— Поздравляю, Милорд, поздравляю! Лорд Фэн прав. Императорский Двор наверняка вознаградит Милорда.

Люди в толпе начали говорить, каждый из них испытывал искреннее счастье за Ван Чуна. После того, как Ван Чун стольким пожертвовал, он, наконец, собирался получить свою надлежащую награду.

Ван Чун только улыбнулся. Его не волновали дополнительные звания или награды. Победа над Аравией и завоевание Таласа и Хорасана были тем, о чем он действительно заботился.

— Лорд Бянь, вы, должно быть, устали с дороги. Почему бы вам не пойти отдохнуть? — Юаньцин, проводи лорда Бяня в его покои и хорошо о нем позаботься. — приказал Гао Сяньчжи.

— Да, Милорд!

Си Юаньцин поспешно шагнул вперед.

— Тогда я должен беспокоить Милорда. — поспешно сказал Бянь Линчэн.

Ван Чун ничего не сказал, поэтому Бянь Линчэн понятия не имел, о чем он думает. Он дрожал от страха от безразличной улыбки Ван Чуна, и не смел больше оставаться в этом зале.

Гао Сяньчжи посмотрел на Чэна Цяньли и других генералов протектората армии Анси и сказал:

— Цяньли, ты тоже свободен.

Несколько мгновений спустя в приемной никого не осталось, кроме Гао Сяньчжи, Фэна Чанцина и Ван Чуна. Гао Сяньчжи повернулся к Ван Чуну.

— Ван Чун, осталось только нас трое. Вам есть что сказать?

С самого начала Гао Сяньчжи заметил, что Ван Чун, похоже, хотел поговорить. Вот почему он сказал всем уйти. Остановившись на мгновение, Гао Сяньчжи продолжил:

— Ван Чун, возможно, вы не знаете, но евнух Бянь…

— Сколько денег он хотел от вас? — прервал его Ван Чун.

Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин были ошеломлены. Подняв головы, они увидели, что глубокие глаза Ван Чуна устремлены на них, как будто они видят все их тайны.

Зал погрузился в жуткую тишину. Никто из них не ожидал, что Ван Чун начнет с такого вопроса. Гао Сяньчжи всегда держал свои отношения с Бянь Линчэном в секрете, и лишь немногие знали правду.

— Как вы узнали? — сурово сказал Гао Сяньчжи.

— В мире нет воздухонепроницаемой стены. Любой, кто сосредоточится на исследовании этого вопроса, в конце концов найдет подсказки. Поощрения Милорда неразрывно связаны с этим Бянь Линчэном. — категорически сказал Ван Чун.

Двое других в зале долго молчали.

— Хаах…

Наконец Гао Сяньчжи поднял голову и вздохнул.

— Поскольку лорд Ван уже знает, я не буду ничего скрывать. Когда я был молодым, я позволил эмоциям руководить моими действиями и совершил ошибку. Этот вопрос постоянно мешал мне в последующие десять с лишним лет, и я так и не смог бросить это дело.

Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин стали довольно сентиментальными, когда поднимали вопрос из прошлого.

Каждый ошибался в юности, и Гао Сяньчжи был довольно импульсивным молодым человеком. Он был тщеславен, полагая, что его воинское мастерство и понимание стратегии намного превосходили его сверстников, но хотя он так долго служил при Тянь Ренване и Фуменге Линче и оказывал огромное количество услуг, его никогда не ценили высоко. Молодой Гао Сяньчжи чувствовал себя обязанным принять меры, и, хотя это позволило ему стать Генеральным Защитником Анси, это привело к бесконечным последствиям.

Ван Чун положил руки ему на спину и прервал.

— Сколько Бянь Линчэн хотел от вас после битвы с Королевством Ши?

— Шесть миллионов золотых таэлей! — взорвался Фэн Чанцин.

Бузз!

Даже Ван Чун не мог не расширить глаза. Для Битвы за Талас Бюро доходов дало ему десять миллионов таэлей золота, но даже это было сделано только после долгих колебаний.

И все же после битвы за Королевство Ши Бянь Линчэн потребовал шесть миллионов таэлей золота, более половины того, что требовалось Ван Чуну для битвы при Таласе, и нужно было понять, что Ван Чун использовал эти деньги, чтобы нанять почти сто тысяч солдат.

— А на этот раз? — продолжил Ван Чун.

Гао Сяньчжи продолжал молчать, ответил Фэн Чанцин.

— Восемьдесят миллионов золотых монет!

— Ублюдок!

Несмотря на то, что Ван Чун мысленно подготовился, он не мог не побледнеть от этого количестваа. Восемьдесят миллионов таэлей золотом! Было ясно, что Бянь Линчэн знал, что Ван Чун и Гао Сяньчжи потребовали у Аравийской Империи в общей сложности 1,9 миллиарда таэлей золота и начал с первоначальной потребности в восемьдесят миллионов. Переход от шести миллионов таэлей к восьмидесяти миллионам увеличил аппетит более чем в десять раз. Не говоря уже о Гао Сяньчжи, даже Ван Чун не сможет скрыть размер такой взятки.

Если бы аппетит Бянь Линчэна продолжал расти, даже целых 1,9 миллиарда таэлей не хватило бы для его удовлетворения. И если они не смогут удовлетворить Бянь Линчэна, немедленно начнутся боевые действия.

— Этот ублюдок смелый! Неужели он действительно думает, что деньги, которые мы потребовали от Аравии, являются его частной собственностью?!

Ван Чун редко злился, но даже он не мог подавить свои эмоции, когда узнал о жадности Бянь Линчэна.

— Если бы я знал, что он такой жадный, я бы убил его!

— Ван Чун, нет!

Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин побледнели от этих слов.

— Бянь Линчэн — Генерал Дворцовых Ворот, и он эмиссар Его Божественного Величества. Убить его — значит оскорбить Императора Мудреца.

— Восемьдесят миллионов золотых монет были всего лишь устным требованием, но нет никаких веских доказательств. Безрассудное убийство Императорского Директора будет крайне невыгодно Генеральному Защитнику и всему Клану Ван. С сильным врагом, ожидающим своего часа, мы не можем позволить такому скромному человеку расстроить нас.

Пара поспешно начала призывать к осторожности.

Ван Чун ничего не сказал, но пламя гнева в его глазах стало еще ярче. Наконец он понял, почему Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин пригласили его на эту встречу. Но Ван Чун знал гораздо больше об их отношениях с Бянь Линчэном, чем могла представить эта пара.

— Оставьте это дело мне. Для евнуха ложное использование Императорских Указов действительно дерзость!

Глаза Ван Чуна извергали огонь, когда он говорил.

— Ван Чун, вы не должны!

Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин были поражены его решимостью.

Ван Чун посмотрел на них и спокойно сказал:

— Милорды, будьте спокойны. Я не убью его, но у меня есть способы справиться с этим евнухом!

Хотя его сердце горело от ярости, он не давал волю чувствам. Грубой силы было мало, чтобы разобраться с кем-то вроде Бянь Линчэна. Такой жадный человек, как он, который так долго был Генералом Дворцовых Ворот, никоим образом не ограничивал свой аппетит только Гао Сяньчжи.

Гао Сяньчжи не был ни первой жертвой, ни последней.

Не было такой вещи, как воздухонепроницаемая стена, и когда Ван Чун сможет овладеть слабостью Бянь Линчэна, тот никогда не сможет сбежать, независимо от того, насколько он способен.

Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин осмотрели Ван Чуна. Видя, что он не собирается импульсивно бросаться убивать Бянь Линчэна, они наконец расслабились.

Выйдя из зала, Ван Чун быстро вызвал Чжана Цюэ. Кроме того, он написал письмо Ян Хунчану из клана Ян Западных Регионов. Клан Ян действовал в Западных Регионах в течение многих лет и имел много связей. Если существовало какое-либо свидетельство о действиях Бянь Линчэна в Западных Регионах, клан Ян был идеальным выбором для его поиска.

Помимо этого письма в Западные Регионы, Ван Чун также написал письма королю Суну и Ян Чжао в столицу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1209. Подчинение Бянь Линчэна!**

Король Сун был членом Императорского Двора, и его фракция в столице была огромной. Что касается Ян Чжао, у него была поддержка Консорта Тайчжэня, а фракция Консорта Тайчжэня и положение, которым она пользовалась при дворе, сделало бы расследование евнуха невероятно легким. Даже если Бянь Линчэн был назначен Генералом Дворцовых Ворот Императором Мудреца, он был незначительным перед консортом Тайчжэнь.

Ван Чун был уверен, что жадное поведение Бянь Линчэна оставило много улик, будь то при дворе или на границе.

Новости от Ян Хунчана пришли гораздо быстрее, чем ожидалось. Ван Чуну потребовалось всего три дня, чтобы получить желаемую информацию.

Десять дней спустя Ван Чун получил известие от Короля Суна и Ян Чжао. Король Сун не задавал вопросов Ван Чуну и предоставил подробный отчет по его запросу. Ян Чжао, с другой стороны, прислал свой отчет вместе с несколькими предложениями, выражающими глубокое любопытство. Ему было любопытно узнать, почему Ван Чун расследовал дело этого евнуха, но даже в этом случае он все равно предоставил невероятно подробный отчет.

......

— Милорд, пощадите меня! Избавьте меня!

Когда Ван Чун бросил кучу улик перед Бянь Линчэном, евнух-чиновник номер три Великого Тана немедленно упал на колени и повалил пепельное лицо на землю.

Согласно правилам Императорского Двора, после объявления Императорского Указа он должен был покинуть Хорасан. Но его жадность и желание получить восемьдесят миллионов золотых монет заставили его отложить свой отъезд на десять с лишним дней. Изначально он верил, когда получил приглашение прийти, что Гао Сяньчжи что-то понял, но никак не ожидал такого.

Поток улик заставил сердце Бянь Линчэна выпрыгнуть из груди, а все его тело рассыпалось на куски. Холодный пот моментально потек со лба. В этих документах были перечислены его различные преступления, связанные с растратой и взяточничеством, и то, как он покупал и продавал официальные должности. Здесь были некоторые вещи, в которых даже Бянь Линчэн не был уверен, но, когда он их прочитал, он вдруг начал их вспоминать.

— Бянь Линчэн, мелкий чиновник-евнух, как вы, полагаясь на знак, данный вам Его Величеством, совершали преступления в армии, бессмысленно обогащали себя и даже осмеливались у важного чиновника империи, такого как Генерал-Защитник Αнси. Знаете ли вы, что одного этого доказательства достаточно, чтобы вас казнили через тысячу порезов! И даже смерти будет недостаточно, чтобы искупить ваши деяния!

Ван Чун холодно посмотрел на испуганного Бянь Линчэна, его руки были за спиной, а лицо было холодным и твердым.

— Милорд, пощадите меня! Избавьте меня!

Бянь Линчэн был весь в поту, и он снова и снова хлопал головой о пол, даже не осознавая, что у него кровоточит лоб. Страх доминировал над его разумом. Улики Ван Чуна были слишком всеобъемлющими. Бянь Линчэн даже не мог найти места, где он мог бы возразить или поспорить.

Учитывая статус Ван Чуна, если бы эти доказательства были обнародованы, единственной вещью, которая ожидала его, была смерть.

— Хммм! Τак как однажды вы тайно помогли лорду Гао, я позволю вам сохранить свою собачью жизнь. Если я услышу, что вы снова угрожаете лорду Гао этим вопросом, пытаетесь его шантажировать, или распродаете официальные должности, вы закончите свою жизнь на эшафоте. Учитывая мои возможности, вы, вероятно, понимаете, что я узнаю, где вы находитесь, независимо от того, куда вы сбежите. — холодно сказал Ван Чун.

— Этот смиренный все понял, правда! Милорд, будьте спокойны! Каким бы дерзким ни был этот смиренный человек, он никогда не посмел бы шантажировать лорда Гао. — со страхом сказал Бянь Линчэн. Холодный пот стекал по его лицу.

— Отлично! Возьмите эти вещи с собой!

Ван Чун указал на деревянный ящик рядом с ним. Бянь Линчэн в шоке поднял голову.

— Этот скромный не посмел бы, не посмел бы!

В такое время Бянь Линчэн не посмел бы взять что-либо от Ван Чуна.

— Я сказал вам взять это, так что возьмите! — отдал Ван Чун ледяной приказал, и его глаза были как ледяные бусы.

Сердце Бянь Линчэна дрогнуло, и он не смел больше возражать. Он пополз на коленях, опустил голову и взял деревянную коробку со стола.

Ван Чун уставился на Бянь Линчэна и равнодушно спросил:

— Вы не собираетесь ее открыть?

— Дадада!

Бянь Линчэн открыл коробку и, увидев, что внутри, замер.

— Это…

Внутри деревянной коробки была толстая пачка золотых сертификатов в юанях. Ηоминал каждого из этих сертификатов был огромен. По приблизительным оценкам, общая стоимость этих золотых сертификатов в юанях составляет от пяти до шести миллионов таэлей золотом.

Бянь Линчэн поднял голову и в шоке уставился на Βан Чуна.

— Это шесть миллионов золотых таэлей. Βозьмите их. Это за ваше служения стране, и помощи лорду Гао. Этих денег должно быть достаточно, чтобы удовлетворить ваш аппетит в течение очень долгого времени, но, если вы осмелитесь высунуть руку и попросить больше, вы будете тут же казнены. — холодно сказал Ван Чун.

Бянь Линчэн был настолько залит холодным потом, что действительно не смел больше спорить.

— Большое спасибо, Милорд!

— Пошел вон!

Ван Чун махнул рукой.

Бянь Линчэн изначально полагал, что его смерть была неизбежна, но теперь он не только не умер, но и ушел с большим подарком. С его новой арендой жизни он не смел остаться ни на минуту дольше. Тем не менее, едва он прошел несколько шагов, как вдруг заколебался и остановился.

— Чего? Вам есть что сказать? — холодно бросил Ван Чун.

— Этот скромный не посмел бы!

Бянь Линчэн дрожал, и в его глазах появился страх.

— Просто скромный человек подумал о чем-то и не знал, стоит ли ему это упоминать. Это связано с Лордом Маркизом. — Бянь Линчэн подчеркнул свою последнюю фразу.

— Говорите!

Ван Чун небрежно махнул рукой.

— Этот скромный слышал некоторые новости в столице. Хотя Лорд Маркиз оказал огромную услугу в Западных Регионах, и весь Императорский Двор обсуждает, как следует вознаградить Лорда Маркиза, конфуцианская школа говорит о лорде Маркизе с завуалианной критикой. — сказал Бянь Линчэн.

— Ой?

Ван Чун поднял брови, но быстро расслабился. Ссора между гражданскими и военными официальными лицами из-за битвы при Таласе была исключительно ожесточенной: конфуцианские чиновники во главе с Великим Наставником оказали стойкое сопротивление любому дальнейшему сражению. Кроме того, ради него вмешался его дед и поссорился с Великим Наставником перед всем двором. Теперь, когда Императорский Двор желал щедро вознаградить клан Ван, было вполне естественно, что конфуцианская школа будет возражать.

— Я понимаю. Я принял во внимание вашу готовность говорить об этом со мной. Вы свободны!

Ван Чун махнул рукой.

Была ли полезна информация, предоставленная предательским евнухом, таким как Бянь Линчэн, или нет, — не важно. Однако он, по крайней мере, хотел ее обнародовать. Это было также доказательством того, что он не потратил шесть миллионов таэлей зря.

— Да!

Бянь Линчэн поклонился и быстро удалился, оставив Ван Чуна одного в комнате.

— Лорд-Защитник, почему вы дали ему шесть миллионов золотых монет, хотя у вас были твердые доказательства его преступлений? — сзади раздался голос, а также шаги, и Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин вышли из-за занавеса в задней части зала. Их глаза вспыхнули, пока они смотрели в направлении, в котором ушел Бянь Линчэн.

Они оба присутствовали, когда Ван Чун говорил с Бянь Линчэном. Первоначально они полагали, что, учитывая личность Ван Чуна, Бянь Линчэн будет казнен. К их удивлению, Ван Чун не только пощадил Бянь Линчэна, но даже дал ему значительную сумму денег. Это был определенно не тот Ван Чун, которого они знали.

— Предательские евнухи имеют свое применение. Жадность Бянь Линчэна может быть ненасытной, но его способности без сомнения велики. Если можно будет подчинить его амбиции, он может служить нам. Возможно, он может быть полезен. Более того, я уже думал о том, как использовать его в своих планах. — равнодушно сказал Ван Чун.

Каким бы жадным ни был Бянь Линчэн, он был тем, кто позволил Гао Сяньчжи подняться. Без него в империи не было бы этого Бога Войны Анси. В этом аспекте Бянь Линчэн был немного полезен. По крайней мере, он смог выбрать Гао Сяньчжи из толпы и противостоять угрозе Фуменга Линча, рекомендуя его Императору Мудрецу.

Это была одна из причин, по которой Ван Чун пощадил его.

Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин молчали. Ван Чун не упомянул, что это был за план, но они молча согласились не спрашивать.

Прошло время, и как только Бянь Линчэн ушел со своими шестью миллионами золотых монет в золотых сертификатах юаня, Хорасан вернулся к нормальной жизни. Все происходило организованно в соответствии с планами Ван Чуна и Фэн Чанцина.

Весь месяц прошел спокойно.

— Рапорт!

Вдруг, на рассвете раздался громкий шум снаружи Хорасана. Всадник выехал из облаков пыли, пересек недавно построенный мост через реку Тигр и въехал в Хорасан.

— Докладываю Милорду! — посланник вошел в холл и встал на колени, тяжело дыша.

— Арабские солдаты были замечены в 30 ли от города. Отряд из более пятисот тысяч солдат направляется в Хорасан!

— Какая? Арабы снова идут!

Лидеры повстанцев с волнением вскочили со своих мест.

Аравийская империя потеряла более одного миллиона солдат в боях от Таласа до Хорасана. Никто не ожидал, что теперь они вернутся, как только растаит снег.

— Милорд, я пойду и соберу людей, чтобы мы могли дать им еще один суровый урок!

— Милорд, я прошу вас разобраться с арабами!

Лидеры повстанцев стали обращаться один за другим к лидеру армии коалиции, восседающему на престоле Ван Чуну.

— Не нужно!

Ван Чун слабо улыбнулся, слегка взмахнув рукой перед глазами ошеломленных командиров.

— Это всего несколько сотен тысяч арабских солдат. Я уже договорился! Бахрам, все готово?

— Милорд, все готово. Армия готова в любой момент вступить в бой и уничтожить врага! — твердый голос раздался через зал. Бахрам стоял рядом, как статуя, аего тело источало мощную ауру.

— Отлично! Тогда начнем!

Глаза Ван Чуна вспыхнули пугающим светом, и он медленно поднялся с трона. Его тело вспыхнуло безграничной энергией, которая, казалось, заставила весь мир дрожать.

Битва была неизбежна.

......

За пределами Хорасана все было тихо, единственными звуками были шум реки Тигр и шелест ветра. Через какое-то время раздался грохот, который за несколько мгновений превратился из едва слышимое сотрясение земли.

— Посмотрите туда! — от стен Хорасана раздался голос, разрушивший тишину.

Мгновение спустя бесчисленные глаза повернулись, и увидели черный прилив, поднимающийся над горизонтом.

Черные знамена Аравии развевались над армией, настолько ослепительные, насколько это возможно. После долгой борьбы с Аравийской Империей все были слишком хорошо знакомы с этими боевыми знаменами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1210. Третья крупная битва!**

Румбл!

Αрмия становилась все ближе и ближе, как прилив. Всего за несколько коротких минут все смогли это увидеть.

Это была армия из сотен тысяч человек, пожирающая все на своем пути. Несмотря на то, что армия коалиции неоднократно обменивалась ударами с арабами, это зрелище сильно ее встревожило.

Более того, из мощных аур, поднимающихся из армии, стало ясно, что арабы собрали даже более могущественных правителей, чем в прошлый раз.

— Атака!

Мощный арабский правитель с аурой, огромной, как океан, вытащил свой меч и направил его на внушительные стены Хорасана.

— Убью!

С этим приказом арабская кавалерия превратилась в стальной поток, и понеслась мимо арабского губернатора вдаль. Все остальные звуки пропали, и весь мир, казалось, побледнел.

После длительного периода подготовки арабам наконец удалось собрать еще одну армию и начать атаку на армию коалиции в Хорасане.

Бум бум бум!

Τридцать тысяч футов, двадцать тысяч футов, десять тысяч футов… Как раз, когда армия достигла берегов реки Тигр, раздался скрип механизмов, и большой черный металлический мост протянулся из арабской армии, пересекая десятки футов, чтобы упасть на противоположный берег реки. Раздался хор криков, и боевые кони ступили на металлический мост и начали перебегать через реку.

Ржание лошадей, грохот доспехов и крики солдат смешались в единый гул.

Мрачная атмосфера висела над полем битвы.

Один мост, два моста, три моста, четыре моста… По мере того, как все больше и больше крепких металлических мостов фиксировались на противоположном берегу, широкая тропа появилась через реку Тигр.

Массивная давка лошадей захлестнула мосты.

Пятьсот футов, четыреста футов, триста футов… Дрожание земли усилилось, но не было никаких признаков активности со стен Хорасана.

Сто пятьдесят футов, сто тридцать футов, сто футов… По мере того, как расстояние сокращалось, а арабы готовились закинуть свои металлические канаты…

— Готовьсь!

Раздался громкий и ясный крик, пронзивший небо, как острый меч, разрушивший тишину на стенах Хорасана. Этим голосом стены Хорасана взорвались металлическими ударами и грохотом. И этот звук сделал всех арабских генералов крайне непростыми.

Через мгновение, к ужасу арабов, в стене Хорасана открылись щели, и из этих щелей появились тысячи больших металлических машин. Каждая из этих машин была загружена острыми металлическими болтами, которые мерцали в свете раннего утра.

— Баллисты!

Раздались крики паники. Ηекоторые солдаты, которые участвовали в битве при Таласе, сразу же узнали, что это за машины. Это были баллисты Βеликого Тана, которые заставили всю арабскую конницу на поле битвы при Таласе дрожать от страха.

Β Таласской битве было всего пять тысяч баллист, и этого было достаточно, чтобы оставить у сотен тысяч арабских солдат кошмарные воспоминания. Но количество баллист, расположенных за этими пробелами в стенах Хорасана, превысило десять тысяч.

Все стены, казалось, были забиты этими неостанавливаемыми машинами, этими жнецами душ.

Десятки тысяч баллист щерились со стен, превращая Хорасан в крепость, вооруженную до зубов. Даже самый решительный арабский всадник рухнул бы при одном их виде.

— Отступаем!

Арабская кавалерия, принявшая участие в Таласской битве, сразу же закричала, и без колебаний убежала.

Они отреагировали быстро, но недостаточно быстро. Эти солдаты едва начали бежать, как воздух взорвался, и баллисты с грохотом выстрелили со стен Хорасана.

— Аааааа!

Крики и удары наполнили воздух, и десятки тысяч арабских солдат, застигнутых врасплох, были пригвождены к земле вместе со своими лошадьми.

— Огонь!

— Огонь!

— Огонь!

Су Ханьшань стоял на стенах, как бог, снова и снова взмахивая мечом. Его глаза были холодными, а выражение лица — отчужденным, из-за чего он казался богом смерти, пришедшим из подземного мира, чтобы объявить судьбу арабов.

Бум бум бум!

Один залп за другим спускался, бешеный дождь падал на арабские армии на восточном берегу реки Тигр, нанося им разрушительный удар. Всего после пяти залпов огромная территория между рекой Тигр и стенами Хорасана была усеяна трупами и истекала реками крови.

Всего за несколько коротких мгновений армии от пятидесяти до шестидесяти тысяч человек был нанесен разрушительный удар, и она была почти полностью уничтожена.

Холод!

Страх!

Дрожь!

Прошло всего несколько секунд, чтобы адская сцена появилась перед глазами солдат на западном берегу реки Тигр, и они почувствовали, что их сердца превратились в ледяные глыбы. Десятки тысяч баллист Тана, заполнивших стены, создали ужасный кошмар, который почти заставил их перестать дышать.

Но еще более пугающим было то, что случилось потом. Свист! Как порыв ветра, бесчисленные военные знамена начали подниматься со стен Хорасана, как новые побеги бамбука.

Под этими знаменами находились бесчисленные солдаты, и плотно закрытые ворота Хорасана внезапно открылись, что позволило еще большему количеству солдат армии коалиции выйти наружу.

Сотни тысяч солдат вышли из города. Было видно, что у армии коалиции было столько же солдат, сколько у арабов.

Мало того, когда солдаты армии коалиции вышли, многие баллисты Великого Тана также начали выезжать изнутри города.

— Вперед! Шагом марш!

Все арабы были ошеломлены этим зрелищем. Первоначально они считали, что, по крайней мере, у них будет преимущество в количестве, но то, что их встречало, совершенно отличалось от того, что они себе представляли. Вся смелость, с которой они первоначально собрались, пошла дымом. Еще до того, как официально началась битва, боевой дух арабской армии опустился до нуля.

Румбл! Первыми, кто потерял боевой дух и бежал, была кавалерия, находящаяся в самом тылу, а затем все остальные кавалеристы побежали за ними их со страхом и паникой на лицах. Они отступали с еще большей скоростью, чем прибыли.

Клангклангкланг! Арабские генералы, боясь преследования Хорасани, достали мечи и срубили стальные мосты, а затем бежали со своими солдатами.

Взрыв!

При виде этого все солдаты на восточном берегу реки Тигр не могли удержаться от смеха. Не так давно Аравийская Империя считала себя лучшей в нападении на города, но даже у нее случился такой день. Прежде чем армия успела приблизиться, она бежала, еще до того, как собралась сила коалиционной армии.

— Не гонитесь за бегущим врагом! Отпустите их! После этого урока, вероятно, пройдет очень много времени, пока они осмелятся напасть снова!

Ван Чун тихо рассмеялся, глядя вниз со стен. Выражение его лица было спокойным. Он источал ауру дальновидного стратега. Как будто он мог предсказать все на свете.

— Готовность гарантирует успех, а неподготовленность — неудачу. Мне очень нравится это высказывание Милорда. Арабы верили, что могут нанести ответный удар и устранить свой позор. Увы, они понятия не имели, что все их действия были предсказаны Милордом. Обидно за реку Тигр за городом. Иначе я бы никогда не упустил шанс и преследовал бы их до последнего!

Бахрам, рядом с Ван Чуном, не мог сдержать смех, наблюдая, как арабы отступают.

Буууум!

По приказу Ван Чуна и Бахрама из городских стен начали доноситься звуки рога, после чего все преследующие солдаты начали убирать поле битвы, и одной из их задач было собрать ценные баллистические болты.

За несколько месяцев, проведенных в Хорасане, Ван Чуном были созданы десятки тысяч баллист вместе с почти одним миллионом баллистических болтов. Это было одним из важнейших звеньев в плане Ван Чуна по эксплуатации Хорасана, и теперь оно показало свою эффективность.

Взрыв!

Когда армия начала отступать, в Хорасане послышались восхищенные возгласы. Все простые люди уже знали о результате этой битвы и радовались.

......

— Бесполезные вещи!

В далеком Багдаде халиф Аравии только что получил известие с линии фронта. Бум! Бесконечная энергия вырвалась из тела верховного правителя Аравии, словно шторм, что вызвало сотрясение всего Императорского дворца.

Все служанки, охранники, министры, генералы и дворяне были посланы в полет от этой неостанавливаемой энергии и врезались в пол или стены. Некоторые из более слабых служанок и охранников даже потеряли сознание.

— Ваше Величество!

Все были в панике и в страхе, со страхом глядя на разъяренного халифа. Они лежали на земле, а их кровь практически замерзла в жилах.

— У нас самая большая империя в мире, с самой большой элитной армией, с большинством правителей и Великих Генералов, а также с бесчисленным количеством командиров и офицеров. Разве они не могут даже прикончить какого-то маленького Молодого Маркиза из восточного мира?

Мутасим III чуть ли не взорвался от ярости.

Аравия была почти неостанавливаемой с момента его правления, и Мутасим III действительно воплотил в себе высказывание «победить все, что видишь». Многие могущественные империи были разбиты в прах огромными армиями Аравии и вынуждены были ему подчиниться. Но когда они столкнулись с армиями Великого Тана, все внезапно изменилось.

Всего за полгода три масштабные кампании закончились провалом. И это была только одна армия Великого Тана на востоке! Если Великий Тан Центральных Равнин мобилизовал всю свою силу, будет ли он вынужден бежать из Багдада?

— Ваше Величество, это не значит, что мы слишком слабы. Это значит, что наш противник слишком силен. Десятки тысяч баллист Великого Тана расположены в пределах Хорасана, и их армия насчитывает сотни тысяч человек. Мы…

Внизу, дворянин самого высокого статуса собрал свое мужество, чтобы сказать несколько слов, но прежде чем он успел закончить, \*бабах!\* халиф отправил его в полет ударом ладони.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1211. Пророчество Первосвященника!**

— Вон! Вон! Вон!

Лицо кричащего халифа было пепельным, а все его тело было бесчувственным от ярости. Независимо от причины, он никогда не сможет принять это.

Глаза Мутасима III были налиты кровью, его поведение напоминало зверя-людоеда. Все были потрясены и встревожены и поспешно удалились. Никто не осмеливался спорить.

Через несколько минут зал был пуст. В нем остался лишь Мутасим III.

— Ублюдок! Ублюдок! Ублюдок!

Мутасим III стоял перед своим троном, его глаза смотрели на двери, его кулаки сжимались, а грудь вздымалась, словно кузнечные меха.

Хотя арабы потеряли только шестьдесят тысяч человек в этом весеннем сражении, оставшиеся сотни тысяч солдат бежали, даже не пытаясь сражаться. Это было даже более неприемлемо для него, чем армия из семи сотен тысяч солдат, потерпевших поражение с пятью тысячами потерь. Это также означало, что у Аравийской Империи больше не было средств для борьбы с коалиционной армией во вновь созданной династии Сасанидов.

Не было надежды на победу и отступление без битвы — это было величайшим унижением, которое Мутасим III перенес за всю свою жизнь.

Халиф стиснул зубы и, наконец, закричал:

— Первосвященник! Должен ли я сдерживать свою ярость? Неужели у моей огромной империи нет средств для борьбы с этими восточными неверными?

Все было тихо, единственный звук в зале — эхо голоса халифа. После того, что казалось секундой и бесчисленными годами, позади халифа наконец раздался пожилой голос.

— Это всего лишь одно поражение. Какая необходимость в том, чтобы Ваше Величество было так обеспокоено?

Свет и тень сместились за спиной халифа, и затем из тени медленно вышла пожилая фигура в черной мантии и с посохом, представляющим высшую божественную силу. Когда он шагнул, его черная одежда сместилась, шелестя, как крики бесчисленных умирающих песчаных червей. Но сама фигура не шумела, как будто это был призрак, выходящий из пропасти.

В это время единственным человеком во всей империи, который мог оказаться так близко позади разъяренного халифа, был самый загадочный Первосвященник.

— Мы не можем больше терпеть! Это действительно огромное унижение! Мы соберем все

армии империи и сразимся с Великим Таном в смертельной битве, победив Хорасан и всех неверных на востоке раз и навсегда!

Глаза халифа покраснели, и он взвыл, энергия, вырывающаяся из его тела, заставляла его одежды свирепо развеваться, как будто они были саблями или мечами.

— Вашему величеству не нужно беспокоиться. Это просто маленькая связка Тана. Нет необходимости злиться на них. И проблема, о которой беспокоится Ваше Величество, скоро будет легко решена.

В отличие от разъяренного халифа, Первосвященник был спокоен и предельно разумен. Его глубокие глаза казались способными видеть сквозь все тайны мира.

Услышав слова Первосвященника, халиф содрогнулся, словно приходя к пониманию, и повернул голову.

— Верховный жрец, что ты имеешь в виду под этим?

Первосвященник скрывал слова в словах, и не похоже, чтобы это был какой-то небрежный комментарий.

— Ха-ха, Ваше Величество, в небесных явлениях уже произошел сдвиг. Дело, на которое надеется Ваше Величество, скоро наступит.

Первосвященник слабо рассмеялся, но больше ничего не объяснил.

Тем временем халиф стоял в оцепенении, и бесчисленные мысли проносились в его голове. Внезапно он, казалось, о чем-то подумал, и огни ярости в его груди сильно уменьшились.

Нападение арабов снова было отброшено, и весь народ Хорасана обрадовался. В отличие от последних нескольких сражений, Хорасан полагался на свои силы, чтобы оттеснить арабов. Это показало, что Хорасан и недавно созданная династия Сасанидов обладали способностью защитить себя.

Бесчисленные Хорасани в ликовании ходили по улицам.

Прошло время, и в какой-то момент наступила ночь, пока Ван Чун просматривал документы в своей комнате. Битва в дневное время полностью соответствовала ожиданиям Ван Чуна. У него было более десяти тысяч баллист и один миллион баллистических болтов, импортированных из Оружейной палаты Цыси, которые могли разобраться практически с любой вражеской армией. Даже если бы за городом находился один миллион вражеских солдат, одного удара для каждого солдата все равно было бы достаточно, чтобы уничтожить их. По этой же причине Великий Тан не скупился на использование драгоценных баллистических болтов в этой битве.

Каждый баллистический болт стоил около ста золотых таэлей, поэтому один миллион баллистических болтов был, по сути, сто миллионов золотых таэлей. Даже Ван Чун не посмел бы использовать их так безрассудно. Но так как он уже стребовал у халифа Аравии более одного миллиарда золотых монет, такие расходы стали почти бесполезными. Даже если Бюро Военного Персонала или Бюро доходов раскритиковали бы его, Ван Чун мог вытащить несколько сотен миллионов таэлей, чтобы заставить их замолчать.

С таким огромным состоянием, Ван Чуну действительно было все равно, сколько стоят баллистические болты, что позволило бы ему дерзко мобилизовать так много баллист в Хорасане.

Прошло время, и Ван Чун полностью погрузился в свои документы. По мере того, как армия коалиции становилась все больше и больше, росли и все тривиальные вопросы, касающиеся ее. Фэн Чанцин не мог справиться со всеми этими вопросами сам.

Однако постепенно Ван Чун начал чувствовать, что что-то не так. В какой-то момент шум начал накапливаться за окном и становился все громче со временем. К концу он даже начал слышать петарды на Центральных Равнинах и аплодисменты толпы.

— Что тут происходит?

Ван Чун опустил кисть и нахмурился.

Он провел несколько месяцев в Хорасане, но никогда не сталкивался с такой ситуацией. В середине своего ужаса он услышал несколько быстрых шагов, а затем поспешный стук в дверь.

— Милорд, генерал Бахрам пригласил вас принять участие в фестивале Бога Огня!

— Фестиваль Бога Огня?!

Ван Чун удивленно поднял брови.

— Великий Генерал говорит, что Милорду нужно будет только сообщить это. — сказал охранник снаружи.

Ван Чун был еще больше сбит с толку. Но он знал, что ничего не получит, выспрашивая этого охранника, поэтому он встал и вышел из комнаты. Рорророр! Когда он открыл дверь, в воздухе взорвалось несколько десятков массивных фейерверков, наполнив небо ослепительным светом. Только теперь он понял, насколько шумно было внутри Хорасана.

Ван Чун стоял у входа в свою комнату, оглядывая Хорасан. Куда бы он ни смотрел, он мог видеть, как яростно горят костры, ярко освещая ночное небо. И в то время, как Хорасан должен был замолчать и все его люди лечь спать, вместо этого, город был теперь океаном музыки и веселья. На улицах было так много людей, что даже Ван Чун не мог их всех сосчитать.

— Что здесь происходит?

Ван Чун широко раскрыл глаза. Проведя так много времени в Хорасане, он не знал, что происходит.

Посреди своей растерянности он услышал знакомый голос.

— Генерал Ван здесь!

Ван Чун повернулся и увидел Бахрама в пламенно-красной одежде, стоящего вместе с несколькими другими лидерами повстанцев у костра. У всех них были румяные выражения и сияющие от счастья лица.

Ван Чун подошел и спросил:

— Великий Генерал, что происходит в городе? А что такое Фестиваль Бога Огня?

— Хахаха, Фестиваль Бога Огня — это Фестиваль Света. Мы, Хорасани, поклоняемся Богу Огня, который также является Богом Света. Это самый значимый праздник, который мы отмечаем каждый год. Но с момента падения династии Сасанидов все Хорасани были порабощены и контролировались арабами, поэтому мы больше не могли проводить Фестиваль Бога Огня. Но на этот раз, когда династия Сасанидов была восстановлена, а арабы дважды побеждены, все люди были в восторге и решили снова провести Фестиваль Бога Огня. Обдумав этот вопрос, мы решили пойти по воле народа.

— Генерал Ван, вы спаситель нашей династии Сасанидов и всех Хорасани. Без вас династия Сасанидов никогда бы не смогла снова увидеть свет, и все мы, Хорасани, продолжали бы оставаться под властью террора Аравии. Таким образом, несмотря ни на что, вы должны принять участие в этом фестивале Бога Огня!

Бахрам улыбнулся, и сделал приглашение.

— Эта…

Ван Чун колебался, услышав, как лидеры повстанцев убеждают его.

— Милорд, поторопитесь! Даже лорд Гао и другие участвуют. Вы единственный пропустили!

— Правильно, Милорд! Все остальные ждут вас!

После некоторого колебания Ван Чун наконец кивнул.

— Отлично!

Следуя за Бахрамом и другими по улицам, он увидел тысячи фигур, собравшихся вокруг многочисленных костров, поющих, танцующих и празднующих. В этих толпах были мужчины и женщины, старики и молодые, каждое лицо было наполнено радостью и волнением, исходящими из глубин их сердец. Ван Чуна не могло не затронуть возбужденное настроение толпы.

Вдруг толпа заметила Бахрама и Ван Чуна и сразу же начала громко подбадривать.

Бум!

Хорошо развитая девушка Хорасани бросилась сквозь толпу, очаровательно улыбнулась Ван Чуну, а затем повесила гирлянду из огненно-красных цветов на его шею.

В этот момент толпа разразилась оглушительным возгласом и резким свистом, и даже Бахрам не мог удержаться от смеха.

— Ха-ха, это традиция нашей династии Сасанидов. Если иностранный гость примет участие в Фестивале Бога Огня, мы подарим ему огненную гирлянду, чтобы показать наше тепло и уважение. Но, если это делает неженатая дева, значит, она тебя любит!

Слова Бахрама сразу же заставили покраснеть щеки Ван Чуна, и окружающие лидеры повстанцев рассмеялись. Что касается девушки Сасанидов, которая подарила Ван Чуну гирлянду, она безумно танцевала вокруг Ван Чуна, смело стреляя в него знойными взглядами.

Бахрам тихо фыркнул, не теряя времени впустую и зашептал на ухо Ван Чуну:

— Ах, все верно, я забыл вам сказать. Сасанидские женщины отличаются от женщин с Центральной равнины. Когда они найдут мужчину, который им нравится, они начнут ухаживать за ним. Милорд, ваши боевые искусства бесподобны и талант необычны, а вы не женаты. В нашей династии Сасанидов много молодых девушек, которые восхищаются вами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1212. Праздник Бога Огня!**

Ван Чун оглядел толпу и сразу заметил бесчисленных очаровательных женщин, смотрящих на него. Все они сжимали огненно-красные цветочные гирлянды, а их глаза горели страстью. Ван Чун с неловким выражением лица быстро отвел взгляд.

Если бы не присутствие Бахрама и других лидеров мятежников, Ван Чун подозревал, что все они бросились бы к нему, бросили гирлянды ему на шею и начали дико танцевать вокруг него, как это сделала первая дева.

Бахрам также заметил неловкость Ван Чуна. Он неожиданно шагнул вперед и прошептал в ухо первой пышной сасанидской девы.

— А теперь иди!

Бахрам махнул рукой, и эта девушка-сасанид бросила последний глубокий взгляд на Ван Чуна, а затем прыгнула и развернулась, растворившись в толпе. Он не знал, что эта девушка сказала другим девам, но все остальные, которые готовились предложить свои огненные гирлянды Ван Чуну, теперь бросили последний неохотный взгляд, развернулись и исчезли в ликующей толпе.

— Великий Генерал, что вы им сказали?

Ван Чун не мог удержаться от любопытства и повернулся к Бахраму.

— Ха, вы скоро узнаете.

Бахрам улыбнулся с непостижимым выражением лица.

Несмотря на это, Ван Чун вздохнул с облегчением, теперь его больше не беспокоили успехи этих женщин.

— Пошли. Лорд Гао и другие ждут вас, — сказал Бахрам Ван Чуну.

— Ой?

Ван Чун был довольно любопытен, но он не задавал никаких вопросов и последовал за Бахрамом.

Сегодняшняя ночь была бессонной для Хорасана. Костры и празднующие толпы можно было увидеть везде, куда бы он ни посмотрел. Тем не менее, Ван Чун заметил несколько разных мест. Хотя все простые люди Хорасана праздновали, все они, казалось, собирались вместе в определенном направлении. Чем дальше они шли в этом направлении, тем ярче горели костры и тем больше становились толпы людей.

— Были здесь!

Через некоторое время, проходя мимо бесчисленных толп, Ван Чун, наконец, увидел центр праздника. Это был массивный храм, который был построен всего несколько

месяцев назад, и он был ярко освещен. Внутри него горел огромный костер, намного больший, чем все остальные.

Вокруг этого костра собралась огромная толпа, насчитывающая десятки тысяч. Ван Чун мог даже заметить в толпе солдат Хорасани, мятежников и танцев.

— Это наш недавно построенный Храм Бога Огня и центр сегодняшних празднеств!

Бахрам показал вперед и объяснил, прежде чем Ван Чун смог что-то спросить.

Ван Чун слегка поднял голову и посмотрел туда, куда указывал Бахрам. Конечно же, он увидел статую, высотой в десятки футов, возвышавшуюся над храмом, а ее тело было покрыто пламенем.

Ван Чун предположил, что это Бог Огня, о котором говорил Бахрам.

Он опустил взгляд и заметил несколько знакомых фигур у ног скульптуры Бога Огня: Гао Сяньчжи и Фэн Чанцина. Ван Чун улыбнулся и быстро подошел.

— Лорд Ван, вы наконец тут. Мы ждали целую вечность!

Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин также увидели Ван Чуна, и Фэн Чанцин повернулся, чтобы приветствовать его, явно наслаждаясь праздничной атмосферой.

— Фестиваль Бога Огня действительно неплох. Сотни тысяч людей, празднующих вместе, трудно увидеть даже на Центральных Равнинах. Возможность принять участие в этом празднике стоит того, чтобы приехать в Хорасан! — Гао Сяньчжи сказал с улыбкой, его взгляд был полностью занят развернувшейся картиной.

Ван Чун поднялся по ступенькам, чтобы присоединиться к ним. Проследив за взглядом Гао Сяньчжи, он увидел, что в центре храма очаровательные девушки-сасаниды танцуют и поют вокруг пылающей скульптуры Бога Огня. Все эти девушки танцевали вокруг одной элегантной девушки. Ее руки были покрыты золотыми браслетами, а лицо было скрыто бисерной вуалью.

В отличие от других девушек, эта женщина излучала густую ауру элегантности и благородства, столь же ослепительную, как яркая луна в небе. Ее кожа была белой, как снег, и чистой, как лунный свет. Любой, кто хоть раз взглянул на нее, почувствовал бы, как стучит его сердце, а его разум был бы очарован.

— Адия!

Ван Чун был мгновенно ошеломлен. Ослепительной женщиной, стоящей в центре храма, была Принцесса Сасанидов Адия. Ван Чун оглянулся и увидел, что на Адии было несколько странных металлических украшений, которые, казалось, горели. Когда Адия начала прыгать и вертеться, пламя на ее руках и теле начало кружиться, заставляя Адию казаться феей.

Бахрам поднялся по ступенькам, объяснив:

— Это традиция нашего императорского дома. Член Императорского Двора должен председательствовать на каждом Фестивале Бога Огня!

— Ой.

Глаза Ван Чуна заискрились, он загляделся на сказочную Адию и кивнул. Это был его первый раз, когда он принимал участие в Фестивале Бога Огня. Впервые он увидел иностранный танец и церемонию. Все это было для него новым и свежим, совершенно отличным от традиций Центральных Равнин.

Взрыв!

Пока он думал, толпа вокруг Храма Бога Огня внезапно взорвалась приветствиями. Ван Чун поднял голову и увидел, что Адия остановилась. В этот момент экстравагантно одетый генерал сасанидов поднялся на сцену и почтительно предложил Адии серебряную маску, изящно изготовленную и украшенную красными драгоценными камнями.

Эта маска не только не умаляла ее красоты, она лишь добавила ей благородной и таинственной ауры.

Приветствия в какой-то момент прекратились, Адия стояла в центре храма, ее очаровательные глаза медленно сканировали толпу, как будто что-то искали. Пока Ван Чун стоял в ошеломлении, тело Адии внезапно покачнулось, и ее глаза уставились на него с оттенком радости.

Мгновение спустя Адия начал двигаться, направляясь прямо к Ван Чуну. Это застало Ван Чуна врасплох, но, прежде чем он успел среагировать, Адия уже подошла. Ее прекрасные глаза сияли любовью, мягкая и нежная рука протянулась к нему.

— Генерал, не могли бы вы потанцевать со мной?

Голос Адии был мягким и приятным, наполненным обаянием, которое разбивало сердца и исключало любую возможность отклонения.

Ван Чун замер. Он никак не ожидал, что Адия пригласит его на танец. Вокруг него все молчали, все смотрели на Ван Чуна, ожидая его ответа. Ван Чун инстинктивно хотел отказаться, но поднял голову и уже собирался говорить, как увидел страстный взгляд Адии и выжидательные взгляды бесчисленных хорасанских, мятежных и даже танских солдат, и не мог не заколебаться.

— Ха-ха, генерал Ван, вы должны соблюдать местные обычаи. Праздничный Танец Бога Огня — чрезвычайно распространенная вещь в Хорасане. Вам не нужно быть таким осторожным. — внезапно Бахрам вышел вперед, улыбаясь, и нежно толкнул Ван Чуна.

Ван Чун увидел выжидательные взгляды всех окружающих и, наконец, отложив свою осторожность, согласился.

— …Очень хорошо.

Взрыв!

Ответ Ван Чуна вызвал у толпы громоподобный восторг, и фейерверк снова взлетел в небо, а музыка Хорасани снова заиграла.

Кто-то быстро придумал два сверкающих металлических украшения и положил их на плечи Ван Чуна, извивающиеся языки пламени горели, как звезды, рядом с Ван Чуном.

— Принцесса, я не знаю, как танцевать.

Когда Ван Чун вышел на сцену, он выглядел несколько смущенным.

— Хорошо. Это очень просто.

Адия сладко улыбнулась, потянув Ван Чуна к центру храма, и начала танцевать у ног статуи Бога Огня. Адия танцевала со всем благородством и грацией огненной феи, смелой и безудержной, и все же пропитанной девичьей чистотой.

Взрыв!

Когда Адия начала танцевать, толпа взволнованно взбодрилась, и даже пламя, казалось, стало шире. Ван Чун медленно последовал за движениями Адии. Сначала он был неуклюжим, но он был высококлассным мастером боевых искусств, поэтому постепенно начал понимать принципы и смог соответствовать движениям Адии.

— Вы быстро учитесь.

Глаза Адии сияли от удивления.

— Принцесса льстит мне.

Ван Чун слабо улыбнулся, всегда держась на некотором расстоянии от Адии.

Праздничная атмосфера усилилась, и с грохотом металлических барабанов празднование достигло своего пика. В этот момент толпа начала выходить на сцену и танцевать под страстную музыку Фестиваля Бога Огня. Все Хорасани, повстанческие солдаты, танские солдаты, Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин, Чэн Цяньли, Си Юаньцин и другие участвовали в этом грандиозном фестивале. Бесчисленные люди приветствовали и кружились, счастье и радость были видны на их лицах.

Милорд, я могу потанцевать с вами?

Танцуя в центре храма, Ван Чун услышал незнакомый голос. Ван Чун повернулся и увидел Хорасани, которую он никогда не видел прежде, приглашающую его на танец.

Адия была только ведущей танцовщицей, а после ведущей танцовщицы был второй этап, где каждый мог участвовать и танцевать с кем угодно.

— Ладно.

Ван Чун слабо улыбнулся и кивнул.

Один, два, три партнера… все участвовали в праздниках, постоянно меняясь танцевальными партнерами. Ван Чун оглянулся на добрые и чистые лица вокруг себя, все они были погружены в праздник. Все они наслаждались праздником и радовались победе.

Когда Ван Чун посмотрел на все эти радостные улыбки, он постепенно начал что-то понимать. Он наконец развеял свою бдительность и полностью погрузился в изобилие и радость фестиваля.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1213. Король Иностранных Земель!**

От войны в Наньчжао до битвы при Таласе и битвы при Хорасане Ван Чун все время был напряженным. Но в тот момент, когда звуки музыки и праздника наполнили его уши, Ван Чун наконец расслабился, сразу почувствовав беспрецедентную беззаботность. Он забросил все административные, военные и материально-технические вопросы и полностью погрузился в фестиваль, позволяя себе просто наслаждаться фестивалем ради него самого.

Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин и Чэн Цяньли поступили так же. После многочисленных побед это была «награда», которую они все заслужили.

Прошло время, затем внезапно раздался громкий и ясный свист, заставляющий всех замолчать. Ван Чун открыл глаза, и все остановились и повернулись в одном направлении.

В центре толпы Адия, теперь одетая в серебряную одежду, стояла как фея из сна. В какой-то момент священник храма вложил в ее руку длинный металлический факел.

Факел был более четырех футов в длину и инкрустирован различными узорами. Самым уникальным было пламя, горящее на нем. Это было не обычное красное пламя, а молочно-белое. Это пламя казалось безмятежным и нежным, с оттенком божественности.

Ван Чун посмотрел на Хорасани рядом с ним и спросил:

— Что это?

Несмотря на то, что Ван Чун был довольно опытным, он впервые увидел этот вид молочно-белого пламени, и обнаружил, что ему очень любопытно.

— Это Священное Пламя нашей династии Сасанидов. Уже более двух тысяч лет каждый Фестиваль Бога Огня заканчивается Священным Пламенем, используемым для зажигания алтаря. В такое время Принцесса может выбрать гостя, которого она считает наиболее благородным, чтобы зажечь Священное Пламя вместе с ней. Это церемония самого высокого уровня! — сказал Хорасани, с теплом и энтузиазмом на лице.

— Прошло много лет с тех пор, как проводился фестиваль такого рода. Интересно, кого принцесса выберет на раз?

Глаза Ван Чуна блеснули при этих словах, и он быстро повернулся вместе с остальной толпой к принцессе Сасанидов Адии. Мгновение спустя аплодисменты наполнили воздух, и Адия подняла белое Священное Пламя и начала идти к Ван Чуну.

— Генерал! Вы самый благородный гость нашей династии Сасанидов. Без вас наша династия Сасанидов не смогла бы освободиться от арабского правления. Итак, позвольте мне пригласить вас зажечь Священное Пламя вместе со мной!

Адия смотрела на Ван Чуна с искренним выражением лица.

Ван Чун посмотрел на Адию и искренне провозгласил:

— Ваше Высочество, я очень благодарен за ваше приглашение. Я приму ваше приглашение не как личность, а как представитель всего Великого Тана. Победа над Аравией и возрождение династии Сасанидов — это не то, чего может достичь один человек или фракция, а результат усилий династии Тан, Сасанидов и всех других повстанческих солдат. Таким образом, мы с Принцессой можем представлять Династию Сасанидов и Великий Тан в совместном освещении Священного Пламени!

— Отлично!

Услышав эти слова, все начали приветствовать, все были взволнованы и воодушевлены словами Ван Чуна. Даже Адия не могла не заметить проблеск восхищения в своих глазах.

Ван Чун и Адия схватили Священное пламя и направились к алтарю у ног огромной статуи Бога Огня. В этот момент все испытали волнение и предвкушение.

Свист!

Священное Пламя осветило алтарь, молочно-белое пламя поднялось со дна алтаря по скрытым тропам, чтобы добраться до внутренней части статуи Бога Огня. Бззз!

Мгновение спустя правая рука, которую Бог Огня держал высоко над головой, внезапно засияла, и из нее извергся молочно-белый Священный Огонь.

Это пламя почти мгновенно трансформировалось в ослепительный свет, который осветил весь Хорасан.

Взрыв!

Когда вспыхнул пылающий свет, весь народ Хорасана взорвался громовым ревом, и воздух ликования достиг своего пика. Когда было зажжено Священное Пламя, это означало, что Верховный Бог Огня и Света, которым поклонялись все люди династии Сасанидов, будет вечно защищать Сасанидов. В то же время это был также символ мира и безопасности.

У всех сияли улыбки на лицах, и они смотрели на молочно-белое Священное Пламя. Даже Ван Чун улыбнулся.

Мысли Ван Чуна гудели. Заплаченная им великая цена возвращалась, и для него самого и для танских солдат ничто не могло быть лучше, чем радостные люди и Священное Пламя, горящее над головой.

Тыгыдык!

На рассвете, в темноте зазвенели скачущие копыта, разрушая безмятежность. И эти копыта быстро приближались к храму.

Все повернулись, чтобы посмотреть в направлении звука.

— Рапорт!

Еще до того, как всадник приблизился, он уже громко кричал.

— Прибыл Эмиссар Императорского Двора! Милорды, пожалуйста, поприветствуйте его!

— Хахаха, это кто-то на нашей стороне!

Фэн Чанцин громко рассмеялся из центра храма.

— Это действительно благословение. Это должен быть человек с наградой Лорда Маркиза от Императорского Двора. После такого долгого времени они наконец разрешили этот вопрос.

Эти слова заставили всех повернуться к Ван Чуну.

— Ван Чун, поздравляю!

Гао Сяньчжи повернулся к Ван Чуну и улыбнулся. Награда от Императорского Двора была, наконец, здесь, и Гао Сяньчжи почувствовал за него радость. Тем временем Бахрам, Адия и другие лидеры повстанцев также с благодарностью смотрели на Ван Чуна.

Только Ван Чун оставался равнодушным. Его действительно не волновало, получит ли он награду или нет.

— Милорд, поздравляю!

— Поздравляю, Милорд!

Люди вокруг него начали высказывать свои поздравления. Хотя они не понимали точную ситуацию, не было сомнений, что Император Великого Тана собирался наградить этого талантливого молодого полководца. Все они чувствовали искреннее счастье за него.

— Пошли! Мы будем приветствовать его вместе!

В губернаторском особняке Хорасан группа Ван Чуна встретилась с эмиссарами Императорского Двора. Это была группа из двадцати-тридцати человек, их выражения лица были мрачными. Они не вошли в особняк, и многие из них остались сидеть на лошадях.

Вокруг них уже ждали Ван Ян, Ван Фу, Старик Демонический Император и староста

деревни Ушан.

— Это Молодой Маркиз, Ван Чун?!

Прежде чем Ван Чун и другие смогли прийти, ведущий чиновник, сидящий на коне с суровым выражением лица, заговорил.

Люди нахмурились от этого голоса, совершенно отличного от ожидаемой радости и ликования. Но было мало времени, чтобы думать об этом слишком глубоко.

— Я! — Ван Чун ответил, спешившись.

— М-м!

Ведущий чиновник твердо кивнул, а затем обменялся несколькими взглядами с некоторыми роскошно одетыми чиновниками рядом с ним, как будто подтверждая личность Ван Чуна. Ван Чун взглянул и увидел, что это был гражданский чиновник от тридцати до сорока лет. Однако за все время пребывания в столице Ван Чун никогда не видел его и никогда не слышал о таком человеке от Ван Гэна. Что касается чиновников рядом с ним…

Они были одеты в красные одежды, явно помечая их как принадлежащих к Бюро Обрядов!

Сердце Ван Чуна не могло не биться при виде этих чиновников. Но в этот момент негибкий чиновник начал говорить невозмутимо.

— Евнух, пора! Произнесите Императорский Указ!

— Да, лорд Вэнь!

У всех на слуху прозвучал пронзительный голос, но именно так евнух обратился к чиновнику, что удивило Гао Сяньчжи и Фэн Чанцина. Евнухи Императорского Двора имели особый статус, особенно когда их отправляли за границу для обнародования Императорских Указов. В этом качестве они представляли Императора Мудреца и Императорский Двор.

Они провели много лет на границе и многое видели, но никогда не видели, чтобы евнух относился к гражданскому чиновнику с таким уважением.

Они обменялись взглядами и нахмурились, но прежде чем успели что-либо сказать, из группы выскочил шелковистый евнух какого-то статуса, держа в одной руке венчик хвоща, а в другой — Императорский Указ.

— Ван Чун, Ван Ян, Ван Фу, отец и двое сыновей, шагните вперед, чтобы услышать указ!

Евнух в шелковом одеянии говорил с торжественным выражением, его глаза сияли.

— Этот непритязательный субъект слушает указ!

Ван Чун, Ван Ян и Ван Фу немедленно вышли вперед.

— Ли Сие, Цун Цзыань, Су Ханьшань, шаг вперед, чтобы услышать указ!

— Этот непритязательный субъект слушает указ!

Ли Сие, Цун Цзыань и Су Ханьшань также вышли вперед.

— Сюй Кейи, Чэнь Бин, Сюэ Цяньцзюнь, Су Шисюань, шаг вперед, чтобы услышать указ!

Сюй Кейи, Чэнь Бин, Сюэ Цяньцзюнь и Су Шисюань выступили вперед как один.

— Банахан, король Гангке, шаг вперед, чтобы услышать указ!

Банахан и король Гангке шагнули вперед и опустили головы, с выражением глубокого уважения в глазах. Для этих племенных вождей Западных Регионов Император Мудрец Великого Тана был существом, сродни солнцу или луне, нависавшим высоко над головой.

Никто не осмеливался вселять какие-либо светские мысли о верховном правителе Центральных Равнин, архитекторе золотого века и могущественном воине, завоевателе бесчисленных империй. Они чувствовали к нему только глубокое уважение и почтение.

Мгновение спустя все встали на колени.

Свист!

В этот момент евнух развернул императорский указ обеими руками, высоко поднял его и начал читать.

— Принимая волю небес, император заявляет:

— Молодой Маркиз изгнал У-Цан и западных турок, умиротворив Цыси, тем самым оказав услуги по защите страны. Кроме того, в битве при Таласе Молодой Маркиз прошелся по многим людям, наделенным храбростью и мудростью, верностью и праведностью, чтобы привести солдат моей Великой Династии к разгрому захватчиков Абу-Муслима и арабской армии, убив более четырех сотен тысяч вражеских солдат, тем самым оказывая услуги по защите страны и усилению ее могущества.

— В битве при Хорасане Молодой Маркиз использовал метель, чтобы убить более пятисот тысяч воинов Аравии. В этих двух крупных битвах было убито более миллиона солдат противника — это беспрецедентное достижение. Императорский Двор награждает заслуги и наказывает за ошибки. В возрасте семнадцати лет Молодой Маркиз сделал несравненные достижения в бою. Уместно, чтобы он был сильно вознагражден и чтобы все это было объявлено миру, чтобы все могли подражать ему, и чтобы все люди в мире знали, что верность и праведность — это верный путь, что награды и наказания являются справедливыми, и моя Божественная Земля навсегда является домом для бесконечного потока талантливых людей.

— Таким образом, при поддержке Императора Мудреца Шесть Бюро обсудили между собой и решили специально присвоить Молодому Маркизу Ван Чуну дополнительный титул Короля Иностранных Земель со статусом Короля, получающего зарплату в двадцать тысяч дэн зерна! Кроме того, Ван Чуну дается тридцать тысяч бушелей жемчуга, бесчисленные кусочки агата и коралла и королевское поместье в столице! Пусть этот вопрос будет объявлен людям всего мира!

Взрыв!

Награды, которыми Императорский Двор наградил Ван Чуна, вызвали бурю радости. Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин уже мысленно подготовились, но они были очень тронуты тем, что услышали.

Даже отец Ван Чуна и старший брат, Ван Ян и Ван Фу, не могли не проявить свой шок на лицах.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1214. Шок! Лишение военной власти!**

Король Иностранных Земель!

Никто не ожидал, что Император Мудрец окажет такую услугу Ван Чуну, не просто сделав его герцогом или добавив какой-нибудь незначительный титул, но и назначит его Королем Иностранных Земель! Такая награда была просто беспрецедентной и превзошла все ожидания.

— Король Иностранных Земель, Король Иностранных Земель! Императорский Двор сделал Лорда Маркиза королем!

— Хахаха, замечательно! В будущем мы должны называть нашего лорда Его Высочеством!

Все подчиненные Ван Чуна начали поднимать головы, их глаза ярко сияли, а выражение лица было возбужденным. Король! Король! Это было даже выше, чем Герцог! Титул, который никто из них не смел представить. С этого момента Ван Чун стал настоящим Королем, наравне с Королем Ци и Королем Суном.

Великий Тан был основан более двухсот лет назад, но за пределами императорской семьи никогда не было Короля. Непревзойденные достижения и успехи Ван Чуна позволили создать прецедент, чтобы он мог стать Королем Иностранных Земель!

В этот момент Бахрам, принцесса Сасанидов, лидеры повстанцев, Банахан, король Гангке и даже окружающие солдаты армии протектората Анси были красными от счастья за Ван Чуна.

Служба имела свои награды. Ван Чун был другом династии Сасанидов и лидером коалиционной армии. Все они испытывали искреннее счастье от того, что ему удалось завоевать уважение Великой Империи Тан.

В этот момент единственным человеком, который оставался спокойным, был Ван Чун.

Его взгляд проследовал за спину евнуха в шелковом одеянии какого-то статуса и за спину того чиновником, который ждал с закрытыми глазами, и за этими негибкими и торжественными эмиссарами позади него. Его брови почти незаметно нахмурились. Видимо, действительно стоило радоваться этому новому титулу, но не похоже, чтобы эти люди перед ним были в настроении праздновать.

И правда, евнух еще не закончил читать Императорский Указ.

Как и ожидалось, острый голос евнуха прозвенел еще раз.

— Кроме того, благодаря обсуждению в шести бюро, Молодой Маркиз становится Ожидающим Советником и должен принять участие в работе правительства и немедленно вернуться в столицу для проведения разбора. Что касается его военной власти и всех вопросов, касающихся Хорасана, они должны быть переданы Вэнь

Чанцину, Тан Ченю и Ли Фанмину. Кроме того, Ван Яну присвоен титул Генерала Умиротворяющего Варвара, Ван Фу — Генерала Рева Тигра, и оба должны быть переведены на северо-восток…

Бум!

Услышав это, все были ошеломлены. Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин, Си Юаньцин, Банахан, король Гангке, Бахрам и лидеры повстанцев выражали крайнее потрясение на лицах.

— В чем дело? Быть готовым советником и участвовать в правительстве? Планирует ли Его Божественное Величество убрать Молодого Маркиза подальше?

— Передача военной власти? Почему должна быть передача военной власти? Все мы верим в Молодого Маркиза, и только благодаря ему мы можем противостоять арабам. Если Молодой Маркиз будет переведен, кто будет сражаться с арабами!

— Это не верно! Почему он только советник? Разве он не Король Иностранных Земель? Почему у него такая незначительная официальная должность?

Окружающая толпа шумела. Если бы они не слышали это сами, они бы поверили, что слушатель оглох. Фэн Чанцин уставился в спину Ван Чуна, его мысли качались и поворачивались большими волнами.

Ван Чун стал Королем Иностранных Земель, что поставило его намного выше герцогов и герцогов префектур. Это был по-настоящему благородный статус. Но без какой-либо реальной власти даже самый высокий из королей был просто пустым титулом. Императорский дом Великого Тана был домом для многих Императорских Принцев, но только Король Сун и Король Ци обладали какой-либо реальной властью. Императорский Двор лишил Ван Чуна его военной власти и лишил его должности генерального защитника Цыси, но все, что они дали ему взамен, — это звание ожидающего советника и возможность участвовать в судебных заседаниях. Это был классический пример явного продвижения по службе, но реального понижения в должности!

Как это может быть так? Что случилось?

Глаза Фэн Чанцина округлились, его губы задрожали, а сердце было в смятении. После выполнения столь многих административных задач, Фэн Чанцин полагал, что он твердо понимал изменения и политику Императорского Двора, но никак не ожидал, что в его жизни случится что-то подобное!

Чрезвычайно благородный статус и крайне скромная власть обрушились вместе на одного человека.

Лицо стоявшего рядом с ним Гао Сяньчжи было поражено шоком, и его взгляд медленно повернулся от евнуха к Ван Чуну. После нескольких крупных побед это была определенно не та церемония награждения, которую все они ожидали.

Гао Сяньчжи почти инстинктивно почувствовал, что в Императорском Дворе возникла проблема.

Пронзительный голос эхом звучал в ушах всех, и СуХаньшань, Банахан, король Гангке и другие получили награды. Наконец, Ван Чун поднял голову и вышел вперед, чтобы получить указ.

— Теперь, получите указ!

Молчание!

Особняк губернатора замолчал. Атмосфера ликования давно исчезла. Даже те простые солдаты Хорасани, которые ничего не знали о правительстве Великого Тана, почувствовали что-то странное.

— Евнух, пожалуйста, прости Гао Сяньчжи за то, что он говорит вне очереди, но что же случилось? Поскольку Его Божественное Величество присвоил Ван Чуну титул Короля Иностранных Земель и перенес его в столицу, почему ему была предоставлена должностьвсего лишь ожидающего советника? И почему его должность Генерального Защитника Цыси должна быть снята, а его военная власть передана?

Теперь, когда чтение указа было закончено, Гао Сяньчжи пришлось шагнуть вперед и озвучить все вопросы. Гао Сяньчжи был самым старшим среди всех присутствующих, и он был первоклассным Великим Генералом, поэтому он имел наибольшее право задавать вопросы.

Ван Чун был спасителем армии Протектората Анси, и независимо от того, был ли он в качестве друга, союзника, наставника или старшего, Гао Сяньчжи надеялся, что Ван Чун действительно будет оценен Императорским Двором, и не пострадает от этого очевидного беспорядка. Повышение по службе и реальное понижение в должности, лишившее его военного авторитета.

— Лорд Гао, это решение Его Божественного Величества и Шести Бюро. Должны ли вы быть обеспокоены назначениями и как они сделаны, Милорд?

Евнух стрельнул в Гао Сяньчжи равнодушным взглядом.

Гао Сяньчжи сразу нахмурился, а все остальные поморщились. Гао Сяньчжи был важным субъектом империи и Богом Войны Анси. Кроме Бянь Линчэна, ни один евнух не посмел бы поговорить с Гао Сяньчжи таким тоном.

Лорд Вэнь, который молчал во время чтения указа, наконец заговорил.

— Лорд Гао, не задавайте больше вопросов. Если есть что-то, что вы должны знать, Императорский Двор, естественно, проинформирует Милорда. Если вы не знаете, независимо оттого, сколько вопросов вы зададите, мы все равно ничего не скажем! -выражение его лица было жестким и негибким, и ни одна часть его тела, кроме губ, не двигалась, когда он говорил.

Одно только это отношение заставило Фэн Чанцина, Ван Яна, Чэн Цяньли и других расширить свои глаза. Тот факт, что он мог вмешаться в разговор с евнухом, был доказательством того, что лорд Вэнь имел гораздо более высокий статус, чем они себе представляли.

— Я просто хотел бы задать вопрос…

В этот момент заговорил молодой голос. Ван Чун, который молчал на протяжении всего процесса, наконец произнес.

— Могу я спросить, Милорды Лорд Вэнь, Лорд Тан и Лорд Ли?

Голос Ван Чуна был спокоен и невозмутим, но его слова мгновенно заставили всех замолчать. Все, включая лорда вэня, повернулись к Ван Чуну.

— Это они!

Наконец, чиновник с фамилией Вэнь повернул голову и указал на несколько фигур позади него. Взгляд Ван Чуна последовал за жестом, и он сразу увидел три фигуры, источающие мощную энергию. Все эти люди были одеты как конфуцианские ученые, и их выражения были безмятежны, а энергия сдерживалась. Тем не менее, энергия, содержащаяся в их телах, была даже больше, чем энергия Чэн Цяньли в его аватаре Верховного Бога Запустения.

Ван Чун был важным субъектом вооруженных сил, и все в мире знали о его репутации.

Тем не менее, несмотря на то, насколько сильны эти трое, Ван Чун не имел о них никакой информации, хотя кто-то из его коллег должен был знать хоть что-то.

Ван Чун просматривал каждую информацию, имеющуюся в вооруженных силах, но, если в указе не упоминались их имена, Ван Чун даже не знал имен этих людей. Для человека со статусом Ван Чуна это было просто немыслимо.

Как будто они вышли из воздуха.

Но мгновение спустя глаза Ван Чуна невольно скользнули по одному из их запястий, и его глаза дернулись. На этом запястье он четко заметил чернильные знаки отличия. Почти в тот же момент этот человек, казалось, почувствовал взгляд Ван Чуна. Встряхнув своим запястье, рукав его мантии опустился и слегка накрыл знак.

В этот момент чиновник с фамилией Вэнь подъехал вперед на своем коне и сказал:

— Лорд Ван, согласно предписанию Императорского Двора, после получения указа, пожалуйста, немедленно передайте свою военную власть и поспешите вернуться в столицу. Это правило Императорского Двора, а также воля Его Величества. Лорд Ван, пожалуйста, сотрудничайте!

Выражение его лица было негибким, и его голос был так же лишен эмоций. Это был явно тот, кто всегда действовал согласно правилам.

— Подождите минутку! Пожалуйста, будьте разумны!

— Милорд только что получил указ, и теперь вы уже говорите ему уйти! Каков смысл этого!

— Кто вы? Похоже, вы пришли сюда не для того, чтобы объявить указ, а для того, чтобы лишить нашего лорда военной власти!

Все подчиненные Ван Чуна были взволнованы, и даже солдаты Хорасани, заметив что-то странное, начали возбужденно отстаивать дело Ван Чуна.

— Лорд Ван, не уходите! Хорасан нуждается в вас!

Лидеры повстанцев также были обеспокоены. Результаты этих последних нескольких сражений, по-видимому, были вызваны совместным сотрудничеством между Хорасанами, повстанческими армиями и солдатами династии Тан. Но все знали, что они способны противостоять Аравии только благодаря Молодому Маркизу Великой Династии Тан.

Хотя ему было всего семнадцать, он уже стал костяком всего Хорасана.

Именно потому, что он был настолько уверен в себе и дальновиден, всегда готов к любому развитию, он завоевал их глубокое доверие в том, что врага можно победить независимо от его силы. Без Ван Чуна, который бы присматривал за Хорасаном, никто даже не осмелился представить, как они справятся со свирепыми нападениями аравийской Империи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1215. Возвращение в столицу по указу императора!**

— Эмиссар, есть ли способ попросить Его Величество, Императора Великой Династии Тан, немного изменить его приказы и оставить Юного Маркиза в Хорасане?

Бахрам шагнул вперёд и использовал немного языка тан, который он недавно выучил, в сочетании с некоторыми словами хорасани, чтобы ссылаться на чиновника по имени Вэнь.

Бахрам не был человеком, который потерял бы свою хладнокровие, но все это было слишком резким. Новый титул Ван Нуна и его перевод его очень расстроили, поэтому он надеялся договориться с этим эмиссаром.

Чиновник с фамилией Вэнь посмотрел сверху вниз со своей лошади, и его брови изогнулись на просьбу Бахрама.

— Хотя я не знаю, что вы говорите, постановление Императорского Двора не может быть изменено, и слова суверена должны восприниматься всерьез. Лорд Ван, вы должны понимать этот принцип!

Сначала он говорил с Бахрамом, но затем он направил свои последние слова на Ван Чуна. Выражение его лица было резким и жестким. Было ясно, что он возлагает всю вину на Ван Чуна.

— Достаточно! — вдруг сказал Ван Чун.

— Это указ Императорского Двора и указ Императора Мудреца. Указы так же тверды и неподвижны, как горы. Великий Генерал, я знаю, что у вас благие намерения, но слова суверена нельзя воспринимать легкомысленно. Великий Тан отличается от династии Сасанидов. Как только решение принято, оно должно быть выполнено. Что касается Хорасана, я уже достаточно подготовился. С наблюдением армии коалиции и присутствием лорда Гао и лорда Фэна, даже без меня, это место будет неприступным. Даже если арабы нападут снова, об этом не стоит беспокоиться. Более того, при наличии пятидесяти тысяч баллист, Аравия никогда не сможет добиться успеха.

С того момента, как они завоевали Хорасан, Ван Чун начал задумываться о том, как создать прочную основу и сделать так, чтобы даже без него Хорасан мог оставаться стабильным и свободным от рук Аравии. Все это было сделано ради создания самой сильной цитадели на линии фронта Великого Тана.

Сказав все это, Ван Чун обернулся и направился сквозь толпу к трем конфуцианским чиновникам, которые, как указывалось в Императорском Указе, обретут его военную власть.

— Милорды, Хорасан — главный оплот Великого Тана. Пока сила армии коалиции используется должным образом и мы работаем с династией Сасанидов и повстанческими армиями сообща, о арабах не стоит беспокоиться! После того, как я уйду, я надеюсь, что Милорды будет работать добросовестно и не жертвовать жизнью солдат в обмен на достижения. — строго сказал Ван Чун.

— Милорд…

Сюэ Цяньцзюнь посмотрел на спину Ван Чуна, и его сердце задрожало. До сих пор Ван Чун сохранял чрезвычайное спокойствие. Каждое его слово и действие соответствовали этикету и правилам. Но Сюэ Цяньцзюнь, который так долго был с Ван Чуном, ясно заметил, что руки Ван Чуна, спрятанные за его рукавами, слегка дрожат.

Сюэ Цяньцзюнь прекрасно осознавал, что мысли Ван Чуна в это время были в еще большей суматохе, чем у кого-либо другого.

— Лорд Ван, вам не нужно беспокоиться об этих вопросах. У нас свои планы!

Трое конных чиновников посмотрели на Ван Чуна свысока, без эмоций на лицах.

— Ублюдок!

Окружающая толпа сжала кулаки и тихо выругалась.

Ван Чун был сделан Молодым Маркизом лично Императором Мудрецом и был Генеральным Защитника Цыси. Несмотря на то, что он был отстранен от этой должности, он был недавно названным Королем Зарубежных Земель, настоящим Великим Танским Королем, превыше всего другого дворянства.

Но эти три чиновника и чиновник по фамилии Вэнь не проявили ни единого намека на уважение к Ван Чуну. Это привело всех в ярость.

— Лорд Ван, пожалуйста! Постановление Императорского Двора не подлежит сомнению. Лорд Ван, пожалуйста, передайте свою нефритовую печать как можно быстрее и пройдите с нами!

В этот момент несколько всадников вышли из группы и поехали к Ван Чуну. Эти чиновники из Бюро Обрядов посмотрели на Ван Чуна и сделали жест приглашения.

— Да как вы смеете!

— Вы думаете, что Лорд Маркиз преступник?! Посметь так обращаться с ним!

С резким криком и грохотом оружия Ли Сие и его люди яростно посмотрели на этих чиновников из Бюро Обрядов. Все в столице Великой Династии знали, что Бюро Обрядов было укомплектовано людьми Короля Ци. Люди из Бюро Обрядов, сопровождая эмиссаров Императорского Двора, явно не питали благих намерений.

Чиновники из Бюро Обрядов побледнели.

— Лорд Маркиз, мы только выполняем волю указа. Мы надеемся, что Лорд Маркиз поймет трудности, с которыми мы сталкиваемся, и не усложнит ситуацию.

Ван Чун ничего не сказал, только холодно посмотрел на этих троих. Он понятия не имел, что Король Ци сказал этим чиновникам, и почему они так хотели, чтобы он ушел, но не было никаких сомнений в том, что они не питали благих намерений.

Ван Чун уставился на чиновников и сказал:

— Я сам решу, ухожу я или нет, и во сколько я ухожу.

— Но, Лорд Маркиз…

Чиновники из Бюро Обрядов пытались спорить.

— Позвольте мне спросить вас, говорилось ли в указе, что я должен уйти прямо сейчас? Или это прямой приказ Его Божественного Величества?

Ван Чун уставился на группу пугающим взглядом.

Чиновники из Бюро Обрядов мгновенно скривились.

Естественно, в указе не было конкретного часа или времени, когда ему нужно было покинуть это место, и Император Мудрец никогда не издавал приказа по такому тривиальному вопросу, как этот. Подделка Императорского Указа не была пустяком, и они даже не посмели бы попробовать такое сотворить. Ван Чун проигнорировал этих людей и повернулся к Гао Сяньчжи и Бахраму.

— Лорд Гао, похоже, я должен уйти. Я оставляю Хорасан на вас.

— Понял. Будьте спокойны. Я сделаю все возможное, чтобы защитить это место. — мрачно сказал Гао Сяньчжи Ван Чуну. Но почти в то же мгновение в ушах Ван Чуна донесся тихий шепот.

— Ван Чун, что-то, о чем мы не знаем, должно быть, произошло в Императорском Дворе, иначе это никогда бы не произошло. Вы должны будете расследовать это самостоятельно. Кроме того, если что-то случится, что потребует моей помощи, сообщите мне об этом как можно быстрее.

Ван Чун был на мгновение ошеломлен, а затем кивнул.

— Большое спасибо, Милорд!

Гао Сяньчжи посмотрел на спокойное и решительное лицо Ван Чуна и вздохнул. Жалкий ожидающий советник был незначительной должностью в Императорском Дворе, и беспрецедентный титул Короля Иностранных Земель был явно пустым титулом. Он действительно не знал, насколько велико происшествие в Императорском Дворе, приведшее к таким целенаправленным действиям против Ван Чуна, лишив его военной власти и предоставив ему фактическое понижение в должности.

Нормальный человек уже сошел бы с ума от гнева, но Ван Чун выдержал, и его действия оставались спокойными.

Ван Чун понятия не имел, о чем думал Гао Сяньчжи, поворачиваясь к Бахраму. Его перевод был слишком внезапным. Не только он, но его отец и старший брат были переведены в другое место. Теперь больше всего нуждались в утешении Бахрам и другие лидеры повстанцев.

— Великий Генерал, это приказ Императора, и я не могу ему противостоять. Но я прошу вас поверить, что, пока империя имеет здесь гарнизон, она будет охранять это место до смерти. Кроме того, я уезжаю только временно, а не навсегда. Решив вопрос, я, естественно, вернусь в Хорасан. — искренне сказал Ван Чун.

— Милорд, вам больше не нужно объяснять.

Бахрам глубоко вздохнул.

— Я полностью понимаю, и Милорд не может этому противостоять. Я просто хочу сказать, что независимо от времени и случая, Милорд всегда будет другом и союзником нашего сасана. Хотя Милорда здесь нет, пока ваш преемник остается верным союзу, заключенному между Великим Таном и Династией Сасанидов, Династия Сасанидов будет верна Великому Тану и будет его самым сильным союзником на западе!

— Спасибо!

Ван Чун кивнул. Он ждал именно этих слов. С этими словами не имело значения, покинул он Хорасан или нет.

— Лорд Ван, этого достаточно?

Чиновник по фамилии Вэнь сказал со своей лошади. Он все время наблюдал за Ван Чуном, но он заговорил только однажды, когда увидел, что Ван Чун почти закончил говорить с Гао Сяньчжи и Бахрамом.

— Чун-эр, указы суверена не могут быть проигнорированы. Думай немного позитивнее. Всё же это указ Императорского Двора. — сказал Ван Ян своим мягким голосом, подошел сзади и похлопал Ван Чуна по спине.

— Война уже выиграна. Это то, что наиболее важно.

Старший брат Ван Чуна, Ван Фу, тоже подошел.

Вид фигуры Ван Чуна был большим утешением для Ван Яна и Ван Фу. Как клан министров и генералов, клан Ван считал своим долгом преданно служить стране. Будучи потомком клана Ван, Ван Чун добросовестно выполнил эту обязанность. Больше ничего не было важно.

— Отец, ваш ребенок понимает!

Ван Чун кивнул. Он взял нефритовую печать, символизирующую авторитет Генерального Защитника Цыси, и передал ее трем конфуцианским специалистам средних лет.

Эта маленькая квадратная нефритовая печать привлекла внимание каждого. Все они знали, что она символизировала не только власть Генерального Защитника Цыси, но и лидера армии коалиции. Эта нефритовая печать в руке Ван Чуна символизировала высшую власть и статус.

— Лорд Ван, не нужно беспокоиться. Мы хорошо справимся с этим местом!

Ведущий конфуцианский эксперт протянул руку и взял нефритовую печать.

Чиновник из Бюро Обрядов воспользовался моментом, чтобы начать говорить снова:

— Лорд Ван, еще светло. Мы должны начать двигаться сейчас. Пожалуйста, идите с нами!

Пока он говорил, он махнул за собой, а затем в облаке пыли выехала группа из двадцати солдат, одетых в золотые доспехи. Это были ослепительные золотые стражи Императорского Дворца, и они пришли, чтобы сопровождать Ван Чуна и чиновников из Бюро Обрядов.

Золотая Гвардия.

Это были самые уважаемые стражи в Императорском Дворце, и их обязанностью было защищать Сына Небес. Во внешнем мире они также представляли Сына Небес Великого Тана, и поскольку эти чиновники взяли с собой в это путешествие Золотых Стражей, стало ясно, что они достаточно подготовились.

Клангкланг!

В холодной вспышке света подчиненные вокруг Ван Чуна вытащили оружие и сердито уставились на этих охранников.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1216. Невидимая буря!**

— Любой, кто осмелится прикоснуться к лорду Маркизу, должен будет сначала пройтись по моему трупу!

Подчиненным Ван Чуна не было дела до эмиссаров Императорского Двора. Ван Чун оказал великую услугу Великому Тану, и любой, кто осмелился относиться к Ван Чуну как к заключенному, был их врагом. Все Золотые Стражи слегка поморщились от этого взгляда. У всех этих солдат были налитые кровью глаза, и было ясно, что они действительно готовы поставить свою жизнь за Ван Чуна.

Несмотря на то, что они четко знали, что нанесение ударов по Золотой Гвардии было актом восстания, которое могло закончиться только смертью, они все же осмелились это сделать. Это был первый раз, когда Золотая Гвардия видела такое.

— Прекратите! Уберите свое оружие!

Ван Чун махнул рукой. Хотя все его подчиненные крайне не желали, они все же немедленно убрали свое оружие.

— Нефритовая печать сдана. Пока у вас есть эта печать, вы можете мобилизовать всех солдат Цыси. Я надеюсь, что вы будете использовать ее правильно. Пошли!

Ван Чун взял боевого коня и сел на него, больше не задерживаясь.

Хорасан был самым западным барьером Великого Тана, и вот, Ван Чун взял своих людей и покинул его. Почти все солдаты были оставлены в Хорасане. Он даже оставил там Ли Сие, короля Гангке и Су Ханьшаня. Ван Чун взял с собой только Сюэ Цяньцзюня, Сюй Кейи, Чэна Саньюаня и Чжана Цюэ, а также десять кавалеристов Ушана.

Свист!

Почти сразу после того, как Ван Чун покинул Хорасан, бесчисленные птицы-посланцы полетели в разные стороны. Ван Чун был назначен Королем Иностранных Земель, но он также был лишен своих военных полномочий и вызван обратно в столицу, чтобы быть непритязательным ожидающим советником, классическим примером явного продвижения по службе, но фактического понижения в должности. Эта новость, казалось, набрала обороты, и быстро распространилась на весь Великий Тан и окружающие его страны.

— Чего? Как может быть что-то подобное!

Услышав эту новость, Ань Сишун из далекого Протектората Бэйтина внезапно встал со своего трона с сильным шоком в глазах.

Он и Ван Чун имели свои ссоры, и он всегда был бы счастлив увидеть, как Ван Чун встретился со стихийным бедствием. Но этот вопрос был совершенно другим. Оказав такую замечательную услугу, он был понижен в должности. Если это случилось с Ван Чуном, это может случиться с любым.

— Невозможно! Исследуйте этот вопрос для меня снова! Мне нужно проверить эту информацию!

Почти в то же самое время Лунси также дрожал. В нескольких крупных сражениях Ван Чун убил более миллиона арабских солдат, отбросив границы сильнейшей империи к западу от гор Цун. Такой подвиг никогда не был зарегистрирован ранее во всей истории.

И все же конечной наградой было снятие военной власти. Это ошеломило Великого Генерала Большой Медведицы Гешу Хана.

Во всех частях Великого Тана все командиры и офицеры были застигнуты врасплох этой новостью и были ошеломлены. Весь Великий Тан грохотал и стонал.

Страны, граничащие с Великим Таном, также были шокированы этой новостью. Однако, в отличие от людей из армии Тан, известие о том, что Ван Чун был вызван обратно в столицу, заставило тюркские каганаты, У-Цан, Когурё, Наньчжао и даже Аравийскую Империю вздохнуть с облегчением.

— Хахаха, Первосвященник, твое понимание действительно божественно. Даже не нуждаясь во вмешательстве с нашей стороны, Великий Тан впал во внутреннюю рознь. В будущем мы снова поднимемся и снова завоюем Хорасан!

В далеком Багдаде музыка и веселье наполнили дворец, и халиф Аравии Мутасим III раскинул руки и засмеялся.

Это была лучшая новость, которую он слышал за очень долгое время. Услышав, что Ван Чун покинул Хорасан, Мутасим III почти сразу вызвал придворных музыкантов и всех своих чиновников на праздник.

Хотя Ван Чун только ушел, а стены Хорасана находились под гарнизоном династии Сасанидов и армии в сотни тысяч человек, Мутасим III полагал, что Хорасан без этого юноши, больше мог противостоять Арабской Империи.

Вскоре он сможет снова привести свои армии на восток, чтобы сокрушить династию Сасанидов и покорить Хорасан, восстановив свою былую славу. Затем он мог собрать больше солдат в Хорасане и начать еще одну кампанию на Великий Тан на востоке.

— Первосвященник, мы немедленно начнем собирать солдат. Всего через три месяца мы обязательно усмирим Хорасан!

Мутасим III громко рассмеялся.

— Нет! Сейчас не время! — позади него донесся пожилой голос Первосвященника, одетого в черную мантию и державшего посох.

Эти простые слова, сказанные не слишком громко и не слишком тихо, сразу же погрузили зал в тишину. Даже музыка стала тише.

Все обратились к Первосвященнику, не понимая, что он имел в виду.

— Первосвященник, мальчишка уже ушел. Вы говорите, что нам нужно ждать?

Мутасим III поставил свою чашу с вином и встал со своего трона. Его лицо было символом растерянности.

Возможность лежала здесь, поэтому он действительно не понимал, почему Первосвященник хотел, чтобы он немного подождал.

— Ваше Величество не должно беспокоиться об этом. Через некоторое время Ваше Величество, естественно, придет к пониманию! — равнодушно сказал Первосвященник. Его голос звучал загадочно.

Мутасим III слегка сморщил лоб, совершенно сбитый с толку, но в этот момент кто-то бросился в зал.

— Рапорт!

Арабская Императорская Дворцовая Охрана, опустив голову, вошла в зал.

— Ваше Величество, снаружи ждет эмиссар Великого Тана, который просит аудиенции!

— Чего?!

Мутасим III был ошеломлен этой новостью. Аравия и Великий Тан были в состоянии войны, поэтому не было удивительнее новости, чем эта. Чиновники также обменялись взглядами, не понимая, почему Великий Тан послал эмиссара.

Только Первосвященник позади Мутасима III слабо улыбнулся, как будто он давно предсказывал это зрелище.

Время медленно проходило, и Ван Чун, Сюй Кейи и другие ехали к столице в сопровождении чиновников из Бюро Обрядов и десяти Золотых Гвардейцев.

Прошло несколько дней, и никто не произнес ни слова, единственными звуками были звуки унылого ветра и стук копыт. Чиновники и Золотая Гвардия держали тактичное расстояние от группы Ван Чуна, и настроение было неловким, даже когда они просто обменивались взглядами.

Они прошли через Самарканд, Талас, горы Цун и Суйе в Западных Регионах. Вскоре они вошли на территорию Великого Тана.

Таким образом прошло пять или шесть дней. Каждый день казался бесконечным. И с тех пор, как Ван Чун покинул Хорасан, он молчал. Никто не знал, о чем он думал, но, когда они увидели его созерцательное лицо, все чувствовали легкую боль в сердце.

Сюэ Цяньцзюнь, наконец, не мог не подняться и прошептать несколько утешительных слов.

— Лорд Маркиз, все будет хорошо. Должно быть, случилось недоразумение в Императорском Дворе. Как только мы вернемся в столицу и проясним ситуацию, Императорский Двор, естественно, вернет нефритовую печать лорду Маркизу.

Сюй Кейи и другие тоже поехали.

— Вот так. Лорд Маркиз, ситуация может быть не так плоха, как мы себе представляем. Как только Лорд Маркиз увидит Его Величество, все проблемы будут решены.

Ван Чун ничего не говорил в течение нескольких дней, поэтому все они воображали, что Лорд Маркиз был чрезвычайно поражен горем.

— Хех, вы все думаете, что я беспокоюсь о проблеме военной власти?

К их удивлению, Ван Чун слабо улыбнулся и покачал головой.

— Разве это не так?

Все они обменялись взглядами, но оставили свои последние слова невысказанными. Ван Чун покачал головой. Не только Сюэ Цяньцзюнь и Сюй Кейи, но, вероятно, другие, такие как Фэн Чанцин и Гао Сяньчжи, были обеспокоены проблемой военной власти. И все же это не было проблемой для Ван Чуна. По правде говоря, указ Императорского Двора расстроили его темп и планы, застиг его врасплох, но даже без военной власти все его планы уже были в силе.

Хорасан находился под сильной охраной: более десяти тысяч баллист под командованием Су Ханьшаня, толстые и тяжелые стены и сотни тысяч солдат армии коалиции. Более того, Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин, Двойные Стены Империи, стояли здесь на страже. Не могло случиться ни одно несчастье. Более того, Бахрам пообещал, что, пока Великий Тан не изменит свое соглашение с армией коалиции, династия Сасанидов и все другие члены армии коалиции всегда будут самыми крепкими союзниками Великого Тана.

Благодаря этому, даже если Ван Чуна там не было, Хорасан был в полной безопасности.

Ван Чун думал о том, что стоит за Императорским Указом. Весь инцидент был слишком ненормальным. Ван Чун должен был выяснить, что происходит.

— Были ли какие-нибудь новости от Короля Суна?

Когда эти мысли промелькнули в его голове, Ван Чун повернулся к Чжан Цюэ.

— Нет. Мы до сих пор не получили от него никаких писем.

Выражение лица Чжан Цюэ было мрачным.

Намек на беспокойство появился на лбу Ван Чуна. Если бы был кто-то, кто понимал причины его фактического понижения в должности и мог дать подробное описание событий, это был бы не кто иной, как Король Сун. Но… Ван Чун понятия не имел, что происходило в столице, пока он управлял Хорасаном.

— Тогда как насчет моего Старшего Дяди, Ван Гэна? — продолжил Ван Чун. Он написал два письма в столицу. Одно предназначалось для Короля Суна, а другое — для его старшего дяди, Ван Гэна.

— Лорд Ван говорит, что он занимается этим вопросом. Когда произошел инцидент, он просто оказался на задании за пределами столицы, поэтому он также не знал, что произошло в тот день. — сказал Чжан Цю, опустив голову еще ниже.

Путешествие между Западными Регионами и столицей заняло очень много времени, но, учитывая важность этого вопроса, Чжан Цюй использовал меньшего, но более быстрого и более агрессивного охотничьего сокола, которого он получил от династии Сасанидов. Однако, в конце концов, он не получил желаемого ответа.

— Ясно!

На этот раз Ван Чун только кивнул и больше ничего не сказал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1217. Бесконечная тьма!**

— Милорд, до Цыси всего несколько сотен ли!

В этот момент знакомый голос всадника Ушана прозвучал в ухе Ван Чуна. Прошло три дня с тех пор, как они покинули Суйе, и они наконец-то должны были добраться до Цыси.

Вся группа испытала огромное количество эмоций. Они отправились в поход из Цыси, и теперь они наконец возвращаются.

Тип тип!

В этот момент можно было услышать звуки летящей птицы, быстро приближающейся к их группе. Умы всех замерли, и они повернули головы, чтобы увидеть, как в небе витает арабский охотничий сокол. Когда он был еще в нескольких десятках футов от земли, он внезапно повернулся и сел на плечо Чжана Цюэ.

— Эта…

Не говоря уже о Сюэ Цяньцзюне и Сюй Кейи, даже Чжан Цюэ был ошеломлен при виде этого охотничьего сокола. Вопреки тому, что они себе представляли, охотничий сокол был не из столицы, а с другой стороны. Единственное место, откуда могло прийти это письмо в такое время — отдаленный Хорасан.

Глаза людей расширились от шока.

Свист!

Пока остальные наблюдали, Чжан Цюэ открыл письмо, но буквально через несколько секунд после прочтения его тело содрогнулось, как будто его ударила молния, а лицо стало бледным и бескровным.

— Ми-Милорд! Это плохо! В Хорасане проблемы!

Чжан Цюэ поднял голову и уставился на Ван Чуна широко раскрытыми глазами. Несмотря на то, что они были знакомы с Чжаном Цюэ очень долго, они никогда не видели такого выражения на его лице.

Ван Чун немедленно взял письмо у Чжана Цюэ и, взглянув на него, тоже стал ужасно бледным.

Письмо было отправлено Су Ханьшанем из Хорасана, и в нем упоминалось несколько вопросов.

Вскоре после того, как Ван Чун покинул Хорасан, эти конфуцианские эксперты среднего возраста быстро взяли под свой контроль Хорасан и начали работать вместе с чиновником по фамилии Вэнь, чтобы выполнить несколько задач.

Во-первых, они обошли Гао Сяньчжи и Фэн Чанцина, чтобы подписать договор с Мутасимом III, таким образом Великий Тан и Αравия заявили, что никогда не будут воевать друг против друга.

Во-вторых, Великий Τан пообещал вернуть семьсот миллионов золотых монет в Аравию, чтобы выразить свою искренность. Взамен Аравия пообещала принять конфуцианскую школу и позволить ей создавать конфуцианские школы в каждом регионе Аравийской Империи и без ограничений распространять конфуцианство.

В-третьих, Великий Тан пообещал вывести свою армию из Хорасана, всех своих солдат и баллисты и больше не участвовать в каких-либо конфликтах между династией Сасанидов и Арабской Империей.

Увидев первое, Ван Чун слегка побледнел. Ηа втором его дыхание стало прерывистым. Прочитав третье, его лицо стало белым, как лист бумаги. Он никогда не думал, что так много всего могло произойти за такой короткий период времени. Аравия была империей, основанной на войне, страной волков и тигров. Мирное сосуществование с Аравией было фантастической мечтой, подобной лазанию по дереву в надежде найти рыбу.

Первым вопросом о заключении мира с Аравией было упустить прекрасную возможность, но Βан Чун мог бы найти способ это исправить.

Βторой вопрос о возврате семи сотен миллионов золотых монет, обращая вспять огромный экономический ущерб, который Ван Чун смог нанести своими упорными победами, был поистине разрушительным, но это было только золото, которое можно было забрать в будущем. Но было также и третье условие: Великий Тан вывел свою армию и все свои баллисты из Хорасана, чтобы никогда не вмешиваться в конфликты между Аравийской Империей и династией Сасанидов, которые действительно нанесли удар. Это вытянуло корни и уничтожило все, ради чего работали Ван Чун и солдаты Тана!

Ван Чун приложил огромные усилия для создания базы в Хорасане, которая могла бы навсегда подавить угрозу Аравии для Центральных Равнин, и теперь казалось, что земля вышла из-под его ног!

Все усилия Ван Чуна теперь прошли прахом!

— В возрасте тридцати лет мои дела ничто иное, как прах, мое путешествие будет составлять восемь тысяч ли, облака и луна — мои спутники1…

Все тело Ван Чуна задрожало, и он почувствовал, как весь мир вращается.

— Предупреждение! Специальное событие! Важное и неожиданное событие появилось в миссии пользователя «Выбор Империи».Миссия еще не завершена, а война между Великим Таном и Аравией еще не окончена. Пользователь оштрафован на 5000 очков Энергии Судьбы! — зазвучал в его голове голос Камня Судьбы.

Звук этого голоса ударил его словно молния.

Фууш!

Зрение Ван Чуна потемнело, и его вырвало кровью.

— Милорд!

Увидев это зрелище, Сюэ Цяньцзюнь, Сюй Кейи, Чэн Саньюань, Чжан Цюэ и кавалерия Ушана сразу же побледнели и в панике бросились ему на помощь.

— Как это может быть?

— Почему это случилось? Было ли все, что мы сделали, даром?

Ван Чун яростно заревел в такой ярости, что потерял сознание.

......

Тьма, бесконечная тьма!

Ван Чуну казалось, что его душа дрейфует в бесконечном холоде и темноте, и ему не к чему привязаться, а бесчисленные мысли проплывают мимо него.

— Ах! Верни мне моего ребенка…

Ван Чун увидел море пламени и в нем женщину, которая, плача, держала тело своего ребенка. Ее окружали бесчисленные разрушенные здания и бесчисленные трупы, упавшие в лужи крови.

— Милорд, мы проиграли! Центральные Равнины были разрушены. Нам больше некуда возвращаться…

Мгновение спустя Ван Чун увидел полуразрушенную вершину горы. Бесчисленные подчиненные сидели вокруг него, кровь текла из их лба, глаз, ушей и носа, реки крови собирались под их доспехами. Отчаяние в их глазах пронзило сердце Ван Чуна.

Реки и озера были разбиты, земля превратилась в пепел. Одна за другой картины бесконечного огня и крови промелькнули в его разуме. Каждая из них вызывала волны боли и страдания в его душе.

— Ах!

В конце концов, когда весь мир раскололся и обрушился, Ван Чун, наконец, не смог сдержать крик, внезапно проснувшись от своего сна. Вокруг него все было тихо, и после того, что казалось секундой и бесчисленными эпохами, Ван Чун услышал тихий голос и плеск воды. Мгновение спустя Ван Чун почувствовал влажность на лбу, как будто кто-то приложил влажное полотенце, и аккуратно вытер ему лоб, щеки и шею.

Движения руки были нежными и дотошными.

— Кто здесь?

Волна прокатилась по его голове. По какой-то причине Ван Чун почувствовал, что владелец этой руки чрезвычайно знаком. Ван Чун попытался открыть глаза и посмотреть, кто это был. Но мгновение спустя его разум был охвачен болью, и он восстановил контроль над своими чувствами.

— Ты очнулся?

Нежный голос, слегка дрожащий, вошел в его ухо. Ван Чун открыл глаза и снова закрыл их, слегка ослепленный светом. Когда он привык к свету, он начал разглядывать знакомую фигуру.

— Цицинь?

Сюй Цицинь кивнула и улыбнулась. Ее лицо было бледным, глаза красными, и она казалась намного худее. Когда Сюй Цицинь посмотрела на Ван Чуна, в ее глазах промелькнул намек на жалость и душевную боль.

— Цицинь, где я?

Ван Чун попытался встать. Его голос был хриплым и звучал крайне слабо.

— Циси!

Сюй Цицинь слегка прижала Ван Чуна, заставив его опуститься вниз.

— Сейчас ты очень слаб и тебе нужно время для отдыха. Пока не стоит передвигаться.

— Циси?

Ван Чун замер, а потом он что-то вспомнил и замолчал. Через некоторое время он спросил:

— Цицинь, как долго я провел без сознания?

Тело Сюй Цицинь задрожало, и ей потребовалось несколько минут, чтобы наконец сказать.

— Ты был без сознания три дня!

Комната немедленно затихла, и Ван Чун застыл как статуя. Он никак не ожидал, что его бессознательное состояние продлится три дня.

Было так тихо, что можно было услышать падение иглы. Сюй Цицинь почувствовала, как болит ее сердце, когда она смотрела на безмолвную фигуру Ван Чуна. Она знала все, и только тот, кто знал, сколько жизней пожертвовал Ван Чун, поймет, что он чувствует.

В течение нескольких дней несколько месяцев битвы свелись на нет, и все жертвы стали бессмысленными. В этот момент никто не мог быть более печальным, чем Ван Чун.

Но Сюй Цицинь ничего не сказала. Она прекрасно понимала, что Ван Чуну нужно не чье-то утешение, а ясная мысль человека.

После того, что казалось вечностью, Ван Чун глубоко вздохнул и пришел в себя.

Увидев бледное лицо Ван Чуна, Сюй Цицинь снова почувствовала приступ боли и бессознательно подняла руку, намереваясь вытереть лицо Ван Чуна. Но прежде чем Сюй Цицинь взяла его за руку, она почувствовала холодное ощущение на руке. Рука Ван Чуна сжала ее тонкое запястье.

— Цицинь, ты похудела! — раздался знакомый голос Ван Чуна, пока Сюй Цицинь оплакивала его.

— Я в порядке!

Сюй Цицинь сделала все возможное, чтобы сохранить спокойный тон. Первоначально она верила, что Ван Чун сначала будет беспокоиться о Хорасане. Неожиданно, однако, Ван Чун спросил о ней. Это послало волну тепла через тело Сюй Цицинь, но она только почувствовала себя еще более пораженной печалью.

Она знала, что чем спокойнее казался Ван Чун, тем больше он был обижен.

— Цицинь, тебе не нужно беспокоиться обо мне!

Ван Чун посмотрел на человека, которого любил, протянул руку и осторожно похлопал по ее изможденным щекам. С того момента, как он отправился из Цыси, он был полностью погружен в войну с Аравией, где на кону были судьбы двух империй. Только теперь Ван Чун внезапно осознал, что он забыл о человеке, стоящем за его спиной.

Действия Ван Чуна застали Сюй Цицинь врасплох. Наконец, больная Сюй Цицинь покраснела и опустила голову.

— Что делаешь?

Когда в комнате царила тишина, внезапный шум снаружи отвлек внимание пары.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Цитата из стихотворения — 满江红. — поэмы династии Сун, часто приписываемой патриотическому генералу династии Сун Юэ Фэю, который боролся за то, чтобы вернуть север от династии чжурчжэней Цзинь, но был в затруднении и в конечном итоге был казнен своими политическими противниками в суд, который поддерживал мир.↩︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1218. Отпуск Гешу Хана!**

— Молодой Маркиз уже отдохнул три дня и три ночи! Мы должны отправляться в путь! — донесся грубый голос, явно желающий проникнуть в комнату Ван Чуна.

— Ублюдки! Лорд Маркиз без сознания, о чем вы все ясно знаете, и все же вы беспокоите его! Позвольте мне сказать вам: я заберу жизнь каждого, кто осмелится прикоснуться к лорду Маркизу!

Снаружи послышался стук. Видимо, Чэнь Бин и Сюй Кейи в возбужденном состоянии вытащили оружие.

— Наглый! Мы Императорские посланники! Как ты смеешь трогать нас!

— Молодой Маркиз только что стал Королем Иностранных Земель! Вы планируете бунтовать?

Снаружи раздался яростный рев, и казалось, и все больше людей вытащили свое оружие. По их голосам Ван Чун узнал, что они являются должностными лицами Бюро Обрядов и их охранниками.

— Ублюдки!

Сюй Кейи и Чэнь Бин были еще более взбешены этим зрелищем. И когда обе стороны оказались в напряженном тупике…

— Стоп!

Из комнаты донесся злой и строгий рев.

Две группы замерли и повернулись к комнате.

Крииик! Дверь открылась, и появился Ван Чун с бледным лицом. Его аура была беспорядочной, и он казался чрезвычайно слабым, но его движения источали необычное достоинство и благородство.

— Милорд!

— Ваше Высочество!

Чэнь Бин и Сюй Кэйи были рады видеть, что Ван Чун не спал, и немедленно убрали свое оружие. Тем временем чиновники в красных одеждах из Бюро Обрядов и их охранники выглядели испуганно. Ведущий чиновник бросил взгляд на своих охранников, и все позади него быстро вложили оружие в ножны.

Репутация человека была как тень дерева. Весть о том, что Ван Чун убил арабского Бога Войны Кутайбу, уже распространилась по всему Великому Тану. Если бы обе стороны действительно начали сражаться, никто бы не смог ему сопротивляться. Вот почему сотрудники Бюро Обрядов проявили сдержанность.

Внезапно, прежде чем высшее должностное лицо успело что-либо сказать, главный охранник нетерпеливо вышел и указал пальцем на Ван Чуна.

— Молодой Маркиз, посмотри, что сделали твои подчиненные…

Но прежде чем он успел закончить говорить, мощная волна энергии сбила его с ног и бросила на землю.

Кланг!

Почти сразу же все остальные охранники побледнели и вытащили оружие, наставив его на Ван Чуна.

— Стоп!

Ведущий чиновник тут же взревел и начал ругать своих людей.

— Вы, ублюдки, как вы смеете действовать без моего приказа!

Чиновник посмотрел на главного охранника, молча проклиная его.

Этот идиот забыл все, что ему говорили. Не раз подчеркивалось, что перед Ван Чуном никто не должен был действовать без приказа. Запугивать его подчиненных, пока он был без сознания, было одной вещью, но, поскольку он теперь очнулся, любой, кто осмелился действовать опрометчиво, искал смерти!

— Ваше Высочество!

Ведущий чиновник из Бюро Обрядов вышел вперед и начал говорить мягким и почтительным тоном.

— Дело не в том, что мы действуем чересчур поспешно, но таков указ Императорского Двора. Мы всего лишь несколько гражданских чиновников, выполняющих приказы. Мы надеемся, что Лорд Маркиз сможет сотрудничать с нами и не доставит нам неприятности.

Чиновник поклонился, выражение его лица было очень уважительным. Весь мир знал о том, что к настоящему времени произошло в Хорасане, и никто не посмел бы спровоцировать Молодого Маркиха в это время и обрушить беду на свою голову.

Ван Чун ничего не сказал, только тихо уставился на чиновника. Его глаза были такими острыми, что казалось, что они проникают в душу чиновника и видят все его секреты. Ведущий чиновник мгновенно покрылся холодным потом, и его лицо стало намного бледнее.

У него было ощущение, что Ван Чун всегда знал, какие уловки они применяли.

Αтмосфера была тихой и тяжелой. Через долгое время он наконец услышал голос Ван Чуна.

— Я понимаю! — небрежно сказал Ван Чун, а затем повернулся и направился обратно в свою комнату.

— Чэнь Бин, Сюй Кейи, начинайте подготовку. Мы скоро отправимся в столицу!

— Да!

Все поклонились, и, услышав эти слова, чиновники вздохнули с облегчением.

Несколько часов спустя, когда все было собрано, Ван Чун сел в коляску. Рядом с ним были слегка больные Сюй Цицинь, Чэнь Бинь и Сюй Кейи, а их конные охранники плотно окружили экипаж.

— Цицинь, ты знаешь, что тебе не нужно следовать за мной, учитывая состояние твоего тела. Более того, эта экскурсия в столицу не будет очень мирной. — посмотрел на Сюй Цицинь Ван Чун.

Ван Чун не ожидал, что Сюй Цицинь будет настаивать на том, чтобы поехать с ним в столицу.

— Я пробыла здесь достаточно долго.

Сюй Цицинь отодвинула занавеску, чтобы в последний раз взглянуть на штаб-квартиру протектората Цыси со слыжными чувствами в глазах. Пока Ван Чун отсутствовал, сражаясь в Τаласе, она осталась присматривать за Цыси, даже не делая полшага из помещения. Ηо теперь все подходило к концу.

— И, кроме того, они уже взяли под контроль протекторат Цыси, и вы больше не временный Генеральный Защитник Цыси. Больше нет никакого смысла в моем пребывании там. Мне пора уходить.

Βан Чун некоторое время молчал, а затем, наконец, кивнул.

— Чжан Цюй, пошли!

Крэк! Β воздухе раздался удар хлыстом, и Чжан Цюй, сидевший впереди, запустил карету. Когда колеса начали вращаться, группа быстро поехала на юго-восток.

— Следуйте за ними!

Почти в то же самое время чиновники из Бюро Обрядов и Золотой Гвардии Императорского Двора стали следовать за ними.

......

Прошло несколько дней.

— Лорд Маркиз, впереди Город Стали!

Эти слова, казалось, имели магический эффект, и весь конвой, включая экипаж, остановился. В вагоне Ван Чун почти неосознанно поднял занавеску и выглянул наружу. Вдали виднелся массивный город, построенный из стали, нависшей над ландшафтом.

Люди входили и выходили, и это казалось живым местом.

Он лично спроектировал город и построил его из пустыни. Это было началом его планов на западе, и теперь он наконец вернулся.

Подошел солдат и спросил:

— Лорд Маркиз, вы хотите пойти посмотреть?

— Не нужно!

Ван Чун опустил занавеску и мысленно вздохнул, и конвой продолжил свой путь.

Три дня спустя группа наконец вошла в Лунси. Пройдет еще десять с лишним дней, пока они не дойдут до столицы.

— Рапорт!

Вскоре после того, как они вошли в Лунси, всадник внезапно подъехал к карете, оставляя за собой след пыли.

— Милорд, впереди группа солдат блокирует дорогу. Кажется, они нас ждут.

— Кто это?! — удивленно сказала Сюй Цицинь, и ее брови сморщились.

Все, что Великий Тан и Аравия подписали мирный договор, армия Тана была выведена из Хорасана, а Ван Чун был вызван в столицу. Сюй Цицинь действительно не могла думать ни о ком, кто мог бы поджидать Ван Чуна.

— Я не знаю. Солдаты не носят никаких доспехов, по которым их можно было бы опознать. — уважительно сказал солдат.

Сюй Цицинь была совершенно сбита с толку. Чэнь Бин и Сюй Кейи враждебными взглядами смотрели вперед.

— Цицинь, подожди меня минутку! — в ушах каждого прозвучал спокойный голос. Ван Чун, который сидел тихо с закрытыми глазами, встал и вышел из кареты.

— Уберите свое оружие. Они не причинят никакого вреда. Это старый друг! — легко сказал Ван Чун, как будто он давно знал, кто эти люди.

Дорога была тихой, по ней дул ветер, пыль слабо отражала солнечный свет.

Одежда Ван Чуна слегка хлопала на ветру, и он спустился с кареты и медленно начал идти вперед. Его шаги были уверенными и неторопливыми, как будто он направлялся на встречу со старым другом.

Чжан Цюй повернулся к Сюй Кейи и другим и с беспокойством сказал:

— Чэнь Бин, Сю Кейи, Милорд не в очень хорошем состоянии. Разве мы не должны пойти с ним, чтобы защитить его?

Сюй Кейи немного подумал, прежде чем наконец сказать:

— В этом нет необходимости!

— Чжан Цюэ, я так же волнуюсь, как и вы, но несмотря ни на что, я всегда буду верить в Лорда Маркиза и его суждения. Если Лорд Маркиз считает, что они не причинят никакого вреда, то это должно быть так.

После минуты удивления Чжан Цюэ замолчал.

Легкие шаги Ван Чуна отозвались эхом на дороге. Когда он повернул, он наконец увидел солдат, упомянутых разведчиком. Всего их было десять человек, все они были одеты в простую одежду из ткани. С первого взгляда они не были похожи на солдат, но алебарды в их руках, вертикальные позы и бессердечное поведение, выкованное в сотнях сражений, указывали на то, что они, без сомнения, солдаты и солдаты самого элитного калибра.

Все эти люди охраняли мужчину средних лет, одетого в серое платье.

Этот человек был одет в плащ и сидел спиной к Ван Чуну. У него было счастливое и довольное поведение. Рядом с ним стоял маленький квадратный стол, на котором находилась изысканная белая фарфоровая бутылка с длинной горловиной. Две белые фарфоровые чашки были поставлены рядом с бутылкой. Мужчина средних лет поднял бутылку, наполнил чашку и сделал глоток.

Его действия были утонченными и уверенными, наполненными благородным воздухом. Это заставило Ван Чуна почувствовать, что это мастер меча в самом расцвете сил.

Это было поистине восхитительное зрелище, и Ван Чун встречал мало людей, которые могли бы с ним сравниться.

— Лорд Ван!

Теплый и мягкий голос раздался над дорогой. Звук шагов наконец-то заставил мужчину средних лет обернуться. Ван Чун ясно видел красивое лицо мужчины, длинную бороду, свисающую с подбородка. По внешнему виду он ничуть не уступал «красавцу войны» Гао Сяньчжи, а по поведению даже превосходил его.

Что еще более важно, у этого человека был высокий нос и глубокие глаза, означающие, что он был Ху. И хотя он сделал все возможное, чтобы обуздать свою ауру, он никуда не мог спрятать огромный океан энергии от глаз Ван Чуна.

Ван Чун не помнил, чтобы когда-либо встречал этого человека раньше, но он узнал его с первого взгляда.

Гешу Хан!

Во всем Лунси был только один человек с такой внешностью и осанкой: Великий Генерал Большой Медведицы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1219. Надежда Великого Тана!**

— Генерал Гешу!

Ван Чун слегка ускорил шаги, уверенно шагая вперед.

Самые знаменитые Великие Генералы Цыси и Лунси наконец встретились.

Ван Чун слышал о Великом Генерале Большой Медведицы бесчисленное количество раз, и он также однажды представлял, как пройдет его первая встреча с Гешу Ханом, но он никак не предполагал, что она пройдет именно так.

Увидев Ван Чуна, Гешу Хан беззаботно улыбнулся и указал на другую сторону стола.

— Лорд Ван, сядь. Я ждал тебя уже несколько дней!

Солдат Большой Медведицы быстро подошел и поставил маленькую табуретку рядом со столом.

После недолгого размышления Ван Чун подошел и сел напротив Гешу Хана.

— Большое спасибо, Милорд!

Ван Чун не действовал ни гордо, ни кротко, и выражение его лица было беззаботным и естественным. Хотя это была их первая встреча, не было никакого чувства отчужденности или незнакомства. Наоборот, они вели себя так, словно были старыми друзьями.

— Лорд Ван, я уже все знаю. Я пришел, чтобы вас проводить!

Гешу Хан посмотрел на юношу и сразу понял. Он редко использовал уважительные обращения, гораздо реже для тех, кто был намного моложе его, тем более, что он и Ван Чун когда-то конфликтовали друг с другом. Но Гешу Хан говорил эти слова с искренностью, которая исходила из глубины его сердца.

Слова «лорд» было достаточно, чтобы показать, какой статус имел Ван Чун в сердце Гешу Хана.

— Милорд слишком вежлив! — спокойно ответил Ван Чун.

— Гешу редко пьет за другого, но, лорд Ван, я предлагаю тебе тост!

Гешу Хан поднял свою чашу с вином, и с восхищением заговорил с Ван Чуном.

После минутного молчания Ван Чун взял вторую чашку со стола, чокнулся с Гешу Ханом и выпил вино.

— Все люди в мире знают о достижениях генерала на западе, и независимо от того, каков был конечный результат этой иностранной экспедиции, генерал поднял престиж Великой Династии Тан и завоевал достоинство его народа. Генерал Ван, вы сделали то, чего Гешу Хан хотел достичь за всю свою жизнь, но до сих пор не смог этого сделать. Я пью за вас второй тост.

Гешу Хан наполнил чашки — свою и Ван Чуна — и снова поднял тост.

Если бы эта сцена на дороге стала известна остальному миру, это, безусловно, привело бы людей в шок.

Это были два Великих Генерала Великого Тана, один известный и уважаемый, а другой — восходящая звезда. Одной их встречи было достаточно, чтобы потрясти мир, не говоря уже о том, что старший и уважаемый Гешу Хан наливал вино для Ван Чуна. Это ошеломило бы и поразило любого, кто знал о противоречивых отношениях между Ван Чуном и Гешу Ханом.

Кланг!

Две белые фарфоровые чашки слегка чокнулись, и Ван Чун и Гешу Хан снова осушили свои чашки.

— Милорд льстит мне!

Только после того, как он выпил свою чашку и поставил ее на стол, Ван Чун наконец заговорил.

— Ван Чун никогда не верил, что он добился каких-то великих достижений. Я только выполнял свой долг как солдат. И это было сделано не усилиями одного Ван Чуна, а усилиями всего Великого Тана. Теперь, когда я упомянул это, Ван Чун должен также поблагодарить Великого Генерала за предоставление трех тысяч солдат Божественной Военной Αрмии. Если бы не помощь Милорда и других генералов, Ван Чуну было бы очень трудно выйти победителем в этой войне. — спокойно сказал Ван Чун.

Его поза была правильной, и в его глазах не было ни тени высокомерия, только уверенность и спокойствие.

Гешу Хан уставился в глаза Ван Чуна, глаза, похожие на безмятежные озера воды, и вздохнул.

— Генерал Ван, Гешу Хан был не прав и неправильно понял, кем вы были в прошлом. Великий Τан и его люди действительно счастливы иметь такого генерала, как вы. Я пью эту чашку, чтобы наказать себя!

Гешу Хан взял свою чашку и быстро осушил ее, со сложным выражением на лице.

Гешу Хан не всегда так относился к Ван Чуну. Во время инцидента с региональными командирами Гешу Хан даже вместе с другими генералами обратился к императору-мудрецу с просьбой казнить Ван Чуна. И когда Ван Чун основал свой феод в Ушане, Гешу Хан был полон враждебности. Ηо Гешу Хан был вынужден признать, что он был опрометчив и мелок: этот юноша действительно имел силу, чтобы преобразовать Великий Тан.

Он не был упрямым и испорченным отродьем, как он думал сначала.

— Увы, Βан Чун, если бы вы родились десятью годами раньше, у нас могло бы не быть этого недоразумения. Мы могли бы даже работать вместе, чтобы напасть на У-Цан и изменить лицо Βеликого Тана. Все было бы возможно. — сентиментально вздохнул Гешу Хан. — Шторм испытывает сильную траву, а огонь — настоящее золото. Было много раз, и можно было увидеть истинный характер человека только после того, как он прошел через множество испытаний.

— Но мы… проиграли. — сказал Ван Чун, и все сразу затихло.

Хотя это было все, что сказал Ван Чун, любой, кто знал, что он испытывал, поймет, что он имел в виду. Даже окружающие солдаты Большой Медведицы стали печальными. После тяжелых битв и бесчисленных жертв, после выживания снова и снова на грани смерти, и достигнутого успеха, все его усилия были превращены в ничто. Любой солдат, который участвовал в ужасной войне, чувствовал бы себя тронутым ситуацией Ван Чуна.

Даже Гешу Хан выглядел довольно печальным.

— Генерал Ван, не нужно винить себя. Правильно или неправильно — сложное дело, и у людей всего мира есть свое мнение. Независимо от того, как в конечном итоге эта война обернулась, я уверен, что люди поймут, что генерал сделал все, что мог. — строго сказал Гешу Хан.

Эти слова были сказаны с необычным весом. В этих словах Гешу Хан представлял людей Великого Тана.

— Большое спасибо, генерал. Личные потери Ван Чуна не важны. По словам генерала, жертвы солдат, погибших в Таласе, не будут напрасными. Я буду благодарен Милорду за их место!

Ван Чун тихо вздохнул, поднял бутылку с вином, наполнил свою чашку и произнес тост за Гешу Хана.

— По правде говоря, дело Хорасана касается не только генерала, но и всех генералов и солдат Великого Тана. Этот генерал, возможно, еще не знает, но Великий Тан сталкивается с кризисами. Лунси, Бэйтин, Ючжоу — эти места могут очень скоро последовать за Хорасаном.

Гешу Хан вздохнул.

Бузз!

Сердце Ван Чуна дрогнуло, он поднял голову и посмотрел на собеседника.

— Великий Генерал, что вы имеете в виду?

— Генерал Ван, вы не знаете, но вчера военные инспекторы из Императорского Двора прибыли в город Большой Медведицы. Каждый уровень, от командира из ста человек до генерала, теперь находится под наблюдением армейского инспектора, и каждый приказ, даже мой, должен пройти через этих инспекторов, прежде чем они смогут добраться до обычных солдат. Я уже получил известие о том, что пятьдесят процентов солдат, находящихся в городе Большой Медведицы, должны быть уволены, и, хотя я решительно доказывал обратное, мне было приказано уволить по меньшей мере тридцать процентов моих солдат в течение двух месяцев!

Гешу Хан горько улыбнулся.

— Чего?

Глубокий шок появился в глазах Ван Чуна.

Армия Большой Медведицы никогда не зависела от количества солдат, но от качества, и Гешу Хан был страстным практиком этого принципа. Несмотря на огромную численность и размер Лунси, у Гешу Хана было всего около двадцати тысяч солдат. Эти двадцать тысяч солдат десятилетиями служили крепким барьером против всей империи У-Цан, и этот подвиг мог совершить только Гешу Хан.

Армии Большой Медведицы всегда не хватало солдат, и если бы ее еще больше сократили, как бы она справилась с огромным количеством тибетской кавалерии? Это было не более чем копание собственной могилы.

— Мало того, я также получил известие о том, что Императорский Двор подписал мирный договор с империей У-Цан. Шесть бюро совместно подписали документ, запрещающий любое нападение на Империю У-Цан со стороны Большой Медведицы без явного указа. Даже если он подвергся нападению, Императорский Двор и военные инспекторы должны одобрить любую крупномасштабную контратаку!

Слова Гешу Хана были похожи на бомбу, взорвавшуюся в сознании Ван Чуна и вызвавшую огромные волны. Он никак не предполагал, что кто-то, имеющий статус Гешу Хана, также будет охвачен этим беспорядком.

— Генерал Ван, мир уже изменился. Это уже не касается только меня, и, хотя сейчас это может показаться незначительным, я беспокоюсь, что это только начало. Я волнуюсь, что Великий Тан вступает в период многих неприятностей.

Гешу Хан посмотрел на Ван Чуна и вздохнул.

— События Хорасана и Большой Медведицы не являются исключением. Восточные и западные турки, Когурё, Наньчжао… Императорский Двор, вероятно, подписал с ними аналогичные договора. Теперь не только вы и я, но и все генералы и солдаты от границ до Императорского Двора, находятся в опасности.

— Но больше всего меня беспокоит Великий Тан. С древних времен никогда не было династии или империи, способной существовать самостоятельно без внушительной военной мощи. Великий Тан наносит вред самому себе!

Ван Чун мрачно уставился на Гешу Хана. Он никак не мог понять, как столько всего произошло за такое короткое время.

— Это беспрецедентный шторм!

Этим одним выражением Гешу Хан описал природу этого кризиса.

— Генерал, будь то я, или Гао Сяньчжи, или лорд Ван Чжунси в столице, или даже заключенный в тюрьму Фуменг Линча, всем генералам, которые помогали в построении этой ослепительной эры истории Тана, уже за сорок, некоторым из них уже за пятьдесят, Прямо сейчас, из всех Великих Генералов Великого Тана, только вам еще не исполнилось двадцати. Я не знаю, как долго продлится шторм, каковы будут его последствия, и я не знаю, сколько людей смогут продержаться. Я только надеюсь, что, несмотря ни на что, вы не разочаруете нас… потому что вы — надежда Великого Тана!

Гешу Хан торжественно произнес эти слова, наделив их всех своими надеждами и амбициями.

Империя походила на лужу стоячей воды, и прошло много лет с тех пор, как ее поверхность была нарушена. Если империя хотела славы, хотела передать свое сияние и культуру или хотела достичь еще большей прославленности, ей нужно было несколько пламенных людей. И не обычного Великого Генерала, подобного ему, а тех, кто наделен огромной силой, настойчивостью и проницательностью. Только такой человек может изменить лицо Великого Тана и стать пламенем для всего мира.

В прошлом Гешу Хан считал, что такого пламени никогда не может быть, потому что ни один обычный человек не мог этого сделать. Те, кто мог достичь уровня его и Гао Сяньчжи, уже считались небесными талантами, и превзойти их уровень было практически невозможно.

Эта мысль оставалась неизменной в течение многих лет… пока он не встретил Ван Чуна!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1220. Сенсационное возвращение в столицу!**

Военный закон Великой Династии гласил, что командиры без приказа не могут покинуть свои базы. Если бы кто-то, как Великий Генерал Большой Медведицы Гешу Хан, совершил такое преступление, он был бы немедленно наказан. Даже выход на официальную дорогу, чтобы поприветствовать Ван Чуна, был огромным риском, поэтому он оделся в повседневную одежду, чтобы поприветствовать Ван Чуна и проводить его.

Гешу Хан видел в Ван Чуне надежду, которой он ни в ком не встречал прежде.

Хууууу! Порывы ветра дули между Гешу Ханом и Ван Чуном, заставляя их одежду хлопать. Все было тихо, они оба смотрели друг другу в глаза. Ван Чун никогда не думал, что Гешу Хан будет ценить его так высоко.

Когда он смотрел в его острые и яркие глаза, бесчисленные мысли пролетали в его голове. Наконец, Ван Чун открыл рот, и его голос был как глоток свежего воздуха для Гешу Хана.

— Темные облака не могут затенять небо навсегда, и даже самая сильная метель в конечном итоге рассеется. Великий Генерал, я не знаю, что произошло в Императорском Дворе, и я не знаю, почему все это произошло. Но я знаю, что независимо от того, насколько велик шторм, наступит день, когда солнце снова засияет над всеми нашими головами.

— То, что ожидает Великий Генерал, я ожидаю, как и все остальные. Этот день наступит, и это не будет так далеко в будущем!

Ван Чун был похож на меч в ножнах, который долгое время выставлялся в павильоне, и, наконец, был обнажен. Его ослепительное сияние могло затмить даже солнце.

Гешу Хан в шоке уставился на сверкающий свет в глазах Ван Чуна. Даже солдаты Большой Медведицы, стоявшие вокруг этого района, чтобы защитить Гешу Хана, были ошеломлены и потрясены духом и осанкой Ван Чуна, обнажившимися в этот момент.

Высочайшие боевые искусства Ван Чуна, невероятные подвиги и удивительное владение искуством войны сделали его известным во всем мире, но его упрямая воля, упорный дух и неугасимая решимость были даже более ослепительными, чем его достижения.

— Хахаха! Хорошо!

Гешу Хан внезапно начал смеяться.

— Генерал Ван, я действительно не судил вас неправильно. После этих ваших слов я больше не жалею. Великому Тану, Центральным Равнинам и всем людям повезло с вами! Гешу Хан запомнит эти ваши слова до конца своей жизни, и я надеюсь, что генерал Ван также не забудет их! Когда вы отправитесь в столицу, независимо от того, с какими неудачами вы можете столкнуться, я надеюсь, что вы никогда не сдадитесь. Пока генерал Ван помнит сегодняшние слова, Гешу Хан и все другие генералы в армии всегда будут рядом, чтобы поддержать генерала Вана!

Кланг!

Чашки снова звякнули в воздухе, из них полилось вино.

Выпив последнюю чашку вина, Гешу Хан отправился со своей десяткой элитных воинов, от души смеясь. Когда он прибыл, он был подавлен и печален, его сердце было полно забот, но теперь он был беззаботным и радостным.

— Великий Генерал, берегите себя!

Ван Чун посмотрел в спину Гешу Хана, а затем на след пыли, оставленный позади него. Наконец, после долгого наблюдения, он развернулся и вернулся к своей карете.

— Ван Чун, это было…

В карете Сюй Цицинь с беспокойством посмотрела на Ван Чуна.

— Старый друг. Он уже ушел.

Сказав это, Ван Чун закрыл глаза и замолчал.

— Хиах!

С треском кнута экипаж снова отправился в путь, и группа снова оказалась на пути в столицу.

Пока группа шла по Шелковому пути к столице, они больше не встречали препятствий. Десять дней спустя, пройдя через крутые горы, они наконец покинули территорию Лунси и прибыли в самую ослепительную столицу Великого Тана.

Бум!

Когда экипаж Ван Чуна прибыл в столицу, за западными воротами собралось море людей. Бесчисленные люди сразу же бросились к западным воротам, услышав новость о его прибытии.

— Он идет, он идет!

— Это Король Иностранных Земель, поторопитесь и смотрите!

— Ван Чун! Ван Чун!

Еще до того, как приблизился экипаж, издалека раздались громовые возгласы. Десятки тысяч простолюдинов с выражением взволнованности и возбуждения бросились к карете Ван Чуна.

— Он вернулся! Молодой Маркиз наконец вернулся! Все, идите и смотрите!

Все с энтузиазмом соперничали друг с другом в попытке добраться до кареты.

Милорд, мы прибыли.

Голос донесся из кареты.

Но из кареты не было слышно ни звука, что резко контрастировало с шумом снаружи.

Ван Чун закрыл глаза, прислонившись спиной к спинке сидения. Даже не нуждаясь в сообщении, он мог по громким возгласам почувствовать, что снаружи наверняка было огромное множество людей.

Но Ван Чун не чувствовал радости по этому поводу. Все знали, что он возвращался победителем из Хорасана, но никто из них не знал, что его продвижение по службе было фиктивным и что он возвращался после понижения в должности. Простые люди никогда не узнают, что происходит в Императорском Дворе, и политику, изложенную в документах. Пока толпа приветствовала их, они совершенно не осознавали, что мир уже изменился.

— Хех…

Ван Чун глубоко и грустно вздохнул.

— Небо прояснится, как только пройдет дождь. Придет день, и министры двора поймут твои намерения. Я уверен, что однажды все это пройдет.

Сюй Цицинь, одетая в белое платье, села рядом с Ван Чуном и тихо утешила его. Когда она увидела опечаленное лицо Ван Чуна, она тоже подсознательно почувствовала себя довольно грустно.

Ван Чун молча кивнул.

Море людей устремилось к экипажу Ван Чуна, но они не могли пересечь стену, созданную армией Императорского Двора.

— Остававйтесь в стороне, все в сторону!

— Все, обратно!

— Передайте мой приказ! Любой, кто осмелится бросить вызов приказу и переступит черту, будет арестован городской гвардией и заключен в тюрьму!

У самого фронта толпы чиновники из Бюро Обрядов, Бюро Доходов, Бюро Персонала, Городской Гвардии и Судебного Двора командовали армией в несколько тысяч солдат, чтобы сдержать толпу, и все они были исключительно осторожны и бдительны. Для них эта обычная карета была занозой в заднице.

Они давным-давно получили приказ от Царя Ци держать Ван Чуна отдельно от простых людей, когда он вернется. Король Ци надеялся минимизировать влияние Ван Чуна в столице и помешать ему использовать свое возвращение, чтобы поднять свой престиж и статус в умах людей. Клан Ван был уже достаточно выдающимся. Он не мог позволить создать еще одного герцога Цзю.

— Какая головная боль! Мы не можем игнорировать приказ короля Ци. Даже если нам придется арестовать каждого простого жителя города, мы не сможем позволить клану Ван найти свой путь!

Пока глвыный чиновник из Бюро Обрядов смотрел, как карета приближается, его глаза мерцали.

Достижения Ван Чуна на западе, были поистине колоссальными, а его престиж среди простых людей был подобен полуденному солнцу. Это сделало открытое противостояние ему крайне неразумным решением. Советники Короля Ци давно придумали план. До тех пор, пока они могли использовать предлог для поддержания общественного порядка и предотвращения растаптывания в толпе, они могли справедливо и открыто «защищать» отряд Ван Чуна, в то же время тонко сводя к минимуму последствия его возвращения. После этого они могли разжечь слухи о том, что Ван Чун был тщеславен из-за своих достижений и попросил армию не дать толпе приблизиться.

Распространяя эти слухи, они могли опорочить образ и достижения Ван Чуна. Что касается правды, то как обычные простолюдины могут ее узнать?

Чиновник из Бюро Обрядов указал на двух экспертов из городской гвардии и приказал:

— Вы двое, слушайте! Возьмите несколько человек, чтобы плотно охранять карету. Помните, несмотря ни на что, не позволяйте Ван Чуну выйти из кареты.

Эти эксперты были помещены в городскую гвардию королем Ци, и они были и лояльными, и надежными.

— Да!

— Ребята, следуйте за мной!

Два специалиста городской гвардии взмахнули руками, сели на лошадей и поехали вперед.

......

— Лорд Маркиз, это люди из городской гвардии!

Пока Ван Чун сидел в карете, голос Сюй Кейи донесся снаружи.

— Все жители столицы очень ждали возвращения Лорда Маркиза, и слишком многие пришли приветствовать его. Люди из городской гвардии обеспокоены тем, что может произойти давка, и надеются, что Лорд Маркиз сможет войти в город как можно быстрее, чтобы избежать какого-либо хаоса.

Ван Чун продолжал сидеть, прислонившись к спинке сидения, выражение его лица не изменилось, и он тихо хмыкнул. Сюй Цицинь, с другой стороны, сразу нахмурилась.

— Я не думала, что они будут такими нетерпеливыми.

Сюй Цицинь тихо вздохнула. Как человек, который слишком долго жил в столице и находился под ее влиянием, она знала все методы нанесения удара в спину и коварные уловки Императорского Двора, как тыльную сторону своей ладони. Просто взглянув на ситуацию, она смогла понять, что происходит.

— Им действительно удалось найти хорошее оправдание!

Сюй Цицинь редко приходила в ярость, но сейчас она не могла не стать яростной. Они вдвоем рисковали своей жизнью ради империи, но, когда они вернулись в столицу, именно так люди в Императорском Дворе решили обращаться с ними.

— Пусть они делают, как им угодно!

Ван Чун схватил Сюй Цицинь за ладонь и мягко успокоил:

— Струйка дыма не может закрыть солнце, а рука богомола не может изменить вселенную. Главные события истории и мира — это не то, что один, два или даже несколько из них могут изменить. Неважно, кто они или что планируют, они никогда не добьются успеха.

Тепло чужой руки и яркие глаза заставили Сюй Цицинь остановиться. Ее эмоции сразу улеглись, лицо покраснело, и она тихо хмыкнула.

По мере продвижения экипажа аплодисменты становились все громче и громче, заставляя весь мир дрожать.

Между тем окно вагона оставалось закрытым. Ван Чун выслушал его собственный совет и не появился, что позволило надзирателю из Бюро Обрядов вздохнуть с облегчением.

Учитывая нынешнюю репутацию Ван Чуна, если бы он хотел использовать это триумфальное возвращение, чтобы завоевать сердца людей, ему просто нужно было бы показать свое лицо, чтобы немедленно достичь максимального эффекта. Это было то, чего они и Король Ци боялись больше всего. Но до тех пор, пока Ван Чун не покинул свою карету, влияние этого события было бы минимальным.

«Несмотря на это, кажется, что мы преуспели! Клан Ван не сможет использовать этот вопрос для повышения своего престижа», — подумал чиновник из Бюро Обрядов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1221. Духовное наследие!**

Чиновник из Бюро Обрядов отдыхал, толпа становилась все более и более возбужденной. Посреди переполненной толпы мужчина поднял ребенка на плечо.

— Смотри! Сын, это тот человек, которому нужно подражать. Когда ты вырастешь, ты должен стать таким же героем.

Отец взволнованно посмотрел на далекую карету.

— Папа, папа, я вижу ее, я вижу ее!

Мальчик трех или четырех лет говорил по-детски, взволнованно наблюдая с плеч отца.

Спокойный Ван Чун с закрытыми глазами услышал детский голос. Его сердце застучало, и на его лице появился намек на эмоции.

— Оставайтесь в стороне! Все, отступите!

Возможно, потому что они были слишком взволнованы, пара отец-сын продолжала идти вперед вместе с толпой, не замечая, что они давят на осторожных солдат.

В одно мгновение солдат повернулся с диким выражением лица и силой оттолкнул толпу, среди которых были отец и сын.

Отец отшатнулся назад, в результате чего его сын с визгом упал с его плеч.

Как раз, когда ребенок собирался упасть на землю, бум! Величественный поток энергии вырвался вперед, чтобы поймать мальчика.

Бузз!

Все это произошло очень внезапно, и когда все повернулись, чтобы увидеть, откуда взялась эта энергия, они замолчали. Даже солдаты по периметру, которые отталкивали толпу, пришли в дрожь.

— Дерьмо!

Чиновники из бюро обрядов сразу побледнели.

Все они внезапно почувствовали крайне плохое предчувствие.

— Торопитесь!

Надзирающий чиновник лихорадочно взревел, как зверь, и окружающие его городские эксперты немедленно бросились к источнику беспорядков.

Но хотя они и отреагировали быстро, вопрос уже развивался в худшем из возможных путей.

Взрыв!

На глазах у бесчисленного количества людей, деревянные двери этого простого и неукрашенного экипажа внезапно распахнулись, и появилась молодая и стройная фигура.

Территория вокруг городских ворот стала мертвенно тихой.

— Король Иностранных Земель! Это Король Иностранных Земель! — человек внезапно выкрикнул из середины густой толпы, а затем городские ворота практически взорвались приветственными голосами, громче, чем они были в любое время в прошлом. Для многих простых людей столицы это был первый раз, когда они увидели Ван Чуна.

Стройная фигура, стоящая у дверей кареты, казалась в их глазах выше горы и ослепительнее солнца. В тот момент Ван Чун был самым ярким существованием во всем мире.

— Все кончено!

Чиновник почувствовал, как его сердце похолодело и замерло, как камень, когда он увидел Ван Чуна. Он никак не ожидал, что как раз тогда, когда Ван Чун собирался пройти через ворота, в последний момент они потерпят неудачу: стая идиотов из городской гвардии и отец и сын разрушили их планы.

Тыгыдык! Тропа пыли поднималась над дорогой, и несколько экспертов городской гвардии выехали и преградили путь Ван Чуну.

— Милорд…

Как раз, когда они собирались говорить и попытаться остановить Ван Чуна, тот посмотрел на них, заставив их вздрогнуть и мгновенно заткнуться.

Обязанностью городской гвардии было поддерживать порядок и безопасность в столице. Люди всех профессий и типов собрались в столице, и гвардейцы видели множество высокопоставленных чиновников и знатных сановников. Однако ни у одного из них не было таких глаз, как у Ван Чуна. Одного его взгляда было достаточно, чтобы лишить их дара речи.

— Уходите!

В их ушах зазвучал безразличный голос, не громкий и не тихий. Они инстинктивно хотели возразить, но прежде чем они смогли что-то сказать, эти эксперты городской гвардии внезапно почувствовали, что потеряли контроль над своими телами, которые, казалось бы, сами отступали.

— Да! Милорд!

Они услышали знакомые голоса, и, к удивлению экспертов городской гвардии, они поняли, что это их собственные голоса. Эти голоса были наполнены уважением, гораздо большим уважением, с которым они даже относились к своим начальникам. На мгновение все эксперты городской гвардии были ошеломлены.

Как… какое пугающее давление!

Эксперты городской гвардии покрылись холодным потом, даже их спины стали мокрыми. Они так долго служили в городской гвардии, но никогда не встречали никого с таким глубоким величием. Внезапно они почувствовали себя газелью, которая столкнулась со львом. Прежде чем они успели подумать, их тела приняли инстинктивные контрмеры, чтобы сохранить свою жизнь.

Ван Чун проигнорировал их, и вышел из кареты к отцу и сыну.

Бззз! В мгновение ока падающий мальчик попал в объятия Ван Чуна. Вдалеке отец поднялся с земли, и когда он увидел, что произошло, он не только не заволновался, но и обрадовался.

— Чудесно!

Он никак не предполагал, что случайное падение приведет к тому, что его сын встретится с величайшей легендой империи.

Толпа была в шуме, бесчисленные люди напрягали свои шеи, чтобы взглянуть на Короля Иностранных Земель и ребенка в его руках.

Ван Чун не обращал внимания на все это, его взгляд был полностью сосредоточен на мальчике трех или четырех лет. Мальчик не испугался, и уставился на Ван Чуна с широко раскрытыми глазами с любопытством.

— Это тебе!

Ван Чун достал небольшой кинжал и вложил его в руку мальчика.

— Независимо от того, понимаешь ли ты, помни: в любое время никогда не отказывайся от своих идеалов, никогда не теряй надежду!

Ван Чун вернул мальчика своему отцу, затем быстро развернулся и сел в свою карету. Румбл! Карета снова начала двигаться и вскоре прошла через ворота. За этим море людей, казалось, пробудилось ото сна и начало громко его приветствовать.

— Король Иностранных Земель!

— Король Иностранных Земель!

— Король Иностранных Земель!

Толпа кричала изо всех сил, подбадривая громче, чем когда-либо прежде. Даже стены столицы, казалось, дрожали от приветствий. Толпы людей, пришедшие поприветствовать Ван Чуна, достигли зенита своих эмоций. Ничто так не отражало их настроение, как сцена, которую они наблюдали всего несколько минут назад.

Величайший герой империи, легендарный бог войны, победивший более миллиона арабских солдат вместе со слабым и хрупким дитем Великого Тана. Этот образ глубоко проник в их умы, чтобы запомнить его на долгие годы.

Это зрелище и оглушительные возгласы заставили всех чиновников Бюро Обрядов скверно скривиться.

В криках толпы, Ван Чун, Сюй Кейи, Чэнь Бин и другие прошли через ворота и вошли в столицу, которая была намного тише. В нескольких сотнях метров вдоль дороги припарковалось много экипажей. Многие фигуры стояли перед этими каретами, очевидно, очень долго ожидая.

Возможно, не каждая из этих фигур обладала мощным совершенствованием, но все они без исключения источали сильный аромат власти. Некоторые из них источали даже больший авторитет, чем Ван Чун. Только влиятельные гражданские и военные чиновники Великой Империи Тан могли обладать такой интенсивной аурой.

Румбл! Карета остановилась в нескольких десятках шагов от собравшихся чиновников.

— Лорд Маркиз, мы не можем ехать дальше.

Голос Чжан Цюэ прозвучал снаружи, слегка дрожа, и он проглотил слюну. Чжан Цюэ следовал за Ван Чуном в походах и пережил много испытаний и невзгод, но даже он не мог не побледнеть при виде этих фигур, намек на напряжение усиливался в его голосе.

Впереди раздался глубокий, энергичный и пожилой голос.

— Молодой Маркиз, этот старик долго ждал!

Брови Ван Чуна слегка сморщились, но он быстро расслабился. Он повернулся к Сюй Цицинь и мягко сказал:

— Цицинь, я пойду и встречусь с ними. Ты должна сначала вернуться в резиденцию.

— М-м.

Сюй Цицинь посмотрела вперед и кивнула с понимающим выражением лица. На этот раз возвращение Ван Чуна в столицу мобилизовало различные группировки. За одну ночь все жертвы, принесенные на передовой, были сведены на нет. Ван Чуну нужны были объяснения и ответ.

В тот момент, когда их экипаж прибыл в столицу, разразился невидимый шторм, который наверняка потряс всю империю. Ван Чун велел ей уйти, потому что он не хотел

тянуть ее вниз. Что касается Сюй Цицинь, то она знала, что у Ван Чуна было много вещей, которые требовали его внимания, и она не хотела, чтобы Ван Чуна утащили из-за нее.

— Иди. Когда придет время, я приду и найду тебя.

Криииак!

Мягкий звук открывающихся дверей кареты казался особенно громким и резким. Ван Чун вышел из кареты и быстро ступил на землю. На улице было тихо, и когда Ван Чун повернул голову, он сразу увидел, что находится перед его каретой. Там были припаркованы сотни экипажей, перекрывая дорогу, и все они были украшены знаками выдающихся кланов столицы.

Перед этими экипажами стояли бесчисленные фигуры. Некоторые были белоголовыми и старыми, в то время как другие были молоды и сильны. Некоторые были одеты в официальные одежды и имели строгие и величественные ауры, в то время как другие были одеты в повседневную одежду и имели беззаботное и естественное поведение. Некоторые из них смотрели на Ван Чуна с сияющими лицами, освежающими, как весенний ветер, в то время как другие имели холодные усмешки и коварные выражения лица.

Эти городские ворота собрали бесчисленных знатных сановников и высокопоставленных чиновников. Возвращение Ван Чуна в столицу привело сюда всех этих людей, у каждого из которых был свой мотив.

Ван Чун немедленно все это принял, и его глаза на секунду вспыхнули, прежде чем он вернулся к нормальной жизни.

— Хахаха, Ван Чун, мой мальчик, этот старик ждал некоторое время!

Пока Ван Чун размышлял, перед толпой раздался сердечный смех, и пожилая фигура быстро подошла к Ван Чуну.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1222. Чиновники собираются на улицах!**

— Старый предок, подождите минутку. Ваше тело не такое, как прежде. Позвольте нам поддержать вас!

Старик только начал двигаться, и выбежали двое молодых людей с покрытыми потом лицами. Они хотели поддержать старика, но тот их быстро оттолкнул.

— Хахаха, кого это волнует, если мое тело не то, что было раньше? Сегодня герой моего Великого Тана возвращается с победой! Даже если бы этот старик был инвалидом в обеих ногах, я все равно ждал бы его возвращения!

Старик от души смеялся, как ребенок, и его борода дрожала.

Сердце Ван Чуна стало горячим, когда он увидел эту фигуру, и толстый слой льда на нем сразу же растаял. Он поспешно подошел, чтобы поприветствовать старика.

— Достопочтенный старший Дуань, младший не заслуживает таких слов от вас. Позвольте мне поддержать старшего.

Ван Чун подошел и быстро взял старика под руку. Немногие люди столь чрезвычайно преклонного возраста могли заслужить такое уважение со стороны Ван Чуна, и это был не кто иной, как страстный, беспристрастный и неподкупный Императорский Цензор Дуань Цао.

После того, как Ван Чун вернулся победителем после войны на юго-западе, многие пытались напасть на Ван Чуна и осудить его, потому что у него не было никакой официальной позиции в армии. Лидером этой фракции был Дуань Цянь клана Дуань. В то время никто не ожидал, что пожилой Императорский Цензор Дуань Цао клана Дуань лично явится и поставит праведность выше семьи, дав Дуань Цяню пощечину. Таким образом, он сгладил путь Ван Чуна к тому, чтобы в итоге получить титул Юного Маркиза.

У каждого было свое мнение о правильном и неправильном, прямом и кривом. Для досточтимого императорского цензора, правильное было правильно, а неправильное — неправильно. Даже если это был член его собственного клана, который сделал ошибку, он не проявил бы жалости. Это была одна из причин, по которой Ван Чун так глубоко восхищался и уважал его.

Ван Чун не ожидал, что Императорский Цензор Дуань Цао выйдет, чтобы поприветствовать его у городских ворот.

— Хахаха, Ван Чун, дитя, это дискриминация. У этого старика столько же лет, сколько у старика Дуаня. Давай, поддержи меня тоже.

Другой пожилой голос донесся сзади, и Ван Чун повернул голову, чтобы увидеть, что к нему шагает пожилой седовласый мужчина.

— Достопочтенный старший Дэн!

Ван Чун широко улыбнулся, и сделал еще один шаг вперед, чтобы помочь одновременно и Императорскому Цензору Дуань Цао, и Императорскому Цензору Дэн Чану.

Дэн Чан и Дуань Цао оба были очень старыми, и оба они были старыми чиновниками, которые служили предыдущему Императору. Они потратили всю свою жизнь, будучи честными и откровенными, благодаря чему заслужили невероятный престиж при дворе, и они также оказали большую помощь Ван Чуну.

У Ван Чуна было глубокое уважение к этой паре.

Когда два старых Императорских Цензора поставили Ван Чуна в довольно неловкую ситуацию, раздался голос сзади.

— Вы, двое стариков, оба такие пожилые, и все же вы создаете много проблем для этого юного младшего. В этой западной кампании ребенок едва не умер на линии фронта. Как вы можете причинить ему столько неприятностей? Старый Императорский Цензор Лу Цзи посмотрел на эту пару и покачал головой.

Всего за несколько минут в этом месте собрались три выдающихся и почтенных Императорских Цензора Великой Империи Тан. Только когда они увидели Императорского Цензора Лу Цзи, Дуань Цао и Дэн Чан отложили свои улыбки и стали серьезными.

— Ван Чун, мы, старики, просто дразнили тебя. В битве при Таласе мы не разочаровались в смелости и престиже Великого Тана. Что бы ни думали о тебе другие, старый Дуань Цао будет помнить тебя! Поскольку мой Великий Тан имеет такого ребенка, как ты, это наполняет этих стариков гордостью. Если появится еще какой-нибудь негодяй или младший, который осмелится спровоцировать тебя или выступить против тебя, Дуань Цао его изгонит! — строго сказал Дуань Цао. Хотя он произносил эти слова Ван Чуну, когда он говорил, он злобно глядел на толпу чиновников позади себя.

— Именно! — Дэн Чан энергично кивнул. — Заслуги будут вознаграждены, а ошибки будут наказаны. Великий Тан никогда не забудет тех, кто оказал услугу людям и стране. Независимо от того, что другие думают о тебе, я, Дэн Чан, придерживаюсь той же точки зрения, что и Старик Дуань, и всегда буду тебя поддерживать. Молодой человек, никогда не унывай!

Когда старый императорский цензор сказал эти слова, он яростно похлопал Ван Чуна по плечу.

— Ха-ха, ты можешь считать, что эти слова сказал и я!

Императорский цензор Лу Цзи погладил бороду и улыбнулся.

Ван Чун был глубоко тронут, глядя на этих седовласых стариков. Теперь он понял, почему эти трое появились.

— Досточтимые старшие, спасибо! — искренне сказал Ван Чун. — Ван Чун не верит, что он оказал какую-то большую услугу, но Ван Чун навсегда запомнит слова, сказанные сегодня досточтимыми пожилыми людьми. Несмотря ни на что, я никогда не буду разочарован, никогда не потеряю надежды.

— Ха-ха, хорошо! Этих слов от тебя достаточно! Они стоили того, чтобы мы, трое стариков, опозорились у городских ворот, выставив напоказ наш век!

Трое императорских цензоров погладили свои бороды с облегченными выражениями на лицах.

В царствование предыдущего Императора эти три почтенных императорских цензора были известны во всей империи как честные, бесстрашные и праведные! В эту бурную эпоху все трое оставались такими же, используя свои собственные тела, чтобы поддерживать небо и поднимать настроение Великого Тана. Их влияние чувствовалось даже сейчас.

Почти никто в мире не мог удовлетворить суровые глаза этого трио, ни в прошлую эпоху, ни в эту. В настоящее время… таковым был только Ван Чун!

Именно из-за этого эти трое не могли позволить кому-либо нанести ущерб Ван Чуну.

Они появились здесь и разыграли эту сцену перед толпой, несмотря на свой преклонный возраст, чтобы защитить Ван Чуна.

Слова этих трех престарелых императорских цензоров заставили многих людей побледнеть и поморщиться.

Вдруг ясный и яркий голос захватил всеобщее внимание.

— Достопочтенные Императорские цензоры, хотя я не возражаю против того, чтобы вы занимали так много времени у Молодого Маркиза, пожалуйста, посмотрите назад. Молодой Маркиз наконец вернулся победителем, и почти все высокопоставленные чиновники и знатные сановники вышли, чтобы приветствовать его. Вы не позволите им даже выразить свое уважение?

Ван Чун оглянулся и увидел, что это был ученый и утонченный старик, одетый в лазурную мантию. Он держал кисть в одной руке и лист бумаги в другой. Когда он вышел из толпы, он использовал свою тонкую кисть, чтобы писать на бумаге.

Этот старик был не так стар, как Дуань Цао, Дэн Чан или Лу Цзи, но ему было, по крайней мере, за семьдесят. Ван Чун не думал, что он когда-либо встречал его раньше, но его одежда, повадки и кисть и бумага, которые он держал, заставили Ван Чуна думать только об одном человеке.

Великий Писец Ян Вэньчжан!

Клан Ян отвечал за написание книг по истории в течение нескольких поколений, и независимо от того, как изменилась эпоха, они сохраняли одну и ту же позицию. Клан Ян редко рождал каких-либо крупных чиновников, но на пост Великого Писца редко можно было найти более квалифицированного кандидата, чем из клана Ян. Именно по этой причине, после создания новой династии, новый государь посетит клан Ян, чтобы выбрать себе Великого Писца.

— Маленький Ян, даже если мы займём его весь день, что ты будешь с этим делать?

Могучий Великий Писец Ян Вэньчжан держал в руках не оружие, а кисть, но все чиновники смотрели на него с некоторым опасением. В конце концов, ученому не нужно было использовать меч, чтобы убивать. Однако для Дуань Цао, Дэн Чана и Лу Цзи он был просто «Маленьким Яном». Но, несмотря на то, что они это сказали, они все же отступили в сторону.

Они завершили свою миссию, поэтому не было необходимости сдерживать толпу.

— Молодой Маркиз!

Ян Вэньчжан вышел вперед, и с блестящими глазами посмотрел на Ван Чуна.

— Хотя этот старик всегда был против войны, на этот раз вы действительно оказали огромную услугу. Будьте спокойны. Я запишу ваши дела в летописях, чтобы они могли быть переданы будущим поколениям!

Крики удивления пришли из толпы. Получить похвалу Великого Писца и быть записанным в анналы истории — это то, о чем мечтали бесчисленные министры и генералы всю свою жизнь. Одни только эти слова означали, что все жертвы, принесенные Ван Чуном в западной экспедиции, не был напрасными.

— Сэр Ян, есть одна вещь, в которой вы, возможно, ошиблись!

Ван Чун посмотрел на Янь Вэньчжана и сказал нечто совершенно неожиданное.

— Ван Чун шел в далекий Талас, сражался с арабами, продвигался в Хорасан и угрожал арабской столице Багдаду не для того, чтобы оставить доброе имя в учебниках истории.

Бузз!

Великий Писец был ошеломлен этими словами, и все стали неподвижно. Даже Дуань Цао, Дэн Чан и Лу Цзи были удивлены. Что касается огромной толпы чиновников, генералов и дворян, то все они потеряли дар речи.

Даже самый грозный полководец не мог противостоять рту ученого. Помимо славы и долга, генерал на грани смерти в надежде оставить свое имя в учебниках истории, которым будут восхищаться грядущие поколения. Это превышало любую другую заслугу, которую они могли бы достичь.

Великий писец имел уникальный статус и был уважаем как официальными лицами, так и генералами именно благодаря этому. Но перед столь многими важными вопросами Ван Чун заявил, что ему все равно то ошеломило каждого.

— Молодой Маркиз, прости этого старика за вопрос, но чего хочет Молодой Маркиз? -сказал Ян Вэньчжан с любопытством в глазах.

— Чтобы приложить все усилия, и жить без сожалений!

Ван Чун сказал эти восемь слов, как будто они ничего не весили.

Ян Вэньчжан был ошеломлен, его брови слегка сморщились, в его глазах появилось задумчивое выражение. Простые слова Ван Чуна заставили толпу задуматься, и даже Дэн Чан и другие цензоры выглядели задумчивыми.

Ван Чун больше ничего не сказал. Только он знал о своих устремлениях, и ни ослепительные записи в учебниках истории, ни высокие официальные должности не были тем, чего он желал. Он прекрасно знал, с какой опасностью столкнется мир. Как человек, который был заново рожден, все, что нужно было Ван Чуну-это сделать все возможное и никогда не сдаваться.

Так было всегда, будь то война в Наньчжао или битва при Таласе.

Ван Чун понятия не имел, каким будет конечный результат. Он знал только, что до последнего момента он никогда не сдастся, и он никогда не оставит после себя никаких сожалений.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1223. Подводное течение у городских ворот!**

— Хорошая поговорка! Дитя клана Ван, этот старик недооценил тебя!

Ян Вэньчжан посмотрел на юношу, и его глаза засверкали.

— Если вы действительно можете совершать это, стоя над человеческими делами и презирая честь и славу, то этот старик действительно восхищается вами!

Ван Чун только улыбнулся. Были некоторые вещи, которые он не желал объяснять, да и не было необходимости.

— Ха-ха, что вы все стоите вокруг? Молодой Маркиз наконец вернулся, первый король Великой Династии Тан с другой фамилией. Не позволяйте этим Императорским Цензорам и Великому Писцу монополизировать его! Ну-ка, примите мой подарок! — кто-то закричал в толпе, пока Великий Писец разговаривал с Ван Чуном, и люди сразу же начали подтягиваться.

Первым появился генерал-маяк Цзян Юньран.

— Молодой Маркиз, я кое-что приготовил. В битве при Хорасане Лорд Маркиз значительно поднял престиж нашей Великой Династии Тан. Я не знал, что вам подарить, поэтому я попросил людей из моего клана доставить несколько местных продуктов. Я надеюсь, что Лорду Маркизу они понравятся!

Во время битвы за Талас вопрос о том, отправлять ли подкрепление Ван Чуну или нет, подвергся ожесточенным спорам в Императорском Дворе. Цзян Юньран был военным и одним из его самых стойких сторонников. Никто не был счастливее, чем он, когда увидел возвращение Ван Чуна.

— Ха-ха, Молодой Маркиз, помощник военного министра Цао Цяньцзун. Этого скудного подарка вряд ли достаточно, но я надеюсь, что Лорд Маркиз примет его!

Цао Цяньцзун вышел вперед с ликующим выражением лица. Видя этих двоих людей, многие начали окружать Ван Чуна и предлагать свои подарки.

— Молодой Маркиз, из клана Вэй столицы. Однажды мы послали солдат, чтобы помочь Милорду в кампании Наньчжао, и теперь мы специально подготовили подарок для вас!

— Столичный клан Чжан пришел, чтобы предложить свою визитную карточку и большой подарок, в ознаменование триумфального возвращения Милорда!

— Резиденция Герцога Као послала меня, чтобы доставить большой подарок, дабы отпраздновать повышение Милорда!

— Резиденция Герцога Го предлагает подарок!

— Резиденция герцога Таня предлагает подарок!

— Король Де предлагает подарок, чтобы поздравить Молодого Маркиза с победой!

— Резиденция короля Шоу предлагает подарок, чтобы поздравить Молодого Маркиза с победой!

— Заместитель госсекретаря Фан Мин отдает дань уважения Молодому Маркизу и предлагает подарок!

— Серебристо-лазурный светлый министр Вэй Уцзинь поздравляет Молодого Маркиза с победой и предлагает подарок!

— Главный помощник наследного принца Хуан Бивэй предлагает поздравительный подарок!

Бесчисленные голоса прозвучали в ухе Ван Чуна. Его возвращение встревожило бесчисленное количество людей в столице, и любой, кто хоть немного уважал репутацию, послал своего представителя, пришел даже главный помощник наследного принца. Место наполнилось шумом и криками.

— Младший опекун наследного принца Ван Чжунси предлагает поздравительный подарок! — из толпы донесся сильный и громкий голос, явно звучащий в ушах каждого.

Эти слова сразу же заставили толпу стать намного тише. Даже Ван Чун был ошеломлен, глядя в направлении голоса.

У младшего опекуна наследного принца Ван Чжунси было другое, еще более выдающееся звание: Бог Великой Танской войны! Десять с лишним лет назад никто в Великом Тане не был более известен, и никто больше не запугивал окружающие страны. Ван Чун никак не ожидал, что Ван Чжунси, которого он никогда не встречал, отправит кого-то, чтобы предложить ему подарок по возвращении.

Тихая толпа повернулась, чтобы посмотреть на говорящего, человека в лазурной мантии, настолько неприметного, что почти никто не заметил его в толпе. Но прямая фигура, решительные глаза и бесстрашное поведение показывали явное влияние его хозяина.

— Большое спасибо!

Ван Чун раздвинул толпу, подошел и взял подарок.

— Пожалуйста, скажите лорду Вану, что я получил его подарок, и что в будущем Ван Чун придет, чтобы лично поблагодарить его!

— Лорду Маркизу не нужно быть вежливым. Мой господин сказал, что Лорд Маркиз сделал то, что он никогда не мог сделать, и он полон уважения к лорду Маркизу. В будущем Лорд Маркиз станет истинным Богом Войны Великого Тана.

Каждый служит чиновником Императорского Двора, и пока мы работаем над

укреплением Центральных Равнин, встречаться или не встречаться, благодарить или не благодарить, какое это имеет значение?

Слуга говорил громко, и Ван Чун не мог не почувствовать уважения к этим словам. Хотя он до сих пор не встречал легендарного эксперта Великого Тана, из этих слов можно было понять, каким человеком был Бог Войны Великого Тана.

— Его Высочество король Ци предлагает подарок, чтобы поздравить Молодого Маркиза с победой! — еще один громкий голос нарушил тишину, и все обернулись. На этот раз имя Король Ци создало жуткую атмосферу в толпе.

Король Ци был естественным врагом короля Суна и клана Ван, и обе стороны обменивались бесчисленными ударами в Императорском Дворе. В этой борьбе не было видно ни одного оружия, но оно было намного опаснее любого меча или сабли. Никто не ожидал, что даже Король Ци отправит кого-то приветствовать Ван Чуна.

Единственным человеком, который оставался невозмутимым и собранным в это время, был Ван Чун.

С тех пор, как де-факто он был понижен в должности по императорскому указу и узнал, что Великий Тан отозвал всех своих солдат и сделал его усилия в Цыси бессмысленными, Ван Чун чувствовал, что никакие новости не могут его поколебать. Он был уже мысленно готов справиться с любой ситуацией.

Ван Чун спокойно повернулся к голосу.

Шух-шух!

Нежная и сдержанная фигура пробиралась сквозь толпу.

— Молодой Маркиз, поздравляю. Весь мир знает о ваших невероятных поступках в этой западной экспедиции. Когда вы прибыли в столицу, каждый министр и генерал узнал об этом и послал кого-то поздравить и поприветствовать вас. Молодой Маркиз полон духа и энергии и даже получил титул короля! Поистине, это вопрос, достойный поздравлений.

Большинство присутствующих никогда раньше не видели этого мелкого чиновника. Перед лицом стольких важных чиновников этот мелкий чиновник был не только не напуган, но его поведение могло соответствовать чьему-либо еще, а на его лбу был намек на безумие.

Но его слова были действительно удивительными. Никто не ожидал, что Король Ци будет таким добрым и теплым.

— Если тебе есть что сказать еще, скажи это сейчас! — спокойно сказал Ван Чун.

— Хехехе!

Чиновник внезапно странно рассмеялся, наклонился и заговорил странным тоном.

— Как и следовало ожидать, я не могу скрыть это от Милорда. Его Высочество Король Ци также поручил еще одно послание этому скромному. Его Высочество говорит, что ни один человек не может провести благословенную тысячу дней, и ни один цветок не может провести сто дней в красном цвете. Чем выше поднимаешься… тем тяжелее падаешь!

Незначительный чиновник медленно поднял голову и странно улыбнулся Ван Чуну.

— Как смело!

Все остальные сразу же поморщились.

Ван Чун оказал большую услугу в этой западной кампании, и он был в центре внимания по возвращении в столицу. Даже те, кто обычно имел возражения против Ван Чуна, как Ян Вэньчжан, были несколько более сдержанными. Но мелкий чиновник полагался на поддержку короля Ци, чтобы угрожать и запугивать Ван Чуна.

— Ахахахаха!

Незначительный чиновник слушал окружающие упреки, и он не только не сдерживал себя, он начал смеяться.

Это был именно тот эффект, которого король Ци хотел добиться, приказав ему произнести это послание перед столь многими чиновниками и генералами. Независимо от того, насколько знаменитым был Ван Чун, его падение в конце концов наступит. Короче говоря, король Ци не дал бы Ван Чуну и клану Ван наслаждаться лаврами. Все были встревожены и злы.

Один из них был императорским Принцем Великой династии Тан, а другой был недавно названным Королем Иностранных Земель. Также нужно было учитывать, что Ван Чун был лишен своей военной власти и переведен обратно вглубь, поэтому он был в ярости. Все они были обеспокоены тем, что Ван Чун не сможет сдержаться и разразиться боевыми действиями против короля Ци.

— Тогда, пожалуйста, поблагодарите короля Ци от моего имени!

В этом напряженном воздухе безразличный голос Ван Чуна прозвучал в ушах каждого, не слишком громкий и не слишком тихий, и такой же спокойный, как спокойное озеро. Толпа была ошеломлена этими словами, даже сдержанный и нежный мелкий чиновник, очевидно, не ожидал, что Ван Чун будет таким спокойным.

Но мгновение спустя он обнаружил, что был неправ.

— Кроме того, передайте то же сообщение Его Высочеству Королю Ци от меня!

Бузз!

Самодовольный чиновник сразу же поморщился. Он никогда не думал, что Ван Чун обернет вспять его же слова и использует их против него, но он ничего не мог с этим поделать.

В конце концов, это были его слова.

— Хммм!

Незначительный чиновник холодно фыркнул и ушел.

— Этот ребенок… обучаем!

Дуань Цао, Дэн Чан и Лу Цзи были зрителями. Они не говорили от имени Ван Чуна и не пытались остановить этого мелкого чиновника. Когда они увидели, как Ван Чун справился с ситуацией, они кивнули.

С возвращением Ван Чуна гигантская и невидимая буря начала набирать силу. В ответ на это двигались бесчисленные фракции в столице, что было видно по огромному множеству высокопоставленных чиновников и дворян, собравшихся у городских ворот. Некоторые искренне пришли, чтобы поздравить, но были и другие, такие как Король Ци, которые имели скрытые мотивы и хотели создать проблемы.

И это был только один угол этой бури.

Если Ван Чун не справится с этой ситуацией, он не сможет справиться с остальными, со всеми остальными опасностями внутри и вокруг Императорского Двора.

Трое цензоров смотрели с определенной целью. Неужели Ван Чун позволил бы крови проникнуть ему в голову и безрассудно броситься в бой, или он станет использовать более умный метод? Все трое сильно волновались по этому вопросу, но теперь они наконец-то смогли унять свое беспокойство.

— У него есть смелость, решительность и ум! Ребенок более терпелив, чем мы себе представляли!

— У Великого Тана наконец-то появилась искра. Несмотря ни на что, мы никому не можем позволить уничтожить его!

— В конце концов, сила одного человека ограничена. То, как этот ребенок разыгрывает спектакль, показывает, что мы были правы, направляя все свои силы на его защиту!

Трое престарелых императорских цензоров посмотрели на спину Ван Чуна и кивнули с облегчением. Они могли наконец расслабиться. Между тем, эмиссар, посланный королем Ци, был всего лишь небольшим недоразумением. Теперь, когда он ушел, еще больше людей собралось, чтобы встретиться с Ван Чуном.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1224. Испытание!**

Вскоре после ухода лакея короля Ци из толпы раздался громкий голос.

— Министр церемоний Чжоу Тайцинь выражает почтение лорду Маркизу!

— Ван Чун внезапно остановился и повернулся к голосу.

Толпа раздвинулась, позволив человеку со сдержанным выражением лица, развевающимся в воздухе, шагнуть вперед.

Почти в тот же момент другая фигура начала следовать за ним.

— Помощник министра доходов Чжэн Чэнли выражает почтение лорду Маркизу!

Эти двое некоторое время ждали позади толпы, и только теперь они решили уверенно выйти. Звук этих двух имен застал всех врасплох.

— Милорды, такой вежливости не нужно! — равнодушно сказал им Ван Чун.

На мгновение стало тихо. Чжоу Тайцинь и Чжэн Чэнли тихо осмотрели Ван Чуна, а Ван Чун сделал то же самое с ними.

В битве при Таласе Абу Муслим и Кутайба, командуя армией из сотен тысяч солдат, шли на восток. В критический момент Ван Чун и Гао Сяньчжи почти умерли, потому что им не хватало солдат. Что касается отправки подкреплений, то самыми громкими голосами противостояния были Чжоу Тайцинь и Чжэн Чэнли.

Если бы не Цзян Юньрань и Цао Цяньцзун, усиленно спорящие с ними, и дедушка Ван Чуна, герцог Цзю, появившийся, чтобы вмешаться, весь Великий Тан от Западных Регионов до Лунси, вероятно, уже был бы в руках Аравии.

— Молодой Маркиз добился непревзойденных заслуг на западе и был признан королём Иностранных Земель Его Величеством, что стало беспрецедентной демонстрацией благосклонности. И по возвращении Лорда Маркиза в столицу более половины чиновников Императорского Двора и всех благородных кланов вышли приветствовать вас. Но я не могу не задать вопрос. В ожесточенных боях за Талас и в дополнительной битве при Хорасане Великий Тан потерял более ста тысяч солдат. И ради этих двух сражений несколько сотен тысяч крестьян и рабочих были призваны на службу. Молодому маркизу не стыдно? Может ли Лорд Маркиз по-настоящему спокойно покоиться на троне Короля Иностранных Земель как генерал, который добивается успеха на десяти тысячах беленых костей?

Бум!

Слова Чжоу Тайциня и Чжэн Чэнли заставили всех побледнеть.

Ван Чун вернулся победителем, и с приподнятым настроением министры и генералы двора пришли навестить его. Даже король Ци знал, что нужно избегать излишнего шума, и отправил только незначительного чиновника, таким образом, его сообщение только тайно издевалось над Ван Чуном. Но не было никого, такого как Чжоу Тайцинь или Чжэн Чэнли, который осмелился бы прямо критиковать Ван Чуна.

«Генерал, который строит успех на десяти тысячах белых костях» было запретной фразой перед генералами, потому что эта фраза явно обвиняла генералов, которых представлял Ван Чун, в том, что они полагались на смерть других, чтобы получить повышение по службе.

Воздух мгновенно напрягся, даже больше, чем, когда появился человек Короля Ци.

— Наглецы!

Прежде чем Ван Чун успел что-то сказать, Цзян Юньран и Цао Цяньцзун разразились гневными упреками. В доврцовых прениях они были самыми яростными противниками Чжоу Тайциня и Чжэн Чэнли.

— Чжоу Тайцинь, Чжэн Чэнли! Что вы двое имеете в виду под этим?! Молодой Маркиз бесстрашно повел свою армию на чужбину, поставив под угрозу свою жизнь, а вы смеете приходить сюда и критиковать его? Будете ли вы счастливы только в случае поражения Императорского Двора?

Они были в ярости от слов Чжоу Тайциня и Чжэн Чэнли. Аргументы при дворе были одной вещью, но они не ожидали, что, несмотря на то, что сегодняшнее заседание двора закончилось, эти двое перенесут Императорский Двор к городским воротам и создадут проблемы Ван Чуну прямо перед таким большим количеством людей.

Чжоу Тайцинь и Чжэн Чэнли вышли вперед и бесстрашно заявили:

— Хм, правильно или неправильно, прямо или криво… — что правильно, то правильно, а что неправильно, то неправильно? Должны ли мы потерять себя в мелочах? Только потому, что Молодой Маркиз вернулся, черное должно стать белым, а линии должны стать квадратами? Не то, чтобы мы надеялись на поражение, но процветание Великого Тана — результат усилий многих людей. Императорский Двор пренебрегает своими корнями и ведет борьбу без всяких ограничений. Даже если он добился величайших военных достижений, что тут отпраздновать?

Ван Чун не присутствовал на этих важных дворцовых прениях, а престиж герцога Цзю был намного выше их. Таким образом, они жаждали возможности поспорить с Ван Чуном. Теперь, когда он вернулся в столицу и был окружен таким количеством чиновников и генералов, они не могли упустить эту возможность.

— Милорды закончили? — выступил Ван Чун, не давая Цзян Юньрану и Цао Цяньцзуну продолжать спорить от его имени.

Ван Чун медленно сделал два шага вперед, его глаза были такими же острыми, как мечи, а из его тела вырвалась мощная аура.

С древних времен чиновники могли использовать свои кисти, чтобы превратить даже самые большие достижения в ничто. Таким образом, хотя они и подвергались критике, генералы редко спорили. Но на этот раз Чжоу Тайцинь и Чжэн Чэнли столкнулись с Ван Чуном.

— Чжоу Тайцинь готов услышать мудрые слова Милорда!

Чжоу Тайцинь и Чжэн Чэнли не проявили никаких признаков отступления. Напротив, они сделали два шага вперед. Все ждали, затаив дыхание, и из их взглядов было ясно, что сгладить ситуацию будет очень трудно.

— У меня только два слова: несвежая педантичность!

Ван Чун холодно посмотрел на двух чиновников. Иногда говорили, что «литераторы угрожают царству». У Чжоу Тайциня и Чжэн Чэнли не было плохих намерений, но было много раз, когда «хорошие намерения» приводили к разрушению империи, таща бесчисленные жизни в пропасть бедствия.

— Молодой Маркиз!

Глаза Чжоу Тайциня и Чжэн Чэнли распухли от ярости. Даже Цзян Юньран и Цао Цяньцзун были поражены этими словами.

«Несвежая педантичность» была действительно подходящим описанием для таких негибких и консервативных чиновников при дворе, но даже такой высокопоставленный человек, как Ван Чжунси, Бог Великой Танской войны, не осмелился бы сказать это перед Чжоу Тайцинем и Чжэн Чэнли.

Это не имеет ничего общего с положением. Это было табу, которое оскорбляло многих других гражданских чиновников. Никто не ожидал, что таким будет ответ Ван Чуна.

— Молодой Маркиз, если вы не дадите объяснений, даже если вы вернулись победителем, не обвиняйте брата Чжэна и меня в написании мемориала, обвиняющего вас в наглости и гордости, и выводящим вас на сую Его Божественного Величества!

У Чжоу Тайцина было холодное выражение лица, когда он впился взглядом в Ван Чуна. Его глаза были настолько полны ненависти, что казалось, что они хотели проглотить Ван Чуна.

Вуууш!

Толпа стала шуметь. К их удивлению, прекрасная церемония приветствия превратилась в полный балаган. Малейшая ошибка привела бы к тому, что небывалый праздник превратился в очередную ожесточенную дворцовую дискуссию.

— Поскольку Милорды хочтят послушать, я скажу вам. Относительно любви — есть большая любовь и маленькая любовь. Относительно верности — есть большая ветность и маленькая верность. Маленькая любовь — любить отца и братьев, любить своих близких. Более высокая любовь — это сыновнее благочестие и братский долг, а более низкая — это любить друзей как братьев. Великая любовь — любить страну и ее людей, относиться ко всем людям как к своим отцам, братьям и родственникам.

— Что касается большой верности и небольшой верности, то для малой верности нужно практиковать сдержанность, поддерживать ритуалы и делать все возможное, чтобы выполнять свои обязанности, помогать верховному правителю сверху и успокаивать простых людей внизу. Великая верность состоит в том, чтобы успокоить мир, не отрывать глаза от настоящего, размышляя о десятилетии, ста годах, тысяче лет будущего. Нужно беспокоиться не только о стране и людях, но и о всех будущих поколениях!

Слова Ван Чуна ошеломили толпу. Они никогда не слышали об этой концепции -великой любви и маленькой любви, большой верности и небольшой верности.

— Потери в битве за Талас действительно составляют сто тысяч солдат, и сотни тысяч крестьян и рабочих действительно были мобилизованы для этих битв. Но представляли ли вы последствия, которые случатся, если Великий Тан проиграет эту битву?

Ван Чун уставился на двоих чиновников острыми глазами.

— Число погибших будет не сто тысяч, а сотни тысяч, возможно, даже миллионы. И что, по вашему мнению, произойдет, когда арабы прорвутся через Талас, продвинутся из Западных Регионов вплоть до Лунси и станут угрожать столице?

Голос Ван Чуна был слышан даже глухим, поэтому Чжоу Тайцинь и Чжэн Чэнли остались беззащитными и потеряли дар речи.

— Если бы действительно дошло до того, что реки крови оросили землю, земля была выкрашена в алый цвет, а Центральные Равнины стали полем битвы Асуров, ситуация не была бы спасена несколькими решительными аргументами и осуждениями Милордов. Из двух зол нужно выбирать меньшее. Мобилизация солдат для отдаленной экспедиции была необходимостью. Хуже, чем потеря ста тысяч солдат в Таласе в ходе моей кампании, самый большой ущерб стране наносят старые чиновники, такие как вы, истинные враги народа. Если что-то действительно случится, вы сможете вынести это бремя?

Голос Ван Чуна был оглушительным, его слова разносились далеко вокруг.

— !!!

Чжоу Тайцинь и Чжэн Чэнли были ошеломлены и потеряли дар речи.

Этидвое спорили о разнице между гражданскими чиновниками и генералами, а Ван Чун говорил о страшном кризисе, который наступил бы после поражения в войне, и никто не мог отрицать его выводов.

Даже Чжоу Тайцинь и Чжэн Чэнли должны были признать, что они недооценили силу Аравии в этой войне. Если один миллион кавалеристов ворвется внутрь, они даже не осмелились представить себе последствия.

— Чжоу Тайцинь, Чжэн Чэнли, почему вы еще не ушли! — Цзян Юньран и Цао Цяньцзун выбрали момент для выступления. — Такие конфуцианские педанты, как вы, знают только о войне и мире, только о том, сколько простых людей было принято на работу, но вы никогда не представляли, что произойдет, если эти цены не будут уплачены. По крайней мере, те простые люди, которых отправили на работу, живы, и миллионы простых людей, живущих между Лунси и Анси, могут спокойно спать по ночам.

— Что касается экономических издержек, то Молодой Маркиз уже передал императорскому двору миллиард таэлей золота, что намного превышает наши расходы. Более того, несмотря на силу этого противника и масштабность войны, Молодой Маркиз мобилизовал гораздо меньше крестьян, чем обычно.

— Число крестьян, мобилизованных для перевозки товаров по длинному пути между столицей и Суйе, действительно огромно, но все расходы были оплачены Молодым Маркизом и великими кланами. Если это было то, что вы имели в виду под «мобилизацией такого количества крестьян», тогда вы должны сдать свои печати и подать в отставку, чтобы извиниться перед миром.

Цзян Юньран и Цао Цяньцзун наконец-то выразили свои чувства.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1225. Старый Императорский Цензор!**

В последнее время в Императорском Дворе произошло слишком много изменений, и на всех военнослужащих оказывалось огромное давление. Кроме того, Ван Чун, как недавно назначенный Молодой Маркиз и победитель нескольких крупных сражений к западу от гор Цун, был целью номер один для подавления. Военная фракция находилась в крайнем упадке, а любимый ученик Сына Неба даже лишился своей военной власти.

Конфуцианская школа теперь хотела добавить лавину в метель, опозорить и победить Ван Чуна. Ни один член военной фракции не мог принять это.

Пока все смотрели, ЧжоуТайцинь и Чжэн Чэнли мгновенно покраснели, но не смогли возразить.

В этой неловкой атмосфере прозвучал пожилой голос великого писца Яна Вэньчжана:

— Лорд Чжоу, лорд Чжэн, Молодой Маркиз только что вернулся из долгого пути. Дайте ему отдохнуть!

В конце концов, будучи еще одним чиновником и членом гражданской фракции, Ян Вэньчжан больше не мог наблюдать, как его два коллеги потеряли дар речи из-за аргументов Ван Чуна, и предложил им повод уйти.

— Молодой Маркиз, этому старику уже много лет и он не может сравниться с такими юношами, как вы. Поскольку мы уже почтили Молодого Маркиза, этот старик пойдет и отдохнет. Многие идеи Молодого Маркиза действительно интересны. В будущем старик непременно почтит его визитом.

— Давайте сопроводим лорда Яна.

Ван Чуну было все равно, и он поклонился в ответ.

С другой стороны, ЧжоуТайцинь и Чжэн Чэнли почувствовали, что им была предоставлена амнистия, и вздохнули с облегчением. После возвращения Ван Чуна из Хорасана столица гудела от волнения, и ЧжоуТайцинь и Чжэн Чэнли хотели использовать эту возможность, чтобы встретиться с Ван Чуном и понизить его престиж, притупить его резкость. Однако…

Великий писец Ян Вэньчжан быстро ушел, а за ним последовали ЧжоуТайцинь и Чжэн Чэнли.

С уходом этого трио настроение у городских ворот нормализовалось. У большинства людей, пришедших к городским воротам, были благие намерения, и Ван Чун их не отвергал. Он заставил Чжан Цюя записать их имена, чтобы ответить им в будущем.

— Лорд Ван!

Пока Чжан Цюэ записывал имена, молодой чиновник, которого он никогда раньше не видел, появился перед Ван Чуном и поклонился. Он казался очень вежливым и уважительным.

— Могу я спросить, из какого вы клана? Чтобы я мог записать это. — сказал Чжан Цюэ.

Однако молодой чиновник сделал вид, что не слышит его. Его глаза смотрели прямо на Ван Чуна. С жуткой улыбкой на лице Он медленно поднял голову.

— Этому скромному человеку доверили передать вопрос Милорду. Милорд, каково это убить более десяти тысяч человек?

Бум!

Ван Чун прищурился, и его лицо было в шоке. Он пристально уставился на этого молодого чиновника.

Гудящая толпа вокруг него почти сразу замолчала. \*Шипение!\* Они ахнули, уставившись на происходящее.

Первоначально Чжан Цюэ планировал записать имя молодого чиновника, но эти слова мгновенно привели его в бешенство, его глаза стали ледяными.

— Ты ищешь смерти!

Гнев Чжан Цюя был на виду у всех, и он поднял руку, чтобы дать чиновнику пощечину.

Ван Чун был истинным богом в сердцах Чжана Цюэ и всех солдат Цыси и Анси. Он вел их к славе за славой, и Чжан Цю не позволил бы никому так унижать Ван Чуна.

Даже если бы ему пришлось поставить под угрозу свою жизнь, Чжан Цюэ заставил бы их заплатить своей жизнью.

Слэп! Звук пощечины был чистым и четким. Щека молодого чиновника сразу начала распухать.

— Достопочтенный Императорский Цензор!

Молодой чиновник прикрыл опухшую щеку и в шоке уставился на человека, ударившего его.

Тем, кто ударил его, был не подчиненный Ван Чуна Чжан Цюэ, а престарелый Императорский Цензором Дэн Чань.

Императорский Цензор поначалу находился в нескольких шагах, но, когда молодой чиновник задал вопрос, он сразу же бросился вперед, двигаясь со скоростью, не соответствующей его возрасту, и ударил чиновника.

— Ублюдок — такой незначительный чиновник, как ты, который не добился каких-либо

достижений при дворе, осмеливается опозорить благодетеля Великого Тана! Такая дерзость! Кто дал тебе эту смелость! Этот старик сегодня оторвет тебе рот!

Борода Дэн Чана дрожала от ярости, и все его тело кипело от гнева.

Был предел всему. Когда он и другие цензоры смотрели со спины, они сразу заметили что-то странное, когда появился этот мелкий чиновник. Они провели много лет при дворе, всю жизнь наблюдая за людьми. Они могли увидеть нарушителей с первого взгляда.

Чжоу Тайцинь и Чжэн Чэнли просто энергично спорили с Ван Чуном, и, были ли они правы, или нет, они были по крайней мере разумны. Но слова этого молодого чиновника были просто вызовом, унижением.

Возвращение Ван Чуна в столицу привлекло разных людей, и в этой толпе смешались фракции со своими собственными мотивами. Эти трое не позволили бы никому использовать эту возможность, чтобы создавать проблемы.

Молодой чиновник, схватившись за опухшее лицо, быстро пришел в себя. Его изогнутое тело медленно начало выпрямляться, пока не стало похоже на копье, брошенное в землю. Даже перед почтенным Императорским Цензором он был бесстрашным.

— Ха, Молодой Маркиз, у вас есть три Императорских Цензора, которые помогут вам, но даже если вы убьете меня, я все равно скажу то же самое: те, кто убивает, будут убиты сами! Лорд Маркиз, Молодой Маркиз, ваша эра уже закончилась!

Бузз!

Ван Чун прищурился, и выражение его лица стало ледяным. Что касается молодого чиновника, то после того, как он произнес эти слова, он сразу же развернулся и начал уходить.

— Ублюдок!

Чжан Цюэ яростно поднял сжатый кулак, но как раз, когда он собирался наброситься на чиновника, Ван Чун отвел его руку.

— Пусть его!

Когда Ван Чун пристально посмотрел на спину молодого чиновника, в его голове промелькнули бесчисленные мысли. Но никто не мог сказать, о чем он думал.

Ван Чун наблюдал, как тот молодой чиновник, который был готов умереть за свое дело, медленно исчез в толпе. Наконец он повернулся к трем престарелым Императорским Цензорам.

— Досточтимые старшие, моя благодарность!

— Не нужно!

Все трое замахали руками, и на их лицах почувствовалась усталость. Им было больше восьмидесяти лет, и их длительное присутствие и эмоциональное возбуждение заставили их устать.

— Молодой Маркиз, помни, что я тебе сказал. Мы, трое старых негодяев, всегда будем за тобой следить. Не разочаровывай нас!

Императорские цензоры быстро ушли, и, как только они ушли, медленно подошла стойкая фигура.

— Лорд Чжанчжоу!

Глаза Ван Чуна расширились при виде этой мускулистой фигуры. Человек, который предстал перед ним, был не кем иным, как военным министром Чжанчжоу Цзяньцюном.

Он ждал некоторое время в толпе. Наконец, когда большая часть толпы ушла, он вышел вперед.

— Лорд Ван, поздравляю с возвращением!

Чжанчжоу Цзяньцзюн сделал два шага вперед и с удовлетворением посмотрел на Ван Чуна.

— В Бюро Военного Персонала много вопросов, поэтому я не могу оставаться здесь надолго. Лорд Ван, когда и у вас будет время, мы можем пойти в ресторан. Я лично устрою для вас долгожданный праздник!

— Лорд Чжанчжоу слишком вежлив. — вернул вежливость Ван Чун.

Двое из них обменялись еще несколькими любезностями, а затем Чжанчжоу Цзяньцзюн повернулся и ушел. Никто не заметил, что, когда он повернулся, чтобы уйти, в руке Ван Чуна оказалась полоска бумаги. Ван Чун слегка приподнял бровь и, молча наблюдая, как Чжанчжоу Цзяньцзюн уходит, убрал газету.

Одна группа за другой приходила, чтобы занять место Чжанчжоу Цзяньцона. Несколько мгновений спустя знакомая карета подкатила к городским воротам, опоздавшим на место происшествия.

\*Крииик!\* Дверь открыли, и появилась достойная фигура в лазурном наборе повседневной одежды.

— Большой дядя!

Сердце Ван Чуна согрелось, и, когда он увидел эту знакомую фигуру, он быстро повел Чжан Цюэ и других, чтобы приветствовать его.

Окружающие сановники и дворяне отступили в стороны, почтительно кланяясь человеку, выходящему из кареты.

— Лорд Ван!

— Лорд Ван!

Все эти люди поклонились и поприветствовали мужчину. Статус клана Ван был подобен полуденному солнцу, и оказывал огромное влияние. Большой дядя Ван Чуна Ван Гэн, как представитель клана Ван и чиновник более низкого ранга, сам по себе обладал невероятно выдающимся статусом.

— Чун-эр, ты, должно быть, устал от долгого путешествия! Идем! Я отвезу тебя домой!

Ван Гэн остановился перед Ван Чуном. Ван Чун сильно повзрослел с момента их последней встречи: его лицо было несколько более выветрившимся, но наибольшее увеличение было в его ауре: в ней чувствовалась большая решимость.

Ван Гэн все это принял и мысленно кивнул. После трехдневного расставания нужно было взглянуть на джентльмена в новом свете. После многократных сражений Ван Чун постепенно становился все более и более выдающимся, и у него начинали появляться задатки великого полководца.

У клана Ван есть преемник!

Ум Ван Гэна был полон благодарности и облегчения.

После того, как Ван Чун позаботился о Чжан Цюэ и остальной части его свиты, он сел в экипаж Ван Гэна, за которым наблюдали все другие чиновники и дворяне.

— Хиах! — Дядя и племянник быстро отправились в восточную часть города, после чего толпа начала постепенно расходиться.

Без шума толпы вокруг стало намного тише. Особенно тихо было внутри экипажа, как будто это был совершенно другой мир.

Ван Гэн и Ван Чун сидели рядом, и настроение в экипаже постепенно стало странным.

— В клане все хорошо? — торжественно спросил Ван Чун, нарушая тишину.

— Все хорошо. Старый Мастер в порядке. Эти люди не настолько смелы, чтобы прямо выступать против нас! — строго сказал Ван Гэн.

Без посторонних дядя и племянник могли говорить напрямую.

Единственный падающий лист знаменовал наступление осени. Хорасан, Лунси, Бэйтин, Ючжоу… казалось, что вся армия Великого Тана переживала землетрясение, и можно было почерпнуть много информации о произошедших событиях.

Вывод армии из Хорасана, сокращение пограничных армий, новости, которые он услышал от Великого Генерала Большой Медведицы Гешу Хана, и другая информация, которую он узнал от чиновников двора, были крайне тревожными.

То, о чем больше всего в это время беспокоился Ван Чун, были: его дедушка, старший дядя, старшая тетя, третий дядя… и все остальные члены клана Ван. Слова Ван Гэна очень помогли Ван Чуну.

— Еще не было никакого сообщения от Короля Суна? — спросил Ван Чун.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1226. Столица под новым небом!**

Ван Гэн покачал головой.

— За это время я встречался с Его Высочеством Королем Суном всего два раза, и у нас не было времени поболтать с ним.

Ван Чун нахмурился, услышав слова своего большого дяди.

С того момента, как он получил императорский указ в Хорасане, он размышлял над этим вопросом. Даже если бы кто-то хотел, чтобы его де-факто разжаловали и лишили военной силы, а его солдат вывели из Хорасана, такое предложение логически никогда не должно было быть принято.

Ван Чун обычно полагался на Короля Суна и своего большого дядю Ван Гэна, сотрудника Бюро Военного Персонала Чжанчжоу Цзяньцюна, а также на Ян Чжао и супругу Тайчжэнь. Это сочеталось с огромным влиянием, которое герцог Цзю оказывал в суде, и поддержкой, которую он имел со стороны должностных лиц своей фракции, а также милостью Императора Мудреца. Все эти вещи образовали невидимый барьер, который не допустил бы злых намерений. Именно поэтому Ван Чун мог быть спокоен за текущие дела.

Но даже несмотря на крепкий барьер, Императорский Указ был принят, лишив Ван Чуна его военной власти и сведя все его усилия в Хорасане на нет одним ударом. Ван Чун никогда не думал об этом, и когда он повернулся, чтобы рассмотреть инцидент, самой странной была позиция Короля Суна.

Когда произошел инцидент, Ван Чун полагал, что он очень быстро получит письмо от короля Суна, в котором будет сообщено о причинах. Таким образом, он хотя бы узнает, что происходит. Но за более чем полмесяца после инцидента, который он провел, возвращаясь из Хорасана в столицу, король Сун не отправил ни одного письма. Это было просто слишком странным.

После нескольких минут молчания, Ван Чун наконец-то задал острый вопрос.

— Что случилось во время этого заседания двора?

Во всем Императорском Дворе, если король Сун не мог дать ему ответ, который он хотел, человеком со вторым по величине шансом был его большой дядя Ван Гэн.

Будучи чиновником низшего ранга Императорского Двора, его большой дядя был осведомлен о большом количестве секретной информации, даже если он не был на том же уровне, что и Три Герцога.

Ван Чун задал вопрос Ван Гэну во время своего путешествия, но его большой дядя был крайне расплывчатым в своем ответе и не дал много информации, сказав, что он все объяснит, когда Ван Чун вернется. И вот, это время настало.

— Хаах…

К его удивлению, Ван Гэн внезапно нахмурился, на его обычно безмятежном лице появился глубокий интерес.

— Чун-эр, сейчас я не могу ответить на твой вопрос. Слишком много произошло с тех пор. За мои двадцать лет при дворе я испытал бесчисленные крупные дворцовые процессы, но ни один из них не сравнится с этим потрясением. Есть много вещей, которые даже я не могу тебе объяснить, даже вопрос о том, как был принят Императорский Указ. По правде говоря, я также очень хочу знать, что произошло в тот день на заседании двора.

Слова Ван Гэна очень удивили Ван Чуна.

— Большой дядя, что здесь происходит? Почему ты ничего не знаешь?

Ван Чун нахмурился. Это было настолько серьезное событие, что Ван Чун никак не предполагал, что человек калибра его большого дяди останется в неведении.

— Чун-эр, ты поймешь, как только я закончу.

Ван Гэн с горькой улыбкой на лице прислонился к спинке кареты.

— В этом вопросе было что-то подозрительное с самого начала. Возможно, ты не знаешь, но в день инцидента я даже не присутствовал в Императорском Дворе. В течение всего процесса, от первоначальных дебатов до их окончательного прохождения, я не был их участником!

Бузз!

Слова Ван Гэна совершенно ошеломили его. На мгновение бесчисленные мысли вылетели из его разума.

Его большой дядя был чиновником низшего ранга, и перевести его из столицы было не тем, что мог сделать любой обычный человек. Более того, его большой дядя был важным представителем клана Ван в Императорском Дворе. Если кто-то хотел иметь дело с Ван Чуном, он должен был сначала иметь дело с его большим дядей. И, по словам его большого дяди, в день инцидента его даже не было в столице. Ван Чун не мог поверить, что это простое совпадение.

Это больше походило на предварительную подготовку, дотошную ловушку.

Ван Гэн ясно понимал это, на что намекало его беспокойство. Было много вещей, которые можно было заметить только тогда, когда они произошли, но к тому времени было уже слишком поздно что-либо с ними делать.

— До инцидента я получил известие о том, что в округе Цзяннань произошла катастрофа, что люди восстали и многие поля и дома были разрушены. Местные чиновники не могли справиться с этим, и было также написано ходатайство от местных жителей. Таким образом, Императорский Двор обсудил дела и пришел к выводу, что, хотя Великий Тан процветал и не было особой опасности в цепи Цзяннань, любой вопрос, касающийся простых людей, не был тривиальным делом. Таким образом, нужно было отправить крупного чиновника, чтобы успокоить людей и наблюдать за ситуацией. После некоторого обсуждения было в конечном итоге решено отправить меня.

Ван Гэн поднял голову, и в его глазах было воспоминание.

— Хотя я был довольно удивлен, но, поскольку это включало простых людей и находилось в пределах моих обязанностей, я отправился на трассу Цзяннань. Король Сун также присутствовал на этом заседании двора, и ни он, ни я ничего не думали об этом решении. В конце концов, если бы это был не я, послали бы какого-нибудь другого чиновника. Но когда я добрался до округа Цзяннань, я обнаружил, что ситуация совершенно отличается от того, что было сообщено в Императорский Двор.

— В районе Цзяннань действительно произошло наводнение, но бедствие уже было устранено, и обо всех простых людях должным образом позаботились. Кроме того, катастрофа была намного меньше, чем мы себе представляли, и не было никакого бунта или публичной петиции. Причина заключалась в том, что клерк, пишущий мемориал, не справился со своими обязанностями и не провел детального расследования, прежде чем небрежно написать мемориал. С этим клерком уже разобрались, и основные местные чиновники также подали в отставку. Все это было сделано ко времени моего приезда. В это же время я получил известие об указе, принятом Императорским Двором.

Ван Чун ничего не сказал, но его лицо медленно потемнело. Карета продолжала катиться вперед, и Ван Гэн продолжал говорить, а его тон стал намного серьезнее.

— С того момента, как я получил эту новость, я почувствовал, что что-то тут не так, и в одночасье вернулся в столицу. За это короткое время, пока меня не было, в Императорском Дворе произошли масштабные преобразования. Многие чиновники, с которыми я был знаком, исчезли, а их заменили новые и незнакомые.

— Большой дядя расследовал их происхождение? Императорский Двор — это не то место, куда может войти каждый. Только те, у кого есть достижения или талант, допускаются туда! — вдруг сказал Ван Чун.

Чтобы пройти путь от мелкого местного чиновника до крупного чиновника двора, многим людям понадобилось бы потратить всю свою жизнь. И для многих других людей зал в Императорском Дворце, собравший всю власть в империи, был тем, о чем они могли только мечтать. Ван Чун, с его последовательными кампаниями и невероятными подвигами, все это время обладал только военной властью. Теперь, когда он мог вмешаться в политику двора, он занимал лишь незначительную должность ожидающего советника.

— Я исследовал их, и, хотя они появились довольно внезапно, их никак не получится критиковать. Их рекомендовали либо местные чиновники, либо сами придворные чиновники. У всех них было много достижений, но до сих пор не было представлено никаких меморандумов о них, где они были бы собраны вместе и отправлены в одну группу.

— Как это могло произойти?!

Ван Чун поднял брови. Великий Тан давно создал бюрократическую систему для проверки и отбора кандидатов на официальные должности. Никогда не было случая, чтобы кто-то оказал отличную услугу, но решил не сообщать об этом. По логике это звучало возможно, но это было реально невероятно.

— У меня тоже было это сомнение, но я сам видел доказательства. Оставляя в стороне все остальное на данный момент, нет никаких сомнений в отношении вкладов и достоинств, перечисленных в мемориалах Императорскому Двору.

Ван Гэн горько улыбнулся. В течение многих лет, как члена двора, его было чрезвычайно трудно обмануть. Но именно потому, что он провел такое тщательное расследование, он не мог спорить. В карете царила гробовая тишина, и затем Ван Чун неожиданно заговорил.

— Большой дядя не проверял их отчеты?

— Чун-эр, ты действительно умный.

Ван Гэн вздохнул.

— Их предыстория действительно безупречна, и все проверенные документы были совершенно чистыми. Но когда я исследовал их отчеты, я понял, что все эти отчеты были чрезвычайно новыми. Если бы весь отчет был действительно действительным, он никогда не был бы полностью написан на такой новой бумаге! Эти люди чрезвычайно коварны, и это, вероятно, единственный недостаток, который они оставили. Вероятно, в мире нет методов, которые могли бы восполнить этот недостаток!

Даже самый мудрый мудрец, обдумывающий тысячу дел, все равно может ошибиться. Даже у самого идеального фона был бы недостаток, и время было единственным, что не могло быть подделано.

Внезапно карета остановилась, и голос кучера донесся снаружи.

— Мастер, мы прибыли.

Ван Гэн и Ван Чун немедленно пришли в себя и вышли из кареты. Снаружи был знакомый вид резиденции Ван Гэна. Они перестали

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1227. Резиденция короля Суна, встреча со старым дворецким!**

Через несколько мгновений мускулистая фигура с доминирующей аурой главного охранника вышла из резиденции, каждый его шаг был тяжелым и сильным. Этот человек сначала подозрительно осмотрел Ван Чуна, а затем быстро сказал:

— Его Высочества нет дома. Король Иностранных Земель, пожалуйста, уходите!

Главный охранник был прямым и точным. Сказав это, он немедленно сделал жест, как будто отсылал кого-то.

— Нет дома? Куда он делся? — спросил Ван Чун.

Король Сун никогда не покидал столицу, а столица была очень большой.

— Я не знаю. Короче, Его Высочества нет. Пожалуйста, уходите! — равнодушно сказал главный охранник.

— Раз так, позвольте мне увидеть старого дворецкого! — сказал Ван Чун.

— Пожалуйста, уходите! — сказал главный охранник, его тон стал еще сильнее.

Однако на этот раз Ван Чун не стал спорить и направился прямо в резиденцию короля Сун.

— Стойте!

Озхранники побледнели, и немедленно нацелили свои копья на Ван Чуна. Тем временем главный охранник с холодным выражением лица преградил ему путь. Но через мгновение в руке Ван Чуна появился объект, который заставил их всех поморщиться.

— Знак короля Суна! — не мог не выпалить один из охранников.

Ван Чун показал ни что иное, как-то, что дал ему Король Сун, прежде чем он отправился на войну на юго-западе.

— Все вы, уходите. — в ушах каждого прозвенел пожилой голос.

— Сэр Дворецкий…

Охранники немедленно начали уходить. Ван Чун поднял голову и увидел знакомую фигуру, стоящую у открытых ворот Резиденции Короля Сун, его черные одежды развевались на ветру.

После полугода, прошедшего с момента их последней встречи, старый дворецкий был здоров, как и всегда, но теперь он казался несколько старше. Старый дворецкий встал на ступеньках и медленно сказал:

— Ван Чун, входите.

На этот раз никто не остановил Ван Чуна, и даже другие охранники, которые заметили волнение у ворот, начали отступать. Ван Чун вошел в резиденцию и поднялся по ступенькам, остановившись перед старым дворецким.

— Старый дворецкий, давно не виделись!

Ван Чун почтительно поклонился, обращаясь с ним так же, как и во время их первой встречи.

— Вы действительно не изменились.

Тонкая улыбка появилась на обеспокоенном лице старого дворецкого. Было ли это в боевых искусствах, силе или статусе, Ван Чун намного превосходил дворецкого, но он относился к нему так же вежливо и с уважением, как и в прошлом. Это была одна из черт, которую старый дворецкий ценил в Ван Чуне.

— Когда я услышал, что вы вернулись в столицу, я ожидал, что вы нанесете визит. Идите за мной!

Старый дворецкий посмотрел на Ван Чуна и быстро вошел в зал, а за ним последовал Ван Чун.

В зале было так тихо, что казалось, что это другой мир.

Старый дворецкий сел в холле, поднял изысканный чайник и наполнил чашку Ван Чуна. Ван Чун заметил, что чай горячий. Было ясно, чегоо он ожидал.

Ван Чун тихо уселся рядом со старым дворецким.

— Ван Чун, я знаю, что у вас должно быть много вопросов, но охранники у ворот не обманывали вас Короля Суна здесь нет, — медленно сказал старый дворецкий, поставив чайник на стол.

Ван Чун ничего не ответил, но его лоб слегка сморщился. Он посмотрел в глаза старому дворецкому и увидел, что они были такими же, как тогда, когда Ван Чун впервые его встретил. Ван Чун знал, что старый дворецкий не лгал.

После того, что казалось вечностью, Ван Чун, наконец, сделал глоток ароматного чая и спросил:

— Куда делся Король Сун?

— Я не могу вам ответить, но у Его Высочества действительно есть вопросы, которыми он должен заниматься. — тихо сказал старый дворецкий.

— Что имеет значение… Его Высочество еще больше смущен этим, чем вы, и еще меньше желал, чтобы это прошло. Его Высочество всегда был членом провоенной фракции при

дворе. Вы, герцог Цзю, и ваш отец — все понимаете это.

— Но почему Король Сун не ответил ни на одно из моих писем? Скажи мне, что случилось? Если у Короля Суна есть какие-то трудности, с которыми он вынужден разобраться, скажите мне, чего он так боится? — строго сказал Ван Чун.

Старый дворецкий ничего не сказал, только взял чайник и наполнил свою чашку. Чай в горшке забулькал, когда он ударил по фарфоровой чашке. После долгого молчания старый дворецкий начал говорить еще раз.

— У Ван Чуна, Его Высочества, есть свои трудности. Все, что я могу вам сказать, это то, что Его Высочество через несколько дней определенно даст вам ответ. Но до этого Его Высочество должен расследовать дело! Только тогда… он сможет ответить на все ваши вопросы!

Старые глаза чрезвычайно глубоко взглянули на Ван Чуна.

Ван Чун погрузился в долгое и задумчивое молчание.

— Я понимаю!

Поставив чашку, Ван Чун прибрал одежду, встал и начал уходить.

— Ван Чун, вы не собираетесь спрашивать о событиях этого дня?

На этот раз старый дворецкий был застигнут врасплох.

— Не нужно!

Голос Ван Чуна эхом разнесся по коридору.

Вне зала яркий солнечный свет и весенний ветерок открыли ужас в глазах Ван Чуна. В конце концов, Ван Чун не смог встретиться с королем Суном, не смог получить ответы, которых он искал. Но, по крайней мере, старый дворецкий сказал ему, что он получит ответ через несколько дней, что было некоторым утешением.

Румбл!

На улице, пока Ван Чун размышлял среди растущей толпы, и шел к своему дому, он услышал голос незнакомца.

— Милорд, вы бы хотели сесть в карету?

— Не нужно.

Ван Чун немедленно отказался и продолжил движение вперед, но быстро услышал голос снова.

— Но разве Милорд уже не согласился выпить с моим хозяином?

Бузз!

Ван Чун был поражен, поворачивая голову. Он увидел, что водитель кареты был одет в шляпу с крайне низкими полями, закрывавшими его лицо, и карета была очень простой и незаметной, такой, какую использовали купцы столицы. Но когда он увидел специальные знаки на карете, брови Ван Чуна поднялись.

— Тогда я приму приглашение!

Ван Чун быстро восстановил самообладание и сел в карету.

— Хиах!

Карета быстро пришла в движение, сливаясь с огромными толпами столицы. Она ехала по переулкам и улицам, ходила взад и вперед, пока, наконец, через час не добралась до резиденции военного министра.

Когда появился Ван Чун, жители резиденции быстро скрыли Ван Чуна и провели его внутрь. Что касается кареты, она остановилась лишь на короткое время, а затем снова отправилась в путь по столице.

Бум!

Когда Ван Чун вошел в приемную, он услышал, как за его спиной закрываются ворота. На стенах зала было зажжено множество свечей, и вся резиденция военного министра, казалось, была готова сразиться с каким-то крупным врагом. Ван Чун молча оглядел все это, и, хотя выражение его лица не изменилось, его сердце сильно застучало.

— Лорд Чжанчжоу! — крикнул Ван Чун, приближаясь к большой и знакомой фигуре.

Мужчина торжественно стоял напротив Ван Чуна, одетый в повседневную одежду. Он явно ждал его.

— Ван Чун, ты наконец приехал.

Чжанчжоу Цзяньцзюн вздохнул с облегчением, и все его тело расслабилось.

— Лорд Чжанчоу, ситуация в столице настолько тяжелая? Со статусом военного министра Милорд не должен быть таким скрытным. — прокомментировал Ван Чун, идя вперед.

Никто бы не поверил, что военному министру Великого Тана, который контролировал все вооруженные силы в империи, пришлось бы передать сообщение у городских ворот с помощью листка бумаги. Мало того, он также подготовил эту карету. Уровень бдительности в резиденции военного министра не превращал ее в поместье важного чиновника суда, а выглядело все так, будто пограничный штаб готовился к походу.

— Ван Чун, если бы вы лично стали свидетелями изменений в столице, как я, вы бы этого не сказали. Мы находимся в трудном периоде, и теперь Императорский Двор полностью отличается оттого, который вы знаете.

Чжанчоу Цзяньцзюн вздохнул, вытянув палец. Они уселись за стол из черного сандалового дерева.

В зале не было ни слуг, ни служанок. Чжанчжоу Цзяньцзюн сам поднял чайник и наполнил чайные чашки себе и Ван Чуну. С печальным выражением лица он сделал глоток из своей чашки.

Ван Чун тихо сел и осмотрел лицо Чжанчжоу Цзяньцюна.

Чжанчоу Цзяньцюн явно постарел за более чем полгода с момента их последней встречи, и на его лице и в уголках глаз появилось много морщин. Он, казалось, был сильно подавлен заботами. Чжанчжоу Цзяньцюн был воином высшего класса, достигшим вершины Царства Святого Бойца, что сделало его Великим Императорским Генералом. Ван Чуну было очень трудно представить, что могло бы случиться такого, чтобы он так быстро постарел.

— Лорд Чжанчжоу, что случилось в тот день? Почему Императорский Двор стал таким? Бюро Военного Персонала является сердцем армии империи, и любой приказ, связанный с мобилизацией солдат, должен пройти через него. Они должны были пройти через вас, чтобы сделать такой указ. Таким образом, Милорд, я могу только спросить у вас об этом!

Долгий вздох раздался в зале.

— Похоже, Ван Гэн уже рассказал вам кое-что.

У Чжанчжоу Цзяньцюна было сложное выражение лица.

— Вы правы. Любая мобилизация солдат должна пройти через меня, и я действительно один из тех, кто знаком с тем, что произошло в тот день. Но есть одна вещь, в которой вы ошибаетесь. У меня есть только частичное понимание того, что произошло в Императорском Дворе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1228. Очередная встреча с Чжанчжоу Цзяньцюном!**

— Чего?!

Тело Ван Чуна дрогнуло от удивления.

— Теперь, когда я думаю об этом, с самого начала в тот день состоялось утреннее заседание двора. Обычно, независимо от того, должен ли я присутствовать, я всегда получаю сообщение, но в тот день я ничего не получил. Только в полдень кто-то пришел, чтобы сообщить мне, чтобы я подготовился к утреннему заседанию. Это не был обычный Императорский привратник. Когда я приехал, весь двор гудел, и было ясно, что заседание продолжалось в течение некоторого времени. Только тогда я понял, что со всеми должностными лицами, кроме меня, обращались нормально.

Чжанчжоу Цзяньцюн слегка приподнял голову, его дыхание стало прерывистым, и в его глазах появилась сложная смесь эмоций.

Даже спустя полмесяца он находил очень странные вещи. Как будто какая-то невидимая рука контролировала все, затрудняя ему дыхание.

Военный министр был сердцем военной власти, и его статус опирался на статус Великих Генералов на границе. Он контролировал всех солдат империи и был настоящим ее титаном. Все другие официальные лица, гражданские и военные, должны были относиться к нему с некоторым опасением. Чжанчоу Цзяньцюн никогда не верил, что найдется человек или фракция, которые будут настолько смелыми, чтобы шутить над ним!

— Было много странного в заседании двора в тот день. Если вас там не было, вы не сможете этого понять.

На лице Чжанчжоу Цзяньцюна появилось воспоминание, и он продолжил объяснять. Он не осмеливался говорить с кем-либо об этом, храня эти воспоминания глубоко внутри. Если бы слушателем не был Ван Чун, он не упомянул бы ни единого слова.

— Когда я пришел на заседание, дебаты уже начались, и весь двор был полон шума. Как и другие, я считал, что этот вопрос невероятно абсурден и что он не сможет пройти. Но дела развивались совершенно иначе, чем я представлял.

— В прошлом я всегда обсуждал эти вещи с вашим большим дядей, и для чего-то подобного нам даже не нужно было бы обсуждать, просто обменяться взглядами, чтобы передать то, что мы думали. Но я быстро обнаружил, что ваш большой дядя не присутствовал. И дебаты начались с самого начала неправильно, и кто-то, казалось бы, контролировал все из тени. Эта почти невозможная вероятность быстро начала расти. Король Сун и я почувствовали, что что-то тут не так. В конце концов, мы трое не были союзниками всего один или два дня. Даже с такого рода предложениями мы не будем так паниковать, потому что шансы на их прохождение были очень низкими. Но когда пришло время для выражения мнения, произошло нечто, что застало нас врасплох.

Чжанчжоу Цзяньцюн не мог не вздохнуть.

Были времена, когда достаточно длинного вздоха, чтобы описать слишком много. Хотя Ван Чун не принимал участия в этом заседании двора, он был глубоко встревожен тем, что сказал ему Чжанчжоу Цзяньцюн.

— Что же случилось? — Ван Чун не мог не спросить.

— Король Сун и я думали, что мы все предвидели, но мы не предсказывали, что все гражданские чиновники, с которыми мы были в хороших отношениях, люди с нашей стороны, все они дезертировали в самый ответственный момент! — заявил Чжанчжоу Цзяньцюн.

Бум!

Тело Ван Чуна вздрогнуло, и в его глазах появилось сильное потрясение.

Чжанчжоу Цзяньцюн больше ничего не сказал, и Ван Чун тоже молчал. Зал сразу погрузился в крайнюю тишину! Слова Чжанчжоу Цзяньцюна застали Ван Чуна врасплох. Гражданские чиновники дезертировали, и это были те гражданские чиновники, которые были в хороших отношениях с королем Суном, кланом Ван и Чжанчжоу Цзяньцюном. Ван Чун чувствовал то, что чувствовал Чжанчоу Цзяньцюн в тот день, и теперь он также понимал, почему настроение в столице было странным, и почему Чжанчжоу Цзяньцюн привел его в свою резиденцию такими скрытными методами.

Они оба погрузились в безмолвные размышления.

Через некоторое время голос Чжанчжоу Цзяньцюна снова нарушил тишину.

— По правде говоря, если бы это было все, тогда это не было бы так плохо. Но это не то, о чем я сейчас беспокоюсь.

— Хотя ситуация в тот день была очень странной, хотя гражданские чиновники на нашей стороне дезертировали, этого все же не должно было быть достаточно для принятия такого рода резолюции. Что меня действительно беспокоит, так это Император Мудрец!

— Чего?

Выражение лица Ван Чуна побледнело, и он яростно поднял голову.

— Лорд Чжанчжоу, что вы имеете в виду?

— Ван Чун, вы можете не понимать, но независимо от того, сколько трюков играют на заднем плане, какова цель интриганов, или даже если они могут испортить всех гражданских чиновников, все это не важно для дебатов при дворе. Истинным лицом, принимающим решения, остается только Его Величество! Если бы не первоначальное одобрение Его Величества, эта резолюция не имела бы шансов для ее принятия! Чжанчоу Цзяньцюн еще раз глубоко вздохнул, прежде чем продолжить:

— Императорский Двор всегда был местом штормов и невзгод, и, хотя этот вопрос невыгоден для нашей военной фракции, это лишь кратковременный удар. По правде говоря, даже если бы это было в десять раз хуже, я бы не запаниковал. Но Император Мудрец… он — тот, за кого я больше всего волнуюсь.

— Во всех Центральных Равнинах Его Величество — величайший суверен, которого я знаю или с которым сталкивался. Именно благодаря его грандиозным амбициям и мотивирующему присутствию каждый мог работать вместе и умиротворять границы, доводя Центральные Равнины до максимального уровня процветания! Именно благодаря ему наши Императорские Великие Генералы могут энергично сражаться на границах до смерти!

— Но Его Величество… Я не знаю, что случилось, но я уверен, что с Его Величеством что-то не так. Император Мудрец странный, слишком странный! Вот в чем лежит моя настоящая забота!

В конце концов Чжанчжоу Цзяньцюн глубоко нахмурил брови, и все его тело сочилось от беспокойства. Император Мудрец был бесспорным хозяином империи, как в администрации, так и в боевых искусствах. Даже сейчас Чжанчжоу Цзяньцюн не понимал,что случилось с Императором Мудрецом.

Бузз!

Чжанчжоу Цзяньцюн был захвачен своими заботами, и Ван Чун почувствовал, как массивный валун упал ему в голову! Чжанчжоу Цзяньцюн не понимал, что случилось с Императором Мудрецом, но Ван Чун понимал, как неудача прорыва в царство Божественного Воинства повлияет и на Императора Мудреца, и на всю империю.

Может ли это иметь значение… должно ли это начаться так скоро?

Ван Чун почувствовал, как у него упало сердце.

Теперь, когда он подумал об этом, он уже почувствовал что-то странное во время своей первой встречи с Императором Мудрецом. Может ли быть так, что, пока он находился в своей западной экспедиции, состояние Императора Мудреца еще более ухудшилось, ухудшилось до такого состояния?

Сердце Ван Чуна было тяжелым, но, как субъект, он не мог критиковать своего суверена, не говоря уже об императоре мудреце. Ван Чун был уверен, что Чжанчжоу Цзяньцюн тоже что-то заметил.

— Ван Чун, этот вопрос определенно не так прост, как вы себе представляете. Столица кажется спокойной на поверхности, но внизу бушует сильный поток. Ваше фактическое понижение в должности и отзыв из Хорасана — только вершина айсберга. Более того, у вас слишком острый край, и ваши несколько сражений с арабами просто беспрецедентны. Восточные и Западно-Тюркские каганаты, Империя Когурё, Наньчжао и У-Цан ошеломлены и вновь обрели благоговение перед Великим Таном. Но дерево, которое выделяется из леса, наверняка будет сбито ветром. Вы — самое ослепительное существо среди военнослужащих, поэтому они хотят показать вас как пример, чтобы запугать остальную часть военной фракции, и они обязательно сделают вас своей первой целью. Инцидент в Хорасане, о котором вы так беспокоитесь, — это только начало.

Выражение лица Чжанчжоу Цзяньцюна было чрезвычайно серьезным.

В Великом Тане не было молодого человека, которого Чжанчжоу Цзяньцюн ценил больше, чем Ван Чуна. Характер, поведение и невероятное понимание стратегии, которые он раскрыл, были самыми выдающимися, которые он когда-либо видел. Именно по этой причине Чжанчжоу Цзяньцюн не хотел, чтобы с ним что-то случилось. Поэтому он и появился у городских ворот.

Бузз!

Зрачки Ван Чуна сжались, и его лицо мгновенно побледнело. Он никогда не думал, что бумага, которую Чжанчу Цзяньцюн дал ему, была предупреждением. Ему действительно было трудно представить, что может сделать даже военного министра таким осторожным.

— Лорд Чжанчжоу, ситуация уже настолько ухудшилась? — строго сказал Ван Чун.

Чжанчжоу Цзяньцюн был Тигром Империи, что можно было увидеть через его личность. По возвращении Ван Чун, по крайней мере, думал, что Чжанчжоу Цзяньцюн понимает общую ситуацию, но, похоже, даже это не так.

— Этот вопрос… может быть даже более серьезным, чем вы думаете!

Чжанчжоу Цзяньцюн серьезно посмотрел на Ван Чуна.

Стук стук стук!

Как только Ван Чун собирался задать еще один вопрос, в дверь раздался сильный стук. Чжанчжоу Цзяньцюн сразу же поморщился, и он и Ван Чун повернулись, чтобы посмотреть.

— Кто здесь? — резко закричал Чжанчжоу Цзяньцюн, и его голос эхом пронесся сквозь мрачную атмосферу.

— Милорд, пришел человек из Бюро Военного Персонала, который говорит, что есть срочный вопрос, о котором Милорд должен позаботиться.

Голос принадлежал офицеру армии протектората Аннана. Как человек, сидящий рядом с Чжанчжоу Цзяньцюном, Ван Чун мог ясно видеть изменение эмоций на лице Чжанчжоу Цзяньцюна: гнев, страх, нежелание и, наконец, глубокая беспомощность, после которой он наконец успокоился. Ван Чун, казалось, что-то понял, но ничего не сказал.

— Ван Чун, кажется, возникла проблема в Бюро Военного Персонала. Кажется, я больше не могу составить вам компанию.

Чжанчжоу Цзяньцюн встал и нерешительно посмотрел на Ван Чуна.

— Кажется, мы сможем продолжить наш разговор позже.

— Ван Чун понимает. Милорд, идите.

Ван Чун тоже встал. Не было необходимости слишком много говорить. Достаточно простого взгляда, чтобы передать много информации.

Чжанчжоу Цзяньцюн открыл дверь и ушел. Ван Чун увидел, как он вошел в лазурную карету в сопровождении двух чиновников из Бюро Военного Персонала, которых он никогда раньше не видел. После того, как Чжанчжоу Цзяньцюн поднялся в карету, оба чиновника также сели в свою карету и уехали.

Только когда Ван Чун увидел, как карета Чжанчжоу Цзяньцюна исчезла вдалеке, он наконец вышел из резиденции военного министра. Ван Чун по цвету неба увидел, что наступила ночь, и настало время зажечь фонари.

— … Уже так поздно? — пробормотал про себя Ван Чун. Как будто заметив что-то, его глаза внезапно стали острыми как бритва.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1229. Вход во дворец, чтобы встретить божественное!**

Покинув резиденцию военного министра, Ван Чун немедленно вернулся в свой дом.

— Чун-эр, ты наконец вернулся!

Ворота семейной резиденции Ван были ярко освещены, и мать Ван Чуна ждала его с несколькими горничными. Когда она увидела стройную фигуру Ван Чуна, она сразу же обняла его, плача от радости. В мире не было ни одной матери, которая бы не любила своих собственных детей, и независимо от того, насколько могущественным был Ван Чун во внешнем мире или, если бы он был королем или маркизом, в глазах своей матери он всегда был бы своевольным и непослушным ребенком, которому требовалась забота матери.

Когда ее сын вернулся домой, мадам Чжао ничего не стала спрашивать, только накрыла роскошный ужин для Ван Чуна и наблюдала, как он ест.

Ночь прошла мирно, и когда ужин закончился, Ван Чун вернулся в свою комнату. Казалось, вокруг семейной резиденции Вана был невидимый барьер, который не пускал все штормы и судебные споры. Ван Чун также не хотел тянуть придворную политику домой.

— Что происходит?

Поздно ночью Ван Чун сидел на кровати, его глаза были полузакрыты, и он ломал голову над подсказками. Все, что он видел и слышал: Хорасан, Цыси, его встреча с Гешу Ханом, люди, которых он встретил у ворот, и события, произошедшие там, его беседы со своим большим дядей, старым дворецким и Чжанчжоу Цзяньцюном… он просмотрел все эти кусочки информации, многократно исследуя каждую деталь.

Внезапно Ван Чун еще раз вспомнил трех конфуцианских экспертов, которые переняли его военную власть и таинственный след на их запястьях.

У Ван Чуна появилась идея.

— Это они? Может ли это быть так? — пробормотал про себя Ван Чун, смутно начав понимать. Однако у него было слишком много сомнений.

Ух-ух!

Пока он думал, взмах крыльев и зов совы послышались снаружи, заставляя Ван Чуна очнуться от ступора.

Ван Чун моргнул и затем крикнул от своей кровати:

— Входите!

В комнате было тихо, единственным звуком был дующий ветер. Однако быстро, как только казалось, что снаружи никого нет, дверь в комнату Ван Чуна открылась, и в нее ворвалась ловкая фигура.

— С уважением к лорду Маркизу!

Фигура остановилась в пяти или шести шагах от Ван Чуна. Эта фигура была высокой и мускулистой, а на ее левом плече был такой же мускулистый орел. Они поклонились с крайним уважением.

— Старый орел, ты что-нибудь нашел?

Слова Ван Чуна раскрыли личность этого человека.

Этим человеком, который вошел в семейную резиденцию Ван в середине ночи, был не кто иной, как Старый Орел, которого Ван Чун оставил в столице, чтобы стать посредником после войны на юго-западе.

С тех пор, как Ван Чун отправился на север в Ушан, он редко заставлял Орла работать, но это не означало, что Орел не был важен. Напротив, Старый Орел все это время выполнял миссию. По возвращении в жуткую и опасную столицу Ван Чун немедленно вызвал Орла и его недавно обученную… разведывательную команду!

— Лорд Маркиз, согласно вашим приказам, когда вы прибыли к городским воротам, мы высадили в толпе много шпионов, которые следили за всем, включая нескольких незнакомых чиновников. После того как Лорд Маркиз ушел, мы отправили людей следовать за этими чрезвычайно странными и таинственными второстепенными чиновниками, — строго сказал Старый Орел.

— Вы узнали, куда они пошли? Или их происхождение? — спросил Ван Чун.

Старый Орел заколебался, но, наконец, покачал головой.

— Нет! Мы последовали за этими мужчинами, но через некоторое время потеряли связь с нашими собственными людьми, как будто они исчезли в облаке дыма. Это были эксперты высшего класса, которых я лично обучал, и у них было много опыта. Когда Лорда Маркиза не было, я отправил их на тренировочные миссии в Бэйтин и Ючжоу, и они преуспели во всех из них. Это были просто мелкие чиновники, поэтому при обычных условиях наши люди не должны были потерпеть неудачу. Таким образом, когда я узнал эту новость, я сразу же начал расследование, но только после периода Цзы я обнаружил тела наших людей в городском рве!

Бузз!

Глаза Ван Чуна расширились, а его брови нахмурились.

Два второстепенных чиновника, появившиеся в течение дня, особенно тот, кто явно бросил вызов Ван Чуну, были слишком ненормальными. Ван Чун приказал Старому

Орлу следить за ними, но он не ожидал такого результата от простого исследования. Если бы они действительно были чиновниками двора, такого бы никогда не произошло.

После нескольких минут молчания Ван Чун сказал:

— Где они были в последний раз?

— Восточная часть города! — с уважением сказал Старый Орел.

— Я понимаю. Ты свободен.

Ван Чун кивнул.

— Лорд Маркиз, будьте спокойны: как бы там ни было, я придумаю способ найти этих двух второстепенных чиновников! — торжественно сказал Старый Орел, наблюдая за выражением лица Ван Чуна.

Похоже, что в тени Императорского Двора против Ван Чуна работала какая-то огромная фракция, и они даже отправляли людей подражать чиновникам, оспаривать и унижать его у городских ворот. Все подчиненные Ван Чуна в столице уже знали об этом, и Старый Орел с товарищами никогда не могли допустить такого. Любой, кто осмелился пойти против Ван Чуна, был их врагом.

— Я понимаю.

Ван Чун махнул рукой.

— Навестите семьи убитых разведчиков и дайте им компенсацию. Если у их семей возникнут какие-либо проблемы, сделайте все возможное, чтобы их решить. Что касается всего остального, лучше, если вы пока не станете предупреждать врага. У меня есть свои планы относительно того, как действовать дальше, — строго сказал Ван Чун.

— Да!

Старый Орел быстро вышел из комнаты, так же тихо, как и пришел.

Ночь прошла быстро, и, когда наступил день, звуки музыки наполнили воздух. Ван Чун думал в своей комнате, и одна из горничных его матери ворвалась внутрь с покрасневшим лицом.

— Молодой мастер, Императорский Двор послал к вам людей! Мадам говорит, что вы должны немедленно их увидеть!

У входа в семейную резиденцию Ван Чун Чун встретился с посланником Императорского Двора.

-Лорд Маркиз, пожалуйста! Сегодня великий праздник для вас! Пожалуйста, помойтесь и переоденьтесь, и тогда вы можете пойти с нами, чтобы увидеть Его Божественное Величество! Бюро Обрядов уже подготовило документы, поэтому, как только Лорд

Маркиз завершит встречу с Его Божественным Величеством, мы можем официально объявить вас Королем Иностранных Земель!

У ворот стоял довольно пожилой евнух в серебряном одеянии с безудержной радостью на лице. За ним стояли Золотая Гвардия, Императорская Армия, Городская Гвардия, чиновники из Бюро Обрядов и чиновники из Камергера Зависимостей. Все они были церемониально одеты и стояли в церемониальных позах, придя приветствовать Ван Чуна.

При получении благородного титула, на уровне короля, церемония инвестирования требовала объявления об этом миру. Только когда Ван Чун встретится с Императором Мудрецом, получит его одобрение и объявит Бюро Обрядов о своем новом звании, он действительно станет Королем Иностранных Земель. Это была основная церемония назначения Королей Великого Тана.

— Сэр евнух, спасибо за беспокойство!

Ван Чун помылся и переоделся в большое красное платье, которое он носил на церемонии, на которой его сделали Маркизом. Он быстро сел в кресло паланкина и отправился в Императорский Дворец.

Было еще раннее утро, на востоке лишь забрезжил свет, но улицы были забиты людьми. Все простые люди, которые слышали новости, приветствовали с обочины дороги. Жители столицы ждали так долго, что знали церемонию назначения короля, как тыльную сторону своей руки.

— Посмотри туда! Молодой Маркиз! Молодой Маркиз собирается увидеть Его Божественное Величество и получить новый титул!

— Вы еще говорите «Молодой Маркиз»? Он уже Король Иностранных Земель! Первый Король с другой фамилией в моем Великом Тане!

— Хахаха, только такой герой заслуживает титул Короля Иностранных Земель! Великий герой! Настоящий великий герой наших Центральных Равнин! Смотрите же, смотрите!

Толпы заполнили стороны улиц, переполненные радостью и энтузиазмом, с каждой минутой атмосфера оживлялась. Вчерашний инциденту городских ворот распространился, как ветер через столицу, и репутация Ван Чуна была на пике своей высоты.

— Он идет! Он идет!

Когда показалось кресло паланкина Ван Чуна, толпа впереди разразилась восторженными возгласами.

Прежде чем Ван Чун успел среагировать, он услышал громкий гул, а затем, среди ревущего возгласа, на несколько десятков метров в небо взлетел фейерверк и взорвался ослепительным световым шоу. Бум! Затем последовал второй фейерверк, а затем третий… Через несколько мгновений небо над столицей было освещено морем фейерверков, которые очаровали толпу.

Среди этих взрывов фейерверков можно было услышать хлопки петард не только в одном или двух местах, но и по всей столице.

— Король Иностранных Земель!

— Король Иностранных Земель!

В кресле паланкина уши Ван Чуна были наполнены оглушительным возгласом толпы.

— За последние сто лет никто еще не был так любим простыми людьми!

Ведущий евнух в серебряном одеянии, увидев, как простые люди толпятся на улицах, чтобы приветствовать Ван Чуна, обернулся, чтобы восхищенно взглянуть на паланкин Ван Чуна.

Золотые гвардейцы, сопровождающие кресло паланкина, также были полны уважения. У человека подобного характера должны быть большие амбиции и далеко идущие устремления, и достижения Ван Чуна на западе были именно тем, о чем мечтали каждый мужчина и солдат. Все они мгновенно начали поправлять свои позы.

Ван Чун оставался неподвижным, сидя в кресле паланкина, рассматривая каждую деталь. Пока он слушал приветствия, он не мог не вздохнуть.

Простые жители столицы ничего не знали об опасности, обрушившейся на них, но именно это делало их такими привлекательными.

Разве это не то, чего искал Ван Чун, ради чего все другие генералы жертвовали своей жизнью?

Конвой продолжил движение по оживленным улицам, и кресло Паланкина Ван Чуна наконец вошло в Императорский Дворец.

Румбл!

Огромные золотые ворота закрылись, блокируя все остальные шумы. Как будто он покинул один мир и вошел в другой.

Вокруг него все было тихо, и в кресле паланкина разум Ван Чуна вертелся от бесчисленных мыслей.

Тумп!

Через некоторое время кресло паланкина слегка задрожало, и он остановился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1230. Первый принц!**

— В чем дело?

Ван Чун нахмурился, пришел в себя и поднял глаза.

— Господи, Лорд Маркиз, кто-то впереди препятствует нашему пути. — раздался дрожащий голос евнуха в серебряной одежде.

Бузз!

Ван Чун поморщился, открывая свои чувства, и сразу заметил, что в пятидесятишестидесяти шагах от дороги мощная аура блокировала дорогу.

Ван Чун первоначально полагал, что это был какой-то могущественный командующий Императорской Армией, патрулиавший дворец, но теперь оказалось, что его предположение было неверным.

Но это было далеко не единственное, что удивило Ван Чуна. Императорский Дворец был священной землей, и на его территорию не допускались бездельники. Чтобы человек осмелился преградить ему путь, пока он собирался встретиться с Императором Мудрецом, он был по-настоящему дерзким, и ни один нормальный человек не осмелился бы на такое.

— Король Иностранных Земель, ты не выйдешь и не встретишься со мной? — снаружи раздался благородный и достойный голос с оттенком презрения и превосходства.

Ван Чун почувствовал, что все золотые стражи и евнух в серебряных одеждах перестали дышать. Они были как мыши, встретившие кошку, и их явно поразил глубокий страх.

Свист!

Без малейшего колебания Ван Чун протянул руку, поднял занавес и вышел из паланкина. Вдалеке стояла фигура, одетая в драконий халат с четырьмя когтями, все его тело кипело безграничным величием. Ван Чун никогда не встречал этого человека раньше, но, основываясь на сходстве его лица с Императором Мудрецом, Ван Чун мог почти мгновенно узнать его.

Первый принц!

Ван Чун, наконец, невольно расширил глаза. Прошло меньше суток с момента его возвращения в столицу, но он уже встречался с Первым Принцем. И по спокойному и невозмутимому виду Первого Принца он явно ждал именно Ван Чуна.

— Король Иностранных Земель, встретиться с вами действительно непросто!

Глаза Первого Принца вспыхнули, и он, как тигр, направился к Ван Чуну. Ван Чун осмотрел местность и понял, что все солдаты Императорской Армии в нескольких сотнях шагов исчезли.

Все было тихо.

Воздух был напряженным, и все вокруг кресла паланкина упали на землю в подчинении. Их лица были бледны, а тела дрожали.

Во дворце для принца встреча с важным предметом двора была главным табу, а Ван Чун был не просто обычным важным предметом. Если бы вопрос стал известен, это определенно имело бы огромные последствия, и у некоторых людей могли бы быть даже вечные молчания.

Что еще более важно, Первый Принц был старшим сыном, очевидным наследником, правильным и надлежащим наследником престола Великого Танаского Императора. Если бы все пошло так, как ожидалось, он стал бы Великим Танским Императором, и каждый во дворце, который оскорбил его, мог легко представить, что с ним тогда будет.

— Расслабьтесь. Первый принц достаточно непредубежден, и я верю, что он не доставит вам неприятностей!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, и он подошел. Не нужно бояться удачи, а бедствия были неизбежны. Так как Ван Чун перевоплотился, он всегда непреднамеренно избегал Первого Принца, и даже его большой дядя под его влиянием медленно отошел от Первого Принца. Но хотя он так долго избегал его, принц наконец его настиг.

Ван Чун мог обойти Первого Принца, но не мог помешать Первому Принцу встретиться с ним.

И Ван Чуну было также немного любопытно, почему Первый Принц пришел, чтобы встретиться с ним.

— С уважением к Вашему Высочеству!

В трех или четырех шагах от Первого Принца Ван Чун остановился и поклонился поклоном, который был не слишком горд и не слишком кроток.

— Ха, Король Иностранных Земель действительно добросердечный и доброжелательный. До тех пор, пока они не станут свободно говорить, с какой стати я стану доставлять неприятности этим слугам?! — равнодушно сказал первый принц, глядя на Ван Чуна.

Это был первый раз, когда Первый Принц осматривал Ван Чуна. Хотя он слышал много легенд о нем и заказал его портрет, чтобы иметь представление о его внешности, когда он увидел настоящего человека, он не мог не вздохнуть.

В войне на юго-западе Ван Чун повел более тысячи экспертов из великих кланов на юго-запад, и в итоге ему удалось переломить ход событий и убить сотни тысяч солдат армии

Меншэ Чжао — У Цан. А после этого в двух масштабных сражениях он убил миллион лучших в мире кавалеристов. Такие подвиги действительно могут быть описаны только как чудеса.

Таких подвигов можно было ожидать от человека, называемого Богом Войны. Но никто не мог предположить, что человек, совершивший эти могущественные подвиги, был юношей семнадцати или восемнадцати лет.

«Увы! Если бы я знал, что у младшего сына клана Ван есть такой талант, я бы давно завербовал клан Ван через Ван Гэна!»

Первый принц предавался сожалениям. С помощью Ван Чуна все эти достижения были бы в конечном итоге возложены на него, и теперь никто не смог бы противостоять ему.

В то время как Первый Принц наблюдал за Ван Чуном, Ван Чун наблюдал за Первым Принцем. В конце концов, будучи потомком Императора Мудреца, Первый Принц был очень похож на отца. Более того, будучи самым старшим принцем, Первый Принц очень рано начал участвовать в административных делах. Его тело было наполнено величием и высшей властью.

Каждое его движение и слово раскрывали часть поведения Императора Мудреца, но увы…

Ван Чун посмотрел на Первого Принца и внутренне вздохнул. Другие могут не знать, но Ван Чун ясно понимал, что Первый Принц никогда не сможет сесть на престол Императора Мудреца. Это было не из-за Пятого Принца Ли Хэна, а потому, что его личность не подходила для этого.

— Ван Чун, вы талантливый человек, и то, что я лично не пытался завербовать вас в прошлом, является величайшей ошибкой этого Короля. Я видел ваш талант к военному искусству, и он действительно не имеет себе равных в мире. Даже Ван Чжунси не может сравниться с вами. Если бы я получил вашу помощь, возможно, я бы давно сел на трон Девяти и Пяти. Таким образом, этот Король пришел на этот раз, чтобы исправить свою ошибку и дать вам шанс, а также дать этому королю шанс. Ван Чун, почему бы не прийти и не помочь этому королю?

Голос Первого Принца прозвучал в дворцовом проспекте, и евнух в серебряном одеянии и другие охранники за Ван Чуном все задрожали от страха. Слова — девять и пять — в частности, заставили их мгновенно стать ужасно бледными. Никто не осмелился что-либо сказать, а только прижали свои головы еще ниже к земле.

Во время Войны Принцев Первый Принц совершал запрещенный поступок, пытаясь завербовать Короля Иностранных Земель в центре Императорского Дворца. Если бы это дело было сделано плохо, все свидетели были бы убиты. И если бы просочилась только маленькая деталь об этой картине, этого было бы достаточно, чтобы послать большие волны через Императорский Двор.

Все они дрожали в безмолвном страхе, и обстановка стала настолько тихой, что можно было услышать падение булавки.

Казалось, прошла секунда, и одновременно бесчисленное количество эонов. Ван Чун наконец заговорил:

— Я не думал, что Ваше Высочество так высоко ценит меня, но я боюсь, что должен разочаровать Ваше Высочество. Ван Чун — только обычный генерал, у которого есть некоторые достижения на поле битвы. Что касается вопроса, о котором говорило Ваше Высочество, это то, что может решить только Император Мудрец, а не что-то, на что может повлиять такой простой генерал, как Ван Чун, — сказал Ван Чун, и снова поклонился.

— Дерзкий! Ван Чун, ты отказываешь Его Высочеству? — один из стражников Первого Принца резко крикнул сзади него.

— Наглый! Чжоу Син, уйди немедленно! Король Иностранных Земель — это тот, кому ты можешь грубить?

Первый принц помахал своему подчиненному и упрекнул его, но в выражении его лица не было никаких признаков протеста.

Ван Чун смотрел на это все безразлично. Хотя он не знал многих методов, которые эти принцы использовали для подкупа людей, он все хорошо понимал.

— Ван Чун, ты действительно не пересмотришь свое решение? Этот Король лично пришел в гости, чтобы выразить мою искренность. Тогда, в предыдущей Войне Принцев, герцог Цзю успокоил восстание и помог Императору Мудрецу занять трон. Даже сейчас его подвиг по-прежнему вызывает восхищение других. Ван Чун, если ты будешь работать вместе со мной, мы сможем создать еще больший золотой век, расшириться до новых земель и расширить границы Великого Тана, как никогда прежде, продолжая историю герцога Цзю и Императора Мудреца. Разве это не будет чудесной историей?

Первый принц говорил со страстью и энтузиазмом.

Даже Ван Чун был несколько тронут словами Первого Принца, но быстро восстановил самообладание.

— Ваше Высочество, тут какое-то недопонимание. Обязанность солдата — следовать приказам. Ван Чун — солдат Великого Тана, и если Ваше Высочество воссядет на троне Императора Мудреца, Ван Чун, естественно, будет следовать указаниям Вашего Высочества ради процветания Великого Тана! — прямо сказал Ван Чун, без эмоций на его лице.

Все были смертельно неподвижны, и когда Первый Принц уставился на Ван Чуна, его брови незаметно сморщились. Ван Чун дал очень безопасный ответ, но это был не тот ответ, которого он хотел.

— Ван Чун, этот Король не любит, когда его отвергают другие, но кажется, что последний шанс, который король дает тебе, — это то, от чего ты собираешься отказаться.

Глаза Ван Чуна расширились, но он быстро вернулся к нормальной жизни.

— Ваше Высочество…

— Хахаха!

Но прежде чем Ван Чун успел закончить говорить, Первый Принц взмахнул рукавом и прервал его.

— Ван Чун, этот Король понимает значение твоих слов. Я просто надеюсь, что ты не пожалеешь об этом!

Первый Принц бросил на Ван Чуна глубокий взгляд, обернулся и бросил на него еще один глубокий взгляд.

— Ван Чун, Король знает, что ты сейчась на вершине успеха, но даже полная луна начнет угасать, а тем более — человек. Тебе действительно не следовало помогать старой пятерке!

Первый Принц остановился в нескольких десятках футов, произнес эти последние несколько слов и затем, холодно фыркнув, исчез.

Бузз!

Спокойное самообладание Ван Чуна мгновенно пошатнулось, когда он услышал последние слова Первого Принца.

Старая пятерка!

Во всем Императорском дворце единственным человеком, которого можно было назвать «Старая пятерка», был Пятый Принц Ли Хэн. Первоначально Ван Чун считал, что очень немногие знают, что он тайно помогал Пятому Принцу Ли Хэну, но оказалось, что это далеко не так.

Я не думал, что он знает так много!

Темное облако беспокойства скользнуло по лбу Ван Чуна, но он быстро отбросил его в сторону.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1231. Верховный Император Мудрец (Часть 1)**

Императорский Дворец был странным и непостижимым местом, и не было такой вещи, как непроницаемая стена, не было вечной тайны. Война Принцев всегда была чрезвычайно опасна, поэтому люди относились к ней с таким опасением. Отношения Ван Чуна с Пятым Принцем Ли Хэном были бы разоблачены однажды, но это случилось намного быстрее, чем он ожидал.

Кажется, вокруг Пятого Принца уже много шпионов!

Ван Чун поднял глаза, сквозь них вспыхнул свет.

Большое дерево притягивало ветер, и Пятый Принц Ли Хэн теперь отличался от того, кем он был в прошлом. Он начинал собирать вокруг себя много советников, но, поскольку он собирал больше людей, многие другие могли вмешаться. Это было неизбежно. Эти мысли ненадолго заняли разум Ван Чуна, и он быстро восстановил самообладание.

— Пошли!

Взмахнув рукавом, Ван Чун вернулся к паланкину и снова уселся.

— Поднимите стул!

Евнух в серебряной одежде и Золотая Гвардия выдохнули. К лучшему, что переговоры между Ван Чуном и Первым Принцем провалились. В конце концов, теперь к этому можно относиться так, как будто ничего не произошло. В противном случае старший принц Великого Тана вступил бы в сговор с Королем Иностранных Земель, избранным Императором Мудрецом, что обрушит бедствие на остальных.

Кресло паланкина поплыло вперед еще раз. Вокруг него снова появились исчезнувшие солдаты Императорской Армии, ведущие себя так, как будто ничего не произошло.

Однако внутри паланкина у Ван Чуна было тяжелое сердце.

Ситуация в этом месте стала такой серьезной?

Для Ван Чуна появление Первого Принца было незначительным перерывом. То, что его действительно волновало — что подразумевает эта ситуация.

Принц, лично встречающийся с важной темой, был запрещен, и Первый Принц осмелился бы сделать это, только если обстановка во дворце была достаточно хаотичной.

Все зависит от Императора Мудреца!

Ван Чун глубоко вздохнул и снова успокоился.

В этом шторме в сердце империи самой важной вещью всегда была позиция

Императора Мудреца. Более того, после такого долгого времени Ван Чун очень хотел узнать, каково состояние Императора Мудреца.

Паланкин быстро проходил через различные залы дворца, становясь все ближе и ближе к политическому ядру империи.

Несколько мгновений спустя он остановился перед лестницей, состоящей из тысяч ступеней, вырезанных из белого нефрита. Ван Чун вышел из кресла паланкина и был встречен огромным множеством Золотых Стражей, заполнивших белую нефритовую лестницу от низа до самого верха.

И перед этим ослепительно-золотым залом стояли бесчисленные эксперты, их энергия витала в небе.

Тумп!

Сверху донесся треск кнута.

— Рапорт! Молодой Маркиз Ван Чун прибыл для своей аудиенции!

Твердый и пронзительный голос непрерывным эхом раздался над дворцом.

Ван Чун прибрал свои одежды и начал подниматься по ступеням из белого нефрита. Это был не первый раз, когда он поднимался по этой лестнице, но это давало ему другое чувство, чем когда-либо прежде. Не было ни зрителей, ни музыки, ни ритуалов. Все это указывало на то, что эта аудитория отличалась от обычной.

Ван Чун быстро прибыл в большой зал.

— Молодой Маркиз, входите. Его Величество ждет вас внутри. — мягко сказал направляющий евнух, держащий кнут, с уважением относясь к Ван Чуну. Не было никого, кто не знал бы репутации Ван Чуна, нового Бога Войны Великого Тана. Даже эти евнухи во дворце слышали о его громовой репутации.

— Большое спасибо, сэр Евнух!

Ван Чун поклонился и прошел мимо евнуха, чтобы войти во дворец.

Бззз!

Ван Чун остановился перед открытыми дверями во дворец, глядя на его ослепительный интерьер. У него были бесчисленные вопросы, бесчисленные обиды, но, когда он стоял перед этим огромным дворцом, все эти мысли начали постепенно исчезать, и внезапно Ван Чун стал невероятно спокойным.

Изнутри донесся мягкий, добрый и богатый голос.

— Ван Чун, входи! — Ван Чун мгновенно узнал его как голос Гао Лиши.

Ван Чун переступил через порог, и в тот момент, когда он это сделал, он, казалось, вошел в совершенно другой мир. Все остальные звуки исчезли, и знакомые потоки энергии нахлынули на него, как огромное море тумана.

Это был не первый раз, когда Ван Чун входил в зал, чтобы встретиться с Императором Мудрецом. Во время своей последней аудиенции Ван Чун чувствовал себя ничтожным муравьем перед Императором Мудрецом.

Но через полгода у Ван Чуна возникли совершенно другие ощущения. Теперь он был на грани входа в Тонкое Царство, и теперь он мог даже издалека смотреть на это таинственное царство. Ему даже удалось убить Кутайбу. Великие полководцы, которые были высшим существованием для простых людей, в его глазах не стоили ничего.

Теперь, войдя в зал, Ван Чун не ожидал, что по-прежнему будет ощущать такой глубокий страх и уважение, как ребенок перед великаном: кроткий и незначительный.

Если Ван Чун был великаном, стоящим на вершине горы, то высшей и почитаемой фигурой в верховьях этого зала был бог, смотрящий на мир с небес.

Чем выше становился его уровень совершенствования, тем больше Ван Чун осознавал, насколько ужасно могущественным был Император Мудрец.

Царство Божественного Бойца!

Эта мысль внезапно возникла в голове Ван Чуна. Тонкое царство уже было таинственной областью, и Ван Чун знал, насколько мощной была энергия этого царства. Но Царство Божественного Бойца было еще выше Тонкого. Император Мудрец был существом, которое было бесконечно близко к достижению царства Божественного Бойца, и Ван Чун никогда не думал, что Император Мудрец был таким могущественным.

— Этот смиренный предмет отдает дань уважения Императору Мудрецу! Да проживет Император Мудрец десять тысяч лет!

Ван Чун быстро поднял халат, опустился на колени и опустил голову.

В зале было абсолютно тихо, и величественные волны энергии продолжали подниматься по залу. Через некоторое время достойный и божественный голос наконец заговорил.

— Поднимись!

Казалось, весь зал дрожал.

— Спасибо, Ваше Величество!

Ван Чун снова склонил голову и встал.

Ван Чун стоял примерно в семидесяти метрах от верховья зала, так как правила

Императорского Дворца строго запрещали ему идти дальше без явных указаний. Ван Чун стоял там и бросил взгляд сверху. В отличие от того, что было снаружи, внутри дворец был довольно пуст и совсем не охранялся. Была только верховная фигура правителя мира и евнух Гао в шелковом одеянии. В этом зале не было даже горничных или охранников.

Ван Чун не мог не найти это странным. Но Ван Чун быстро перевел взгляд на легендарного владыку Великого Тана.

Будь то тогда или сейчас, он всегда будет человеком, которого Ван Чун уважал и которым восхищался больше всего. Это было не из-за его высшего статуса и власти, а потому, что он привел империю из хаоса в порядок, доведя ее до беспрецедентного уровня власти.

Это был настоящий Император Мудрец!

Бузз!

Мысли Ван Чуна были в смятении. В верховьях зала Император Мудрец, одетый в драконий халат и сидевший на огромном драконьем троне, слегка пошевелил указательным пальцем правой руки, которая лежала на резном подлокотнике дракона. Гао Лиши все понял, открыл Императорский Указ и вышел вперед.

— Ван Чун, слушай указ!

— Субъект Ван Чун слушает указ!

Ван Чун быстро опустил голову и поклонился.

— Принимая волю небес, Император заявляет!

— Молодой Маркиз Ван Чун защитил страну. Молодой и полный потенциала, в битвах за Талас и Хорасан он оказал большую услугу и достиг невероятных подвигов, подняв престиж моего Великого Тана. Таким образом, с одобрения Императора Мудреца Шесть Бюро согласились присвоить Молодому Маркизу Ван Чуну титул Короля Иностранных Земель Великого Тана! Это звание имеет зарплату короля и имеет тот же статус, что и член Императорского Двора. Кроме того, Бюро Обрядов и Бюро Персонала подготовили проекты документов, чтобы объявить об этом миру, чтобы все могли учиться на его примере! Таково решение Императора!

Гао Лиши отложил императорский указ и с удовлетворением посмотрел на Ван Чуна. Он наблюдал, как этот ребенок повзрослел. Во время инцидента с региональными командирами, когда Ван Чун был осужден всеми Ху и заключен в камеру Императорской тюрьмы, Гао Лиши лично пришел к нему и даже послал ему лекарство. С этого момента Гао Лиши знал, что Император Мудрец высоко ценит и благоволит к этому юноше.

И Ван Чун не подвел доверие Императора Мудреца. Чуть более чем за полгода он

добился ряда ослепительных и поразительных достижений, чтобы доказать, что Император Мудрец был прав.

— Ван Чун, выйди вперед и получи указ!

В зале было тихо, и, что удивительно, Ван Чун стоял там и не двигался. Как будто кто-то заморозил его на месте. Если бы это было только мгновение, Гао Лиши мог бы поверить, что Ван Чун не расслышал. Но Ван Чун стоял там долго, без всякого намерения подняться.

— Молодой Маркиз!

Лицо Гао Лиши поморщилось, и его голос стал несколько громче.

— Ваше Величество! Этот предмет хотел бы поговорить по делу!

Ван Чун поклонился, и его громкий голос раздался в зале.

— Ван Чун, как ты смеешь!

Гао Лиши побледнел. Император Мудрец уже объявил новый титул Ван Чуна, но Ван Чун осмелился отказаться от получения указа и даже хотел поговорить по этому вопросу. Он явно использовал этот шанс, чтобы вызвать сомнения и подозрения у Императора Мудреца. Это было серьезное преступление!

— У субъекта Ван Чуна есть вопрос, о котором он хотел бы поговорить с Его Величеством!

К удивлению Гао Лиши, Ван Чун вел себя так, будто не слышал. Он сказал еще раз, и его голос был еще громче, чем в первый раз.

На этот раз лицо Гао Лиши превратилось в гримасу. Было очевидно, что Ван Чун настаивал и больше не заботился о последствиях.

— Говори! — сказал Император Мудрец своим достойным голосом, равнодушным и отчужденным. Он звучал плоско и бесчувственно: по-видимому, он давно предсказал эту просьбу от Ван Чуна.

— Аравия — страна тигров и волков, вечное бедствие для Великого Тана. Размер этой угрозы больше, чем от любой другой страны, граничащей с Великим Таном. Хорасан имеет огромное значение в противостоянии Аравии. Этот предмет умоляет Ваше Величество отменить указ.

Сказав это, Ван Чун опустился на колени и упал на землю.

Более года планирования и более полугода кампаний, огромных вложений в войну и жертвы десятков тысяч людей, наконец, привели к победе в Хорасане. Несмотря ни на что, Ван Чун не мог допустить, чтобы эти жертвы были напрасными, и он не мог дать арабам шанс вновь подняться и снова обрушить бедствие на Центральные Равнины.

Танская армия была выведена, коалиция сХорасани рухнула, и вся армия сокращалась. В этом мире единственным человеком, который мог изменить все это, был Император Мудрец.

Если Император Мудрец даст слово, был шанс все спасти!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1232. Верховный Император Мудрец (Часть 2)**

Бузз!

Слова Ван Чуна немедленно вызвали ударную волну в зале, и на высокой платформе Гао Лиши сделал крайне неприглядную гримасу. В Великом Тане не было большего различия, чем между милитаристами и конфуцианцами. Конфуцианцы теперь имели полное преимущество при дворе, и Гао Лиши беспокоился, что Ван Чун поднимет вопрос на аудиенции, но ничего не мог с ээтим поделать.

— Мы понимаем!

Император Мудрец еще раз заговорил, его голос был без эмоций.

— Ваше Величество, военные — это вопрос первостепенной важности для государства, вопрос жизни или смерти, вымирания или выживания! Военные силы являются важным оборонительным барьером Великого Тана против иностранцев на наших границах. Сокращение его наверняка приведет к великой катастрофе. Ваше Величество, пожалуйста, подумайте об этом! — взмолился Ван Чун.

В зале было тихо, и Гао Лиши, наконец, не мог не сказать:

— Ван Чун! Что ты пытаешься сделать?! Приказы государя неподвижны, как гора, и к ним следует относиться серьезно. Поскольку Его Величество уже принял решение, его нельзя изменить. Вы пытаетесь предъявлять требования своему начальству и вымогать у Императора Мудреца?!

Лицо Гао Лиши было пепельным и пронизано яростью.

За последние несколько десятилетий никто во всем Великом Тане никогда не осмеливался разговаривать с таким Императором Мудрецом, а тем более оказывал на него давление, как и Ван Чун. Это была изменническая линия, достаточно, чтобы его казнили!

Это было преступное неуважение к императору!

— Ваше Величество, этот скромный субъект не смеет! — громко провозгласил Ван Чун, но в его голосе не было никаких признаков отступления.

Император не был обычным сувереном. Его мудрость и разум принесли ему уважение к людям всего мира, его амбиции и хитрость — их восхищение, а его руководство и боевые искусства — их похвалу. Что еще более важно, он в одиночку создал процветающую империю Великого Тана.

Император Мудрец мог заставить деда Ван Чуна делать все возможное и верно служить. Ван Чун был уверен, что Император Мудрец был тем мудрым и божественным сувереном, который охватил мир, сувереном, за которым стоило следовать.

— Ван Чун, поторопись и встань!

Гао Лиши дрожал от ярости, проклинал тот факт, что всего несколько минут назад он так высоко ценил Ван Чуна и считал его таким талантливым молодым человеком, который не подвел надежды Императора Мудреца. Он никак не предполагал, что вскоре после этого Ван Чун будет вести себя так глупо. Неужели он не понимает, насколько сложно это сделает его карьеру?

— Достаточно!

Император Мудрец заговорил равнодушным тоном, слегка взмахнув рукой, чтобы остановить Гао Лиши.

— Ваше Величество.

Гао Лиши сразу замолчал и опустил голову.

Император Мудрец посмотрел на Ван Чуна и сказал:

— Ван Чун, у нас есть свои планы. — его голос был наполнен тоном, который не вызывал никаких возражений.

— Но, Ваше Величество…

Ван Чун держал голову опущенной, желая спорить, а Гао Лиши больше не мог смотреть.

— Ван Чун! Такая наглость!

У него всегда было хорошее впечатление о Ван Чуне, но независимо от того, сколько у него было причин, как он был талантлив, и как много он внес в империю, Император Мудрец уже выразил свою волю. Для Ван Чуна пытаться изменить его решение было просто дерзостью и заслуживало смертной казни!

— Король Иностранных Земель, получите указ!

Император Мудрец заговорил громким, величественным и решительным голосом. Эти слова закончили беседу, разрушив все мысли Ван Чуна.

Ван Чун был ошеломлен, и его лицо было белым, как лист бумаги.

Ван Чун представлял себе эту ситуацию раньше, и он думал, что, если он попробует все возможные методы, он сможет изменить мнение Императора Мудреца. Но оказалось, что Император Мудрец был гораздо более решительным, чем он себе представлял, и его слова полностью погубили всякую надежду, которую имел Ван Чун.

Лицо Ван Чуна стало зелено-белым, и он долго не мог ничего сказать. Внезапно в зале раздался хрустящий звон колокольчика.

Ван Чун никогда раньше не слышал такого звука, резкого и точного, как звук цитры.

Хотя звук звучал как колокол, казалось, что это не мог быть звук колокола.

Что еще более важно, Императорский Дворец был священным местом, домом Императора Мудреца. Ван Чун не мог придумать никого, кто осмелился бы использовать подобный метод, чтобы потревожить аудиенцию в этом месте. Но то, чего Ван Чун ожидал меньше всего, это реакция Императора Мудреца и Гао Лиши. Когда прозвенел звонок, Ван Чун ясно заметил, как Гао Лиши побледнел и даже несколько испугался. Что касается Императора Мудреца, его аура внезапно запульсировала. Ван Чун ясно почувствовал намеки на беспорядок в энергии Императора Мудреца.

Но это продолжалось только мгновение. Беспорядок быстро исчез, как будто что-то было подавлено.

— Ваше Величество…

Сердце Ван Чуна дрогнуло, а лицо побледнело, когда он кое-что подумал.

— Король чужеземных земель, давайте закончим на сегодня. — неожиданно сказал Гао Лиши. — Император Мудрец довольно устал. Если есть проблема, поднимите ее в следующий раз.

Хотя он делал все возможное, чтобы сохранять спокойствие, его голос подсознательно говорил срочным и тревожным тоном.

Настроение во дворце стало довольно странным, совершенно отличным от того, что было. Ван Чун был ошеломлен, в его голове проносились бесчисленные мысли. Он хотел сказать что-то еще, но затем Император Мудрец махнул пальцами, жестом предлагая ему уйти.

— Король Иностранных Земель, идите! Этот слуга проводит вас!

Гао Лиши уже спускался по ступенькам.

Ван Чун мысленно вздохнул. Как бы он ни сопротивлялся, ему предстояло покинуть зал. Если он будет говорить дальше, он совершит предательский поступок, который только повредит его делу, а не поможет ему.

— Этот непритязательный субъект получает указ!

Ван Чун глубоко поклонился.

Когда они вышли из зала, Гао Лиши остановился и повернулся к Ван Чуну.

— Король Иностранных Земель, этот слуга может понять ваше настроение, но сегодняшний день отличается от вчерашнего. Теперь вы король Иностранных Земель Великой Династии Тан, первый король династии Тан с другой фамилией. Будь то под открытым небом или в тени, многие люди будут наблюдать за вами. Я надеюсь, что Король Иностранных Земель будет остороженв своих словах и действиях и защитит

себя. Что касается Его Величества, на этот счет у него есть свои причины. Король Иностранных Земель, вы поймете в будущем! — он вздохнул, как будто хотел сказать больше.

Ван Чун хотел задать еще несколько вопросов, но Гао Лиши развернулся и вернулся в зал. После нескольких минут молчания Ван Чун очнулся и начал спускаться по ступеням из белого нефрита.

Вскоре после ухода Ван Чуна Гао Лиши вернулся к Императору Мудреца.

— Ваше Величество, этот вопрос был очень тяжелым ударом для него. Неужели нет необходимости говорить ему? — нерешительно спросил Гао Лиши.

— Не нужно!

Император Мудрец махнул рукой, выражение его лица было равнодушным.

— Мое тело не может долго продержаться. Даже если этот вопрос будет исправлен, это обязательно произойдет в будущем. Лучше просто считать это испытанием для него и посмотреть, как далеко он сможет зайти.

— Старый раб… понимает.

Гао Лиши опустил голову и поклонился.

— Но, Ваше Величество, ваше изменение в отношении было настолько велико, чиновники… они находят это очень смущающим!

Император Мудрец прислонился к своему трону, его глаза были прикрыты, и он спокойно сказал:

— Серьезная болезнь требует жестоких лекарств, а мир в хаосе требует жестоких методов! Мы уже двадцать лет защищаемся от них. Если мы не обнаружим какую-то слабость и не предоставим им возможности, как они могут быть соблазнены!

Император Мудрец говорил так, что только они двое могли понять.

«Они», о которых он говорил, заставили Гао Лиши вздохнуть, в его глазах появился намек на беспокойство.

— Старый раб понимает!

Кашель, кашель!

Внезапно послышался кашель, из-за которого Гао Лиши мгновенно побледнел.

— Ваше Величество!

Гао Лиши быстро шагнул вперед, чтобы помочь Императору Мудрецу, и энергичная и устойчивая чистая энергия Ян вырвалась из тела Гао Лиши в Императора Мудреца.

Аура в зале пришла в хаос, и только спустя очень долгое время она наконец успокоилась.

За пределами Императорского Дворца Ван Чун неподвижно сидел в экипаже, а его мысли были потрясены. На этой встрече с Императором Мудрецом, даже в последний момент Ван Чун не получил желаемого ответа. Состояние Императора Мудреца, странный колокол и слова Гао Лиши перед уходом… все это было чрезвычайно ненормальным. Первоначально Ван Чун полагал, что встреча с Императором Мудрецом прояснит некоторые облака сомнений и подозрений, но это только заставило их увеличиться.

— Подождите минутку! — вдруг сказал Ван Чун. — Пока не возвращайтесь в резиденцию! Отведите меня в южную часть города!

Карета сразу повернула в этом направлении.

На проспекте Лазурного Дракона в южной части города находилось массивное поместье, достойное и торжественное, его ворота были в окружении двух каменных львов. Над воротами висел черно-золотой плакат, объявляющий это место резиденцией Чжоу!

Эти два слова были глубоко вложены в дерево и написаны в смелом и ярком стиле. Это место было резиденцией фиолетового лазурного светлого министра Чжоу Вэньчэня. Ван Чун поднял голову, чтобы взглянуть на это поместье. Великий Тан имел двадцать семь самых старших государственных деятелей и восемьдесят одного старшего государственного деятеля. Чжоу Вэньчэнь был одним из лидеров старших государственных деятелей и одним из самых важных гражданских чиновников во фракции короля Суна и клана Ван.

Когда произошел инцидент, Чжоу Вэньчэнь был одним из важных чиновников, которые должне были их поддержать, и его дезертирство застало врасплох даже короля Суна.

Когда Ван Чун не смог получить ответ от Императора Мудреца, он почти сразу подумал о Чжоу Вэньчэне. Если бы он мог понять, почему один из верных сторонников короля Суна внезапно изменил свои позиции, он мог бы разобраться во всем этом.

— Пожалуйста, отправьте сообщение, что Король Иностранных Земель Ван Чун прибыл с визитом.

У ворот Резиденции Чжоу Ван Чун сделал жест, после чего Чжан Цюэ вышел вперед и дал визитную карточку. Капитан охраны быстро взял карточку, взглянул на нее и слегка побледнел.

— Ваше Высочество, пожалуйста, подождите минутку. Слуга доставит сообщение.

Капитан охранника резиденции Чжоу убрал визитную карточку и быстро направился в резиденцию.

Ван Чун стоял перед воротами, а его глаза медленно закрывались. В резиденции Чжоу сначала было тихо, но через мгновение она впала в суматоху, и он даже услышал слабые крики женщины.

— Милорд…

Чжан Цюэ повернулся и обеспокоенно посмотрел на Ван Чуна. Будучи учеником Старого Орла и второстепенным подчиненным со стороны Ван Чуна, отвечающим за разведку, Чжан Цюэ знал всю ситуацию. После своего внезапного отступления Чжоу Вэньчэнь отступил в свое имение и отказал всем гостям. Он также отказался идти на утреннее заседания двора на том основании, что болен.

По правде говоря, король Сун и большой дядя Ван Чуна Ван Гэн навестили его, но оба ушли с пустыми руками.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1233. Феникс полирует воробья, и там есть источник!**

— Расслабьтесь! Он обязательно придет на встречу с нами! — сказал Ван Чун, как будто понимая беспокойство Чжан Цюэ.

Беспорядки в резиденции Чжоу быстро успокоились, и все поместье снова затихло.

Время шло медленно, и как раз в тот момент, когда Чжан Цюэ поверил, что Ван Чун ошибся, начали приближаться шаги. Через открытые ворота Резиденции Чжоу Чжан Цюэ сразу же увидел ученого средних лет, одетого в лазурную одежду для отдыха, выводящего группу слуг и горничных. Он шел с немного опущенной головой, его глаза были прикованы к земле. Он казался рассеянным и беспокойным.

Когда он находился в тридцати-сорока шагах от главных ворот, слуга окликнул его, после чего ученый пришел в себя. Приведя в порядок свою одежду, он быстро подошел, чтобы поприветствовать Ван Чуна.

— Не зная, что Король Иностранных Земель почтит меня своим присутствием, этот Чжоу был груб, и не вышел, чтобы приветствовать Ваше Высочество. За это он просит вашего прощения.

Чжоу Венчэнь сложил руки вместе и поклонился.

— Лорд Чжоу слишком вежлив. Вы не пригласите нас сесть? — небрежно сказал Ван Чун.

— Ой!

Чжоу Вэньчжэнь, похоже, проснулся ото сна, и поспешно отступил в сторону.

— Ваше Высочество, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!

Только после трех слов «пожалуйста» Чжоу Вэньчэнь наконец привел Ван Чуна в свое поместье.

Как только они вошли в приемную, настроение стало очень странным. Горничные были бледны и странны, а у охранников у двери были чрезвычайно неестественные выражения на лицах. Даже Чжоу Вэньчэнь, казалось, вел себя так, будто сидел на подушечке для булавок.

— Лорд Чжоу не готов что-либо сказать?

Ван Чун снял чайную чашку со стола, снял крышку и слегка поиграл с пеной на чае.

Горничные сразу же побледнели, и лицо Чжоу Вэньчжэня сразу стало болезненно зеленым.

— Хаах…

Он внезапно глубоко вздохнул и встал. Он был как заключенный, приговоренный к смертной казни, который после ночи пыток наконец решил спокойно принять свою судьбу.

— Ваше Высочество, Чжоу Вэньчэню нечего сказать по этому поводу. Чжоу Вэньчэнь подвел доверие Вашего Высочества. Независимо от того, как Ваше Высочество накажет меня, Чжоу спокойно примет это и не будет жаловаться.

Сказав это, он поклонился на девяносто градусов.

Ван Чун был верховным главнокомандующим Великого Тана в Хорасане и временным Генеральным Защитником Цыси. Бегство Чжоу Вэньчэня и других привело к тому, что Ван Чун был лишен своей военной власти, уволен с должности временного генерального защитника Цыси и потерял несколько месяцев боев в Таласе. Можно сказать, что Ван Чун был самой прямой жертвой этого инцидента. Чжоу Вэньчэнь мог отказаться от встречи с Королем Суном и Ван Гэном, но он не мог вечно избегать Ван Чуна. Как гражданский чиновник, он был обязан отстаивать конфуцианские ценности, но в этом инциденте он допустил ошибку в морали и поведении. Это было одной из причин, по которой Ван Чун был настолько уверен, что Чжоу Вэньчэнь встретит его.

— Лорд Чжоу, какой вы благородный и порядочный человек. — холодно фыркнул Чжан Цюэ Чжоу Вэньчэню. Его голос наполнился враждебностью и ненавистью.

В Цыси именно из-за этих людей Ван Чун разозлился, что его вырвало кровью и он потерял сознание. Чжан Цюэ ясно помнил это зрелище, и у него никогда не было хорошего впечатления об этих людях.

Более того, Чжоу Вэньчэнь был перебежчиком, отказался от своего слова, которое Чжан Цюэ и другие ненавидели больше всего.

— Достаточно!

Ван Чун махнул рукой и остановил Чжана Цюэ.

Ван Чун поставил чашку и спокойно спросил:

— Лорд Чжоу, это ваше объяснение?

— Ваше Высочество, у этого Чжоу тоже есть свои печали. Этот Чжоу знал Короля Суна на протяжении многих лет, и будь то Король Сун или Лорд Ван Гэн, я всегда восхищался ими. Ваше Высочество сражалось на чужих полях сражений, чтобы победить врагов и поднять престиж страны, и Чжоу также полон похвалы относительно Вашего Высочества. Ваше Высочество должен поверить этому Чжоу, и он говорит, что никогда бы не сделал такого, если бы это было возможно.

— Бред какой-то! Вы сделали это! — сердито сказал Чжан Цюэ. — Таково ваше объяснение? Знаете ли вы, сколько наших братьев пожертвовали своей жизнью и истекли кровью на чужбине, чтобы вы могли сказать, что вас заставили все это делать?

В обычных условиях он никогда бы не был так взволнован, но эта ситуация была другой. Полугодовые усилия были потрачены впустую, и Чжан Цюэ не мог принять, чтобы Чжоу Вэньчэнь был так спокоен.

— Чжан Цюэ!

Ван Чун бросил взгляд на Чжана Цюэ и заставил его замолчать, затем повернулся к Чжоу Вэньчэню.

— Итак, лорд Чжоу не может сказать, кто повелел вам или кто заставил вас передумать?

— Ваше Высочество, простите меня. Это не значит, что этот Чжоу не хочет говорить, но он не может сказать.

Чжан Цюэ еще больше разозлился из-за этих слов и сердито посмотрел. Но Ван Чун, казалось, что-то понял, и положил руки на подлокотник кресла, готовясь подняться.

— Понял. Чжан Цюэ, пошли!

С этими словами Ван Чун больше не обращал внимания на Чжоу Вэньчэня и начал уходить, заставив и Чжоу Вэньчэня, и Чжан Цюэ потерять дар речи. Сегодня был день, когда Ван Чуну был присвоен новый титул. Почти все в столице знали об этом. Чжоу Вэньчэнь первоначально полагал, что Ван Чун появился в резиденции Чжоу, чтобы преследовать его. Он не ожидал, что Ван Чун уйдет, просто сказав несколько слов, и это совершенно ошеломило его.

— Подождите!

Когда Ван Чун собирался перешагнуть через порог, Чжоу Вэньчэнь, наконец, не смог сдержать крик.

— Лорду Чжоу есть что сказать?

Ван Чун остановился спиной к приемной.

— Ваше Высочество, тот вопрос действительно был ошибкой этого Чжоу, которому доверяли Король Сун и лорд Ван, но феникс полирует воробья, и есть источник. Если у Вашего Высочества и Его Величества Короля Суна есть какие-либо жалобы, пожалуйста, пусть они коснутся только этого Чжоу! Но семья этого Чжоу пусть останется свободной!

— Расслабьтесь. Мы еще не опустились до такого низкого уровня.

С этими словами Ван Чун переступил порог и ушел. Позади него Чжоу Вэньчэнь вздохнул с облегчением и почтительно поклонился.

— Чжоу Вэньчэнь выражает Вашему Высочеству огромную благодарность!

Как только они вышли из резиденции Чжоу, сердце Чжан Цюэ было несколько злым и обиженным.

— Милорд, мы просто так его отпустим? Все говорят о поведении ученого, но такого рода люди заставляют меня испытывать отвращение.

— Отпустим его. У каждого человека свои трудности. Мы не можем полностью дезавуировать его только потому, что он допустил одну ошибку. — спокойно сказал Ван Чун, гораздо менее взволнованный, чем Чжан Цюэ.

— Но этот ублюдок ничего не сказал нам. Он заставил Милорда быть пониженным в должности и лишенным военной власти, и благодаря ему даже усилия наших братьев стали напрасными. Позволить ему уйти — это слишком легко. Разве мы не пришли сюда напрасно? — с негодованием сказал Чжан Цюэ.

— Кто сказал, что он ничего не сказал? — возразил Ван Чун.

— А?

Чжан Цюэ был ошеломлен. Он был свидетелем всей встречи между Чжоу Вэньчэнем и Ван Чуном. Чжоу Вэньчэнь был сильно уклончивым, и даже говорил, что у него были свои печали и проблемы. Он не упомянул больше ничего, но Ван Чун сказал, что сказал. Но как? Чжан Цюэ вспоминал, но не мог вспомнить, что сказал Чжоу Вэньчэнь.

— Чжан Цюэ, иногда, ничего не говорящий говорит что-то. Есть некоторые вещи, которые не должны быть прямо упомянуты. Кроме того, разве он не сказал кое-что, прежде чем мы уехали? «Феникс полирует воробья, и есть источник».

После того, как Ван Чун сказал это, он сел в карету, оставив Чжана Цюэ в оцепенении стоять позади него.

— «Феникс полирует воробья, и есть источник»… Что же это значит? — пробормотал про себя Чжан Цюэ, не в состоянии понять. Хотя он отвечал за разведку, он не мог сравниться с Ван Чуном, когда дело доходило до подобных литературных аллюзий.

— Нет необходимости думать. Давай, давай вернемся в резиденцию. Голос Ван Чуна донесся из кареты.

Сердце Чжана Цюэ дрогнуло. Он сразу же сел в карету и щелкнул кнутом, направив двух лошадей в резиденцию семьи Ван. Когда колеса покатились вперед, Ван Чун начал думать.

— Феникс полирует воробья. — относится к инциденту с Западной Хань. В то время во дворце произошел инцидент с колдовством, и последствия были настолько масштабными, что Три Департамента были назначены для совместного расследования. Следственные органы в конечном счете отследили деревянные и тканевые марионетки, использованные в колдовстве, у дворцовой служанки. Любая форма пыток применялась

к дворцовой служанке, но, в конце концов, единственное, что она сказала перед смертью, было:

— Феникс полирует воробья, а я не делала этого добровольно.

Так вот в чем причина? — подумал про себя Ван Чун. «Феникс полирует воробья» означало, что он был вынужден, но в Императорском Дворе было всего несколько человек, которые могли заставить что-либо делать такого вельможу, как Чжоу Венчэнь. Внезапно Ван Чун начал понимать.

Теперь моя очередь действовать! Неважно, кто вы, я обязательно вас разыщу! — тихо сказал себе Ван Чун.

Прошло время, и к тому времени, когда Ван Чун вернулся в свою резиденцию, было уже темно. Орел пролетел над стенами в резиденции семьи Ван, и Чжан Цюэ вскоре с тревогой постучал в дверь Ван Чуна с письмом в руке.

Он опустился на одно колено и строго сказал:

— Ваше Высочество, это плохо! Учитель только что сообщил, что Чжоу Вэньчэнь уже отправил свою отставку в Императорский Двор, заявив, что его плохое здоровье делает его неспособным выполнять свои обязанности в Императорском Дворе, и попросил вернуться в свой родной город и уйти в отставку. Более того, Императорский Двор уже одобрил это. Учитель только что послал людей для расследования, и они обнаружили, что Резиденция Чжоу уже освобождена.

— Я понял!

Ван Чун молча совершенствовался на своей кровати, и даже сейчас выражение его лица было невозмутимым.

— Ваше Высочество, сейчас лучшее время, чтобы получить информацию от Чжоу Вэньчэня. Давайте отправим несколько человек, чтобы поймать его.

— Не нужно.

Ван Чун махнул рукой, даже не удосужившись открыть глаза. Этот приказ оставил ошеломленным Чжан Цюэ.

— Но, Милорд…

Чжан Цюэ застыл, совершенно не в силах понять мыслей Ван Чуна.

— Не беспокойся о нем. Отпусти его, — тихо сказал Ван Чун, и его слова закончили разговор.

Чжан Цюэ был полон растерянности и нежелания, но, так как Ван Чун уже принял решение, он мог только уйти.

Когда Чжан Цюэ ушел, Ван Чун наконец открыл глаза, и из них вырвался ослепительный свет. Но он быстро подавил свои эмоции, и комната вернулась в безмятежное состояние.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1234. Ван Чун посещает заседание!**

Ночь быстро прошла. Утром следующего дня, после того, как Ван Чун вымылся, переоделся и совершил туалетные процедуры, горничные резиденции не спеша помогли ему надеть красный Императорский халат, обозначающий его личность как Короля Иностранных Земель. Надев на голову фиолетово-золотую корону, схватив в одной руке императорский меч, а в другой схватив Жетон Дракона Короля Иностранных Земель, он уверенно вышел из резиденции и сел в великолепный золотисто-красный паланкин. Его мать и слуги наблюдали за ним и ахали от восхищения.

— Молодой Мастер так впечатляет!

— Молодой Мастер действительно красив! С его красной Императорской Мантией и фиолетово-золотой короной даже Пан Ан и Сун Ю1 чувствовали бы себя хуже Молодого Мастера.

Очаровательные горничные покраснели, глядя на кресло паланкина с восемью носителями. Когда они помогали Ван Чуну надеть Императорскую одежду, их сердца безумно стучали. В какой-то момент Ван Чун превратился из молодого гедонистического наследника в героя всего Великого Тана. Манеры, которые он выработал во время военных походов, наполнили каждое его движение удивительным обаянием, которое могло соблазнить любую молодую деву.

Мать Ван Чуна мадам Чжао стояла у ворот, ее глаза покраснели и на ее лице появилось благодарное и взволнованное выражение.

Сегодня состоялось первое утреннее дворцовое заседание Ван Чуна, и ничто не могло заставить мадам Чжао быть более взволнованной. Все ее чаяния наконец-то окупились.

Начиная с этого момента, самый бесполезный ребенок клана Ван стал взрослым и теперь мог стоять при дворе, как старый мастер клана Ван, и демонстрировать свои таланты.

— Поднимите паланкин!

За воротами семьи Ван с громким звуком встали восемь мускулистых охранников, поднявших красно-золотой паланкин и понесших его к Императорскому Дворцу. Когда Ван Чун отправился в путь, позади него послышался звук взрывающихся петард.

Ван Чун сидел в кресле паланкина, в центре двух рядов охранников, и был быстро доставлен в Императорский Город. Пройдя по многим улицам, он наконец появился перед воротами дворца.

Ко времени прибытия Ван Чуна перед воротами дворца уже собралось много паланкинов.

Утреннее заседание двора Великого Тана началось в пять часов (5 утра — 7 утра), и некоторые из наиболее важных чиновников даже встали бы в четыре часа. Можно было считать, что Ван Чун прибыл довольно поздно.

Многие из паланкинов у ворот были пусты. Это был закон Великой Династии Тан, что кресла для официальных лиц в паланкине могли, в лучшем случае, отправлять их к воротам Императорского города.

Но когда прибыл Ван Чун, он сразу заметил паланкин с символом клана Ван. Его большой дядя Ван Гэн ждал его уже на месте.

Как только Ван Чун вышел вперед, Ван Гэн пошел с ним в Императорский Дворец, усердно объясняя ему табу Императорского Двора.

— Чун-эр, ты впервые посещаешь утренний двор в качестве ожидающего советника. Помни, на утреннем заседании тебе больше следуюет наблюдать, слушать и обучаться. Прежде чем говорить, ты должен быть абсолютно уверен в своих словах и думать о них снова и снова. Кроме того, у всех чиновников и генералов есть своя позиция, которая решает, где они могут стоять, и ты не можешь просто так выбрать место. Хотя Императорский Двор присвоил тебе звание короля Иностранных Земель, позиция, которую ты используешь для участия в политике, определяет твою позицию, то есть твой пост ожидающего советника. Но ты являешься членом королевского двора, королем с другой фамилией, облагороженным Его Величеством, поэтому помимо того, что место, где ты стоишь, довольно отстойное, у тебя мало других ограничений в Императорском Дворе.

— Императорский Двор отличается от поля битвы. Есть много соглашений и много ограничений, и эти вещи не решаются только потому, что у кого-то достаточно высокий статус. Кроме того, большое дерево притягивает ветер, а Императорский Двор гораздо сложнее, чем был. Пока ты был на границе, многие люди не имели возможности что-либо с тобой сделать, но, когда дело доходит до Императорского Двора, особенно когда речь идет о памятниках, присланных из разных областей, и петициях, требующих срочного решения, если ты не сможешь говорить по существу, ты станешь посмешищем двора. Такие инциденты станут способом напасть на тебя, а король Ци и другие, подобные ему, могут даже использовать эти инциденты, чтобы вызвать неприятности и испортить твою репутацию.

— Чун-эр понимает! — почтительно сказал Ван Чун.

Хотя Ван Чун уже стал Великим Генералом, которым все восхищаются, и героем на поле битвы, Императорский Двор был совершенно странным и незнакомым местом, где военная сила не могла решить никаких проблем. Много лет назад, когда Бог Великой Танской войны Ван Чжунси был в разгар своей славы, он был вынужден покинуть город Большой Медведицы Лунси и уйти в отставку, чтобы занять должность младшего стража наследного принца во дворце именно потому, что он попал в ловушка в Императорском Дворе.

Место, где не было видно дыма и огня войны, было гораздо опаснее, чем место, где можно было увидеть такие вещи.

Ван Чун давно понял это.

Но, вероятно, даже его большой дядя не знал, что он не разделяет мнение своего большого дяди. У него были свои планы на это утреннее дворцовое заседание.

В ранний утренний час в Императорском Дворце золотые стражи уже открыли дорогу. Золотая гвардия выровняла аллеи дворца от ворот дворца до места заседания. Даже тот, кто не был знаком с Императорским Дворцом, мог просто следовать этим линиям Золотой гвардии до тех пор, пока не найдет место, где проходили судебные дебаты.

Слушая уроки Ван Гэна, Ван Чун продолжал идти дальше. По пути все золотые стражи, которые видели Ван Чуна, проявляли глубокое уважение в глазах. Будь то Императорская армия, Золотая гвардия или протекторатские армии на границе, любой, кто был солдатом Великой Династии Тан, был полон уважения и обожания к Ван Чуну.

Но гражданские чиновники, которых встретил Ван Чун вдоль дороги, были не такими добрыми. Хотя они не осмеливались говорить что-либо слишком экстремальное о Ван Чуне, учитывая его статус, несколько критических замечаний здесь и там были неизбежны.

— Хммм, прикрытый чиновниками, три титула за один год и становление Королем Иностранных Земель в столь юном возрасте — у Императорского Двора даже есть правила!

— Он просто незрелый ребёнок без даже правильной бороды. Послать его на границу -это хорошо. В конце концов, молодые люди полны духа и смелости. Но что это за разрешение ему участвовать в политических делах? Или старые чиновники, такие как мы, не могут сравниться с одним юношей?

— Шшшш! Тише! Этот человек — Король Иностранных Земель, и он сейчас высоко на волне успеха. Постарайтесь не создавать никаких проблем. Клан с четырьмя генералами и министрами!

— Что за Король Иностранных Земель? Это явно король Асуры, онемевший от мысли убивать людей! Поистине, он пугает до мозга костей!

Группы людей стояли вдалеке, тихо шепча друг другу в уши, но на уровне совершенствования Ван Чуна, независимо от того, насколько тихо они пытались говорить в его ушах, их слова звучали, как раскаты грома.

— Чун-эр, о них не нужно беспокоиться. Это все старые чиновники, которые уже десятилетиями проводят в Императорском Дворе. Тебя повысили так быстро, что им трудно не ворчать.

Ван Гэн слабо улыбнулся, когда говорил. Придворные чиновники происходили из разных слоев общества. Некоторые из них были продвинуты из-за выдающихся достижений, другие имели благородное происхождение, а третьи были рекомендованы как сыновние и праведные, а некоторые преуспели в Императорских экзаменах… и в этих критиках не было различий между критиками Короля Суна. Всё это была фракция короля Ци.

— По правде говоря, это было то же самое со мной, когда я вошел в двор. — сказал Ван Гэн.

Ван Чун не мог не улыбнуться этим словам. Естественно, этот вопрос не был таким простым, как описал его большой дядя, но Ван Чун уже пережил много сильных штормов. Он не принял эти критические замечания близко к сердцу.

— Большой дядя, пошли!

Взмахнув рукавом, Ван Чун вошел внутрь с генералом Ваном.

— Глупец, помни, что в Императорском Дворе нет родственников. Внутри, просто называй меня лордом Ван, — сказал Ван Гэн.

— Да, лорд Ван!

Ван Чун не мог удержаться от смеха.

Дворец Тайхэ был безмятежным и мрачным, и когда Ван Чун вошел, многие чиновники уже выстроились в очередь в соответствии со своим классом. Ван Чун, одетый в свою красную Императорскую мантию, уверенно шагнул внутрь, немедленно став центром внимания. Чиновники, которые шептались друг с другом, внезапно замолчали, и бесчисленное количество их обратило внимание на восходящую молодую звезду, которой был Король Иностранных Земель.

Хотя Ван Чун прославился в войне на юго-западе, довольно значительная часть влиятельных чиновников двора даже не видела его. Для этих людей только те, кто смог протиснуться в ослепительный дворец Тайхэ, были достойны того, чтобы их увидели.

Молодая фигура Ван Чуна вызвала разные эмоции. Были восхищенные взгляды, завистливые, благодарные, полные враждебности и добрые.

Перед лицом всех этих выдающихся и влиятельных политиков на Центральных Равнинах, перед лицом столь многих сложных взглядов, Ван Чун вел себя уверенно и невозмутимо.

Его глаза быстро скользнули по собравшимся чиновникам, и через несколько мгновений он заметил знакомую фигуру.

Король Сун!

Король Сун неподвижно стоял в своей Императорской мантии под киноварым драконьим столбом. Король Сун все это время избегал Ван Чуна, даже отказываясь от личных посещений Ван Чуна в его резиденции, но, как бы он ни пытался уклониться, он не мог убежать от утреннего заседания двора.

Словно чувствуя взгляд Ван Чуна, король Сун повернул голову и посмотрел, но, взглянув на него, он тут же повернул голову назад, избегая взгляда Ван Чуна.

Но этого взгляда было достаточно. Ван Чун почувствовал, что сердце короля Суна наполнилось беспокойством, и он, казалось, погрузился в какое-то огромное облако смятения.

«Кажется, старый дворецкий не лгал», — внутренне пробормотал Ван Чун.

Временами не нужно было слов, чтобы общаться. По крайней мере, Ван Чун подтвердил одну вещь. Король Сун был Королем Суном. Он не изменился, хотя казалось, что он действительно столкнулся с очень сложной проблемой.

Бузз!

Когда Ван Чун тихо подумал про себя, он внезапно услышал холодное фыркание. В то же время он почувствовал злобный и враждебный взгляд, обращенный к нему.

Ван Чун повернул голову и увидел другую благородную и могущественную фигуру, стоящую вдалеке напротив Короля Суна. Его поведение было столь же могучее и впечатляющее. Но у этого человека была зловещая аура, которую нельзя было найти на Короле Суне. Чиновники, окружавшие этого человека, холодно смеялись над Ван Чуном. Никто из них не скрывал враждебности в своих глазах.

Король Ци!

Это был не первый раз, когда он видел короля Ци. Он уже встречался с ним во время церемонии, на которой его сделали маркизом, но это был первый раз, когда они были так близко друг к другу, в одном зале, в качестве коллег.

Ван Чун холодно рассмеялся, а затем бесстрашно и грубо уставился на Короля Ци, не показывая никаких признаков отступления.

Лицо короля Ци мгновенно стало темным и мрачным, и, холодно фыркнув, он отвернулся.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Пан Ан был поэтом династии Западный Цзинь, который был известен своей внешностью. Сон Юй был поэтом периода Воюющих Государств и, как полагают,

сочинил много стихов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1235. Беда!**

Ван Чун не беспокоился о короле Ци. Ван Чун находился на пике своей власти, а также был первым Королем Великого Тана с другой фамилией. Текущий статус Ван Чуна был на уровне Короля Ци, поэтому ему не нужно было отступать.

Император Мудрец еще не прибыл, поэтому бросив свой взгляд на Короля Ци, Ван Чун начал осматривать двор. Его большой дядя был прав. В зале действительно было много новых лиц. В свои распутные дни бродя по столице, хотя он никогда не посещал утреннее дворцовое заседание, он узнал все об основных должностных лицах двора, включая их специальные символы и то, как они разговаривали. И он находился под влиянием своего воспитания в клане министров и генералов и знал, даже не входя во дворец Тайхэ, какие люди были в Императорском Дворе.

Но в Императорском Дворе было много лиц, о которых Ван Чун не знал и не ведал. Более того, то, как стояли эти люди с прямыми спинами и глазами, глядящими вперед, и даже то, как они двигались, указывало, что они все принадлежали к одной группе. В целом, они внушали очень странное чувство.

Большинству из них было около тридцати лет, что было очень молодым в Императорском Дворе.

У этих людей были закрыты глаза, и они не проявили готовности признать окружающих. В этой ситуации, даже если Ван Чун захочет получить от них какую-либо информацию, он сочтет это очень сложной задачей.

Его взгляд на несколько мгновений остановился на этих людях, и затем перешел в другое место.

— Мм?

Внезапно Ван Чун что-то заметил. Стоя у входа в зал, Ван Чун ясно увидел, что, хотя король Сун казался обеспокоенным и рассеянным, он постоянно смотрел в одну сторону.

Ван Чун проследил за его взглядом и увидел высокую и стройную фигуру, которая казалась престижной и внушительной, ее взгляд был сфокусирован на верхних частях зала. Этот человек не казался особенно могущественным, и, по крайней мере, в боевых искусствах он был намного слабее таких людей, как Ван Чун или Король Ци. Но сила и влияние, которые он накопил за эти годы, намного превзошли власть любого другого чиновника. Просто стоя там, он мгновенно стал журавлем, стоящим среди кур.

Более того, даже при том, что он просто стоял там с руками за спиной, когда окружающие чиновники время от времени бросали на него взгляды, они всегда имели чрезвычайно уважительное выражение лица.

Ван Чун сразу же узнал этого человека.

Ли Гэну!

Премьер-министр Великой Династии и, по мнению многих, «мудрый министр». Своими действиями за последние десять с лишним лет он заслужил уважение гражданских и военных чиновников двора, но для Ван Чуна он был жесточайшим предателем!

Вдруг голос вырвал Ван Чуна из его мыслей.

— Чун-эр, я ухожу. Моя позиция там. Помни, что во время твоего первого заседания говори меньше и смотри больше.

— Да, Большой… Лорд Ван

Ван Чун уже собирался сказать «Большой дядя», но быстро поправился.

Ван Гэн быстро занял свою позицию, и Ван Чун также подошел к концу рядов Императорского Двора и остановился.

Бум!

Когда Ван Чун занял свое место, в Императорском Дворе раздался громкий смех, и бесчисленные люди стали смотреть на Ван Чуна насмешливыми глазами.

— Прекрасный ожидающий советник!

Первоначальный вид Ван Чуна действительно заставил многих из них испугаться, но в итоге он был всего лишь ожидающим советником. С точки зрения оценки он был даже позади некоторых незначительных чиновников в Императорском Дворе.

Ван Чун только улыбнулся. Стоять сзади имело свои преимущества, по крайней мере, для того, что он хотел сделать. Что касается этих весельчаков, Ван Чун сразу понял, что это люди Короля Ци. Но такого рода насмешки, которые ни ранили, ни зудели, не могли поколебать разум Ван Чуна и даже не вызвали его волнения.

Тумп!

Седовласый евнух в серебряной одежде, стоящий на приподнятой платформе, внезапно поднял кнут и ударил. Весь Императорский Двор затих, и все чиновники заняли свои позиции.

— Прибыло Его Божественное Величество!

Заиграли звонкие колокольчики и музыкальные инструменты, и еще до появления Императора Мудреца огромная и величественная энергия пронеслась вперед, охватывая весь зал. Мгновение спустя перед собравшимися чиновниками появилась золотая фигура, божественный бог, выходящий из бокового зала и поднимающийся на высокую платформу, чтобы сесть на драконий трон.

Когда эта фигура села, весь зал загудел и задрожал, как будто затрясся весь мир. Даже Ван Чун не мог не почувствовать огромное давление, и торжественно опустил голову.

— Пусть Император проживет десять тысяч лет!

Среди этого моря рева все чиновники опустили головы и поклонились, и в зале воцарилась торжественная и почтительная атмосфера.

— Если есть какие-либо проблемы, пожалуйста, представьте мемориал. Если их нет, тогда уходите!

Евнух Гао стоял справа от Императора Мудреца, его лицо было красным и приветливым, каку Будды Майтреи.

— Ваше Величество, у этого предмета есть мемориал…

Едва Евнух Гао сказал, сразу же вперед вышел гражданский чиновник, и протянул свою церемониальную табличку. Таким образом, сегодняшнее заседание началось.

Ван Чун стоял в глубине зала, молча наблюдая за всем. Будь то в этой жизни или в прошлом, он впервые участвовал в заседании двора, на котором обсуждались государственные вопросы. Личное участие отличалось от прослушивания сплетен на рынке. Династии на Центральных Равнинах просуществовали тысячи лет, одно поколение за другим, и процесс, в котором чиновники обсуждали государственные вопросы, теперь был чрезвычайно усовершенствован.

От такого большого размера, как бюджет на военные и финансовые ассигнования на различные районы, до небольших судебных ошибок, проливных дождей и оползней -все это находилось в компетенции Императорского Двора. Обширность Центральных Равнин означала, что мемориалы и записи, накопленные каждый день, варьировались от сотен до тысяч. Вот почему утреннее заседание Великого Тана началось с пяти часов. А некоторое время назад, Император Мудрец оставил часть своей власти и решил участвовать только в чрезвычайно важных случаях.

Судебное заседание было в самом разгаре, и вдруг раздался голос чиновника:

— В прошлом году в округе Цзи произошло наводнение, и шесть или семь из десяти были утоплены. Позже, люди, посланные Императорским Двором для урегулиания ситуации, обнаружили, что девять из десяти домохозяйств в округе Цзи обнищали, и более девяноста процентов простых людей не могли даже гарантировать себе трехразовое питание. У большинства семей не было ничего, кроме одного стола, одной кровати и одного сундука с одеждой, и лишь десяти с небольшим монет в сбережениях. Это была ситуация крайней нищеты, поэтому Императорский Двор отстранил местных чиновников и направил шесть или семь молодых чиновников, обладающих навыками управления и прошлыми достижениями в округе. Но, в конце концов, ничего в округе

Цзи не изменилось и тот и остался в ужасной нищете. После этого, Императорский Двор принял решение и распорядился, чтобы Бюро Доходов выделило деньги округу Цзи. Однако не так давно Императорский Двор послал императорского цензора для расследования ситуации. Мало того, что округ Цзи не стал процветающим, теперь он еще беднее, чем раньше. Говорят, что ожидающий советник лорд Ван чрезвычайно одарен интеллектом. У него есть какой-нибудь взгляд на это?

Настроение в Императорском Дворе мгновенно стало странным, и бесчисленные взгляды сосредоточились на Ван Чуне.

Ван Чун все это время тихо слушал, но, когда он услышал эти слова, он внезапно поднял голову и посмотрел, кто говорит. Он увидел чиновника в лазурных одеждах, стоявшего в первых рядах, и с холодной усмешкой повернулся к нему.

Другие гражданские чиновники вокруг него тоже издевались над Ван Чуном и, похоже, ждали хорошего шоу.

Следственный министр Лин Чансинь!

Ван Чун сразу же признал этого человека одним из самых верных последователей Короля Ци. Лин Чансинь ясно задал вопрос Ван Чуну во время его первого заседания, чтобы Ван Чун выставил себя дураком.

На другом конце король Ци, спиной к киноварному столбу, внутренне ухмыльнулся. Он редко вмешивался в подобные дела, но Лин Чансинь и другие лучше понимали эти вещи. Вопрос об округе Цзи был постоянной головной болью для Бюро Персонала и Бюро Доходов. Что бы они ни делали, они не могли решить проблему. А после вмешательства Императорского Двора ситуация ухудшилась. Такого никогда раньше не было.

По правде говоря, это была неразрешимая проблема. Она была поднята исключительно для того, чтобы Ван Чун выглядел плохо.

Хотя Ван Чун имел отличную репутацию короля Иностранных Земель, вопросы Императорского Двора отличались от убийств на поле битвы.

Никто не использовал сабли или мечи, чтобы убивать людей в Императорском Дворе.

«Глупец, дай мне посмотреть, как ты ответишь. Если ты будешь держать рот на замке, я стану рассказывать людям, что ты просто бесполезный человек, который знает только, как убивать, хам, монстр. Если ты ответишь и дашь плохой ответ, я заставлю всех насмехаться над тобою, а затем я преувеличу вопрос и скажу, что ты невежественен и некомпетентен, и на тебя можно положиться только за твою внешность. И хотя ты оказал отличную услугу, ты ни на что не годен. Если ты скажешь что-то немного полезное и у тебя будет какой-то план, я предложу всем поддержать тебя в реализации этого плана. Когда проблемы округа Цзи останутся нерешенными, я скажу, что ты всего лишь креативный стратег, который может говорить глупости и сильно мешает политике страны, что делает тебя непригодным для того,чтобы быть чиновником двора. В любом случае, что бы ты ни сделал, я оберну это против тебя!»

Король Ци ничего не сказал, но его глаза наполнились гордостью. У него действительно были сотни способов справиться с этим незрелым и неопытным мальчишкой. Императорский Двор был его территорией, и Ван Чун даже не имел права решать, как он умрет.

— Чун-эр…

Ван Гэн также повернулся со своего места в первом ряду, и с беспокойством взглянул на Ван Чуна. Задача короля Ци застала его врасплох, но даже такой человек, как Ван Гэн, ничего не мог с этим поделать. В конце концов, Ван Чун был четко вызван перед всеми другими чиновниками.

В зале стало так тихо, что можно было услышать падение булавки. Даже Император Мудрец и евнух Гао смотрели на Ван Чуна.

Это было первое заседание Ван Чуна. Если он не сможет быстро справиться с этой волной проблем и вызовов, его ждет катастрофа, которая повлияет на его будущие перспективы. Более того, как только некоторые амбициозные люди начнут приукрашивать и преувеличивать вопрос, Ван Чун окажется в крайне плохом положении.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1236. Элементарно, Ватсон!**

После того, что казалось секундами и бесчисленными годами, когда настроение при дворе было удручающим, и все полагали, что Ван Чун отступит от этого испытания, все внезапно услышали его молодой голос.

— Милорд четко сформулировал проблему округа Цзи. Периодические наводнения вызвали бедность в округе, и поэтому, если кто-то хочет решить проблему бедности, он должен решить проблему наводнений!

Ван Чун стоял в самом последнем ряду и говорил медленно, но его слова оставили всех ошеломленными.

В течение некоторого времени уезд Цзи был в бедности, и когда чиновники Императорского Двора впервые прибыли, они думали только о том, как бороться с бедностью, но не пытались найти причину. По мере того, как округ Цзи становился все более и более бедным, после бесчисленных дворцовых дебатов, все наконец поняли, что причиной бедности в округе Цзи были наводнения.

Это было первое заседание Ван Чуна, но он смог точно прийти к выводу, на который двору потребовались бесчисленные дебаты. Если бы кто-либо из них был в положении Ван Чуна, они бы никогда не смогли совершить его подвиг. Это был признак того, что Ван Чун был по-настоящему талантлив и его нельзя недооценивать.

Этот ребенок… он довольно грозный и немного умел!

Лин Чансинь посмотрел на Ван Чуна, его глаза сузились, а сердце похолодело. Основная цель этого вызова состояла в том, чтобы заставить Ван Чуна выглядеть дураком и дать ему понять, что внутренняя политика Императорского Двора не была такой простой, как сражения на границе. Но первые слова Ван Чуна попали в ноготь на голове, заставив Лин Чансиня почувствовать угрозу.

— … Что касается того, почему шесть или семь чиновников, присланных Императорским Двором, не смогли понять суть дела, в результате чего ситуация в округе Цзи становится все более серьезной, очень проста. Вместо того, чтобы давать человеку рыбу, лучше научить его рыбу ловить.

Ван Чун повернулся к Лин Чансину и сказал:

— Лорд Лин, я могу посмотреть отчеты по округу Цзи?

Линь Чансинь был ошеломлен. Естественно, он не хотел давать отчеты Ван Чуну, но перед лицом стольких чиновников он не мог их не дать.

— Дайте отчеты лорду Вану!

Лин Чансинь сделал жест, и чиновник быстро вышел вперед, чтобы доставить густую

пачку отчетов Ван Чуну.

Когда обсуждались дела правительства, Бюро Персонала и Бюро Доходов должны были иметь готовые отчеты, чтобы они могли быть доступны для проверки другими. Это была обычная практика.

Ван Чун просмотрел записи, нашел книгу округа Цзи и быстро начал читать.

Весь двор молчал, никто не смел его беспокоить. В прошлом они, возможно, решили издеваться. В конце концов, Ван Чун был простым генералом. Но теперь все они имели серьезные выражения лица и не смели относиться к Ван Чуну легкомысленно.

Хлопок!

Несколько мгновений спустя Ван Чун закрыл отчет и передал его чиновнику.

— Кажется, мое мнение было правильным. Из записей округа Цзи можно увидеть, что частые наводнения сделали почву округа Цзи чрезвычайно бедной и неспособной выращивать растения. Более того, борьба с наводнениями потребует строительства больших дамб, что потребует значительного количества времени. Что еще более важно, наводнения привели к тому, что люди стали опасаться и не посмели обрабатывать землю и сажать там культуры. Таким образом, с точки зрения этого скромного субъекта, планы округа Цзи должны быть скорректированы с учетом текущих обстоятельств. Это место больше не подходит для сельского хозяйства. — сказал Ван Чун собравшимся чиновникам.

Взрыв!

Его слова немедленно вызвали шум.

— Абсурд! Людям нужна пища, чтобы жить, и если они не будут заниматься сельским хозяйством, на что они будут рассчитывать? Король Иностранных Земель, ты говоришь ерунду!

— Ваше Величество, эта тема осуждает действующего советника Ван Чуна за то, что он свободно говорит по государственным вопросам и вводит людей в заблуждение. Ваше Величество, пожалуйста, накажите его!

— Я думал, что он мог предложить какое-то мудрое решение, но оно оказалось вон каким! Как смешно!

Слова Ван Чуна разбудили улей, и взволнованные чиновники сразу же разразились критикой. Если бы не тот факт, что Ван Чун только что стал Королем Иностранных Земель и имел довольно уникальный статус, любой другой ожидающий советник был бы полностью покрыт плевками от оскорблений чиновников и изгнан из дворца Тайхэ.

— Хех, значит, он просто демагог! А мне было интересно, как он мог быть таким грозным!

Король Ци холодно усмехнулся про себя.

Он волновался ни о чем. В конце концов, Ван Чун был бесполезен, когда дело дошло до внутренних дел страны, и был только наполовину компетентен.

— Чун-эр! Это катастрофа…

Большой дядя Ван Чуна Ван Гэн почувствовал, как его сердце упало. Несмотря на многочисленные советы, Ван Чун попал в ловушку. Чиновники Двора съедят его живьем. Сегодняшних слов Ван Чуна было достаточно, чтобы эти люди использовали их в качестве предлога, чтобы стереть с лица земли все достижения, сделанные Ван Чуном в ходе его двух основных сражений на границе, и сделать его посмешищем мира.

Ван Чун потратил так много усилий и рисковал своей жизнью, чтобы достичь этого положения, но все это пропало за одну ночь!

Ван Гэн был полон печали.

-Ха!

Ван Чун заложил руки за спину и улыбнулся, услышав реакцию чиновников двора.

— На что они будут рассчитывать? Конечно, они будут полагаться на добычу железной руды, медной руды и серебряной руды!

Когда настроение было в разгаре ярости, Ван Чун внезапно заговорил, и его голос немедленно подавил все страстные критические замечания. Зал мгновенно затих.

— Король Иностранных Земель, что вы имеете в виду?

В конце концов, следственный министр Лин Чансинь озвучил вопрос, находящийся у всех на уме. Выражение его лица стало серьезным, и в его глазах был вопросительный взгляд.

— Это очень просто! Потери в одном углу могут быть восстановлены в другом. Хотя округ Цзи больше не подходит для сельского хозяйства, я знаю, что в этом месте много железа, меди и серебряной руды! — уверенно сказал Ван Чун.

— Чего?

Все были ошеломлены словами Ван Чуна. Даже король Ци был так потрясен, что не мог говорить.

В округе Цзи было серебро, медь и железная руда!

В самом бедном графстве действительно были такие драгоценные шахты? Как это могло произойти? Это должно быть не что иное, как сказка! Императорский Двор направил туда по меньшей мере шесть чиновников, но никто из них ничего не слышал о рудных жилах!

Слова Ван Чуна ошеломили всех!

— Король Иностранных Земель, можем ли мы считать ваши слова правдой?

Внезапно вышел гражданский чиновник: министр протеста Хань Сяоюнь с торжественным выражением лица. Если бы слова Ван Чуна были правдой, Императорский Двор и обычные домохозяйства могли не только зарабатывать деньги, но и обедневший округ мог бы подняться выше других округов.

— Конечно!

— Один из моих подчиненных случайно проезжал через тот район, поэтому я знаю об этом. Что касается того, правда это или нет, то Императорский Двор может отправить быстрого гонца и выяснить, правда ли это, всего за несколько дней.

У всех чиновников были сомневающиеся взгляды на лицах. Уезд Цзи был не очень важным местом, но, если Ван Чун каким-то образом знал о железных, медных и серебряных жилах, о которых сами жители не знали, то можно было только сказать, что «подчиненный» Ван Чуна обладал всей удачей в мире.

Ван Чун высоко поднял голову, выражение его лица было уверенным. Он только усмехнулся этим вопросительным взглядам, не давая объяснений.

Когда он просматривал записи округа Цзи, он специально посмотрел на карту. Затем он вспомнил и понял, что уезд Цзи обладает большим количеством железной, медной и серебряной руды. Эти рудные жилы были глубже в земле, чем обычно, поэтому поколения простых людей не смогли обнаружить их и находились в бедности.

Но Ван Чун был другим. Используя свои воспоминания, он знал, как купить руду для Стали Вутц у Хайдарабадских шахт, знал, как отправить своего двоюродного брата Ван Ляна на заморские острова, чтобы тот нашел Метеорную Металлическую Руду. Он был естественно способен обнаружить рудные жилы в округе Цзи. Более того, в будущем, во время великого бедствия, земля расколется, обнажая все рудные вены, спрятанные глубоко под землей.

— Вены железной руды можно превратить в шахты, а саму руду можно использовать для плавки и ковки оружия. Многие крестьяне могут быть завербованы для этого, чтобы у них была работа. Что касается медных и серебряных руд, их можно использовать для литья монет и наполнения сокровищницы. В то же время некоторое количество этих монет может быть передано округу Цзи с целью борьбы с наводнениями.

— Взять под контроль наводнение в округе Цзи займет много времени. Это было также одной из причин, по которой чиновники, которых отправил двор в округ Цзи, провалились. Простые люди должны есть, и они не могут ждать так долго. Но что, если Императорский Двор выделит деньги? Если все люди будут мобилизованы на два или три года, чтобы сосредоточиться на строительстве дамб и плотин, — наводнения можно будет контролировать, а почва успеет восстановиться. После того, как строительство дамб закончится и наводнения полностью станут подконтрольны, люди смогут снова заняться сельским хозяйством — оттачивание края топора не откладывает задачу рубки Дров!

Ван Чун мягко улыбнулся.

Слова Ван Чуна поразили всех чиновников и генералов в зале. Между тем цвет лица Короля Ци стал настолько темным, что казалось, будто оно превратилось в дно горшка.

Он, конечно, не приказывал Линь Чансину разобраться с Ван Чуном, чтобы Ван Чун мог поднять свою репутацию. Его первоначальный план состоял в том, что независимо от того, насколько умным был Ван Чун, он мог придумать способ разрушить его планы. Но, если в округе Цзи действительно было железо, медь и даже серебро, и, если планы Ван Чуна действительно будут реализованы, если они не увенчаются успехом, даже дурак мог сказать, что кто-то преднамеренно разрушил их.

Потому что одних этих факторов было достаточно, чтобы сделать положение Ван Чуна неуязвимым!

Он уже полностью проиграл этот раунд!

— Ублюдок!

Король Ци сжал кулаки и стиснул зубы. Хотя он надеялся, что Ван Чун лгал, было ясно, что человек нынешнего статуса Ван Чуна не будет использовать подобные вещи, чтобы разыграть шутку. Риск подвергнуться насилию был слишком велик! И из-за реакции чиновников, попытка Лин Чансиня создать проблемы для Ван Чуна только усугубила ситуацию. Мало того, что он не смог понизить репутацию Ван Чуна, он расширил его влияние.

Другой гражданский чиновник вышел вперед.

— Лорд Ван, где рудные вены, о которых вы говорите? Мы можем немедленно отправить людей, чтобы начать предполагаемые раскопки.

Незамедлительно Ван Чун сразу же перечислил три области. Области, в которых рудные жилы были спрятаны глубоко под землей, имели свои особенности. Присутствие серебра, меди и железной руды в этих областях может привести к изменению топографии, что сделает их легко узнаваемыми.

— Вы слышали это? Запишите эти области и немедленно отправьте их чиновникам округа Цзи. Копайте строго в соответствии с местами, отмеченными на карте. — сказал чиновник.

— Да, Милорд!

Незначительный чиновник, отвечающий за отправку сообщений, стоящий скраю, немедленно вышел из зала.

Тем временем Ван Гэн обменялся взглядом с Ван Чуном и вздохнул с облегчением.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1237. Расформирование армий префектур!**

Чун-эр, хорошая работа!

Ван Гэн передал свою похвалу через глаза. В данной ситуации даже Ван Гэн верил, что Ван Чун попал в ловушку. Наоборот, однако, Ван Чун показал великолепное представление в своем первом заседании двора, завоевав восхищение собравшихся чиновников.

Между военным путем и гражданским путем существовала огромная пропасть, особенно когда речь шла о политических делах. Таким образом, большинство генералов предпочли бы хранить молчание, лишь изредка говоря, когда в деле участвовали военные. Но в этом аспекте Ван Чун явно мог плавно переключаться между обеими сторонами.

Высоко на платформе Император Мудрец походил на неподвижную гору, и было невозможно определить, грустил он или был счастлив. Но Гао Лиши кивнул. Хотя Ван Чун имел тенденцию молодежи решать вещи с эмоциями, Ван Чун был действительно грозным человеком, будь то в отношении внутренних или военных дел.

Дискуссия об округе Цзи была быстро завершена, и враждебность, направленная против Ван Чуна, была явно значительно уменьшена. Когда некоторые чиновники иногда поднимали вопрос о Ван Чуне, они говорили с уважением. Текущая ситуация полностью отличалась от того, что было на старте.

Со временем стало все меньше и меньше вопросов, требующих обсуждения. В этом аспекте Великий Тан оставался высокоэффективным. Именно такая эффективность заставила Императора Мудреца отстраниться от большинства политических вопросов и позволить двору решать их.

Ван Чун молча наблюдал за всем, медленно развивая понимание различных загадочных процедур придворной политики. Было уже поздно и было пора распускать двор на весь день.

— Ваше Величество! У этого предмета есть мемориал!

Чиновник, о котором Ван Чун даже не думал, внезапно шагнул вперед, держа в руках свою церемониальную табличку, и поклонился.

Гао Лиши взглянул на Императора Мудреца, и неожиданно сказал:

— Его Величество позволяет вам говорить!

— Ваше Величество, Великий Тан находится в мире, и все иностранные государства на его границах хотят сложить оружие и прекратить военные действия. Более того, Императорский Двор уже подписал договоры с различными странами о сотрудничестве во взаимной торговле. Чтобы снизить налоги и трудовые затраты простых людей, этот субъект предлагает распустить префектурные армии. После предоставления солдатам компенсации, верните их домой, чтобы те занялись сельским хозяйством или другими предприятиями!

Бум!

Слова этого чиновника заставили Императорский Двор немедленно взорваться. Все генералы яростно уставились на этого чиновника, и даже Ван Чун мгновенно побледнел.

— Ваше Величество, этот объект возражает!

— Абсурд! Армейская система префектур была создана императорами Гаодзу и Тайцзуном, и прикоснуться к ней означало бы нанести вред стране в целом! Этот предмет возражает!

— Распустить армии префектур можно над моим мертвым телом! Вы, гражданские чиновники, просто хотите напасть на нас, генералов! Вы уже вернули Молодого Маркиза и сократили различные армии протекторатов! Чего еще вы хотите?!

— Поскольку вы уже выдвинули такой здравый и логичный аргумент, почему бы нам просто не уволить всех солдат и генералов. Если что-то случится, вы, гражданские чиновники, можете пойти и сражаться на войне!

Как будто кто-то разбудил улей, все генералы взорвались от ярости. Даже военный министр Чжанчжоу Цзяньцюн не мог скрыть пламя гнева в своих глазах.

Другой гражданский чиновник быстро вышел вперед и резко упрекнул:

— Ублюдки! Так вы, генералы, хотите угрожать императорскому двору?

Третий странный чиновник вышел из рядов.

— Гражданские чиновники управляют страной, а генералы охраняют границы. Это наши обязанности. Если мы последуем вашему образу мышления, тогда мы должны сказать, чтобы вы, генералы, управляли страной! С тех пор, как был основан Великий Тан, он был втянут в войны. Сила страны израсходована, ее люди обременены, а ее ресурсы растрачены. Сейчас самое подходящее время, чтобы распустить армии префектур и улучшить жизнь людей!

Все больше и больше гражданских чиновников начали вступать в схватку, обстреливая того генерала, который выступал с критикой.

Хотя гражданские чиновники не могли сражаться на поле битвы и не могли сравниться с генералами, Императорский Двор не был полем битвы, и боевая сила здесь не использовалась. Все генералы, независимо от того, насколько высок был их уровень совершенствования, не могли найти никакого преимущества в этих аргументах.

— Ваше Величество! Этот предмет имеет мемориал! Эта тема осуждает генерала Чжэна за то, что он ведет панические разговоры и вводит людей в заблуждение ложью, причиняя тем самым вред стране! Этот предмет обвиняет его в невыполнении своих обязанностей!

С другой стороны, король Ци бросил взгляд на гражданских чиновников своей фракции, указывая, что они должны присоединиться к нападению на генералов.

В Императорском Дворе, если король Сун был верным ястребом, король Ци был верным голубем. В этом вопросе у него просто была та же цель, что и у этих гражданских чиновников.

Ван Чун стоял в самом конце, и когда гражданские чиновники выступили против генералов, его глаза медленно сузились и застыли.

Армия уже была выведена из Хорасана, и различные армии протекторатов также были сокращены. Инспекторы из конфуцианской школы также были на каждом уровне военных. Военные были отброшены снова и снова, но Ван Чун никак не ожидал, что они будут настолько иррациональны, что также увидят армии префектур.

Если армии протекторатов были сокращены, то после начала войны можно было бы перевести элиты из армий префектур для быстрого восстановления армий протекторатов в полную силу. Но, если бы даже префектурные армии были распущены, это оторвало бы основание Великого Тана.

Ссора между гражданскими чиновниками и генералами усиливалась, и как раз тогда, когда все генералы подвергались критике со стороны гражданских чиновников, раздался громкий голос.

— Ваше Величество! Этот предмет возражает!

Голос немедленно погрузил зал в тишину. Все споры исчезли, и генералы взволнованно посмотрели на Ван Чуна, их дух сплотился.

— Король Иностранных Земель!

Ван Чун обладал высшим статусом в армии. Хотя он поднялся только недавно, его влияние было настолько велико, что даже два пограничных генерала-протектора или Великие Генералы не могли с ним сравниться.

Вес одного слова Ван Чуна превосходил совокупный вес слов всех генералов, присутствовавших в зале. Более того, у Ван Чуна был выдающийся опыт, поскольку его дедушка Ван Цзюлин был мудрым министром, которого люди Великого Тана даже сейчас почитали. Ни один генерал не может сравниться с Ван Чуном в этом аспекте.

— Лорд Ван, что это значит?

Странный чиновник, который первым выдвинул предложение, повернулся к Ван Чуну, и другие чиновники тоже начали смотреть на него. Весь зал был настолько тихим, что можно было услышать падение булавки. Атмосфера была полна напряжения.

Ван Чун проигнорировал чиновника и обратился прямо к Императору Мудрецу.

— Ваше Величество, этот субъект считает, что предложение о роспуске префектурных армий совершенно не нужно и может быть немедленно отклонено!

— Ван Чун! Ты наглый! Различные протектораты участвуют в войне каждый год, возлагая огромное бремя на людей. Вы хотите, чтобы эта ситуация продолжалась?

Другой гражданский чиновник вышел, совершенно разъяренный позицией Ван Чуна.

— Итак, вы имеете в виду, что когда солдаты на границе рискуют своими жизнями, чтобы защитить страну, они живут экстравагантной жизнью и охотятся на людей?

Ван Чун посмотрел на этого чиновника спокойным взглядом. Его глаза были как ледяные бусины.

Чиновник мгновенно потерял дар речи. Независимо от того, насколько он был смелым или как он был недоволен военными, даже он не осмелился бы говорить такие вещи.

— Ваше Величество! Этот предмет осуждает гражданских чиновников, которые вводят людей в заблуждение и вредят стране! Ваше Величество, этот субъект требует, чтобы они были изгнаны со своих постов и жестоко наказаны! — холодно сказал Ван Чун.

Первое впечатление Императорского Двора от Ван Чуна было как от теплого и сдержанного человека, но предложение о роспуске префектурных армий вызвало у него глубокую ярость. Это было первое осуждение Ван Чуном гражданского чиновника после того, как он стал королем, и он осудил десять человек сразу.

Агрессивному позерству гражданских чиновников было немедленно нанесен серьезный удар. Хотя Ван Чун принимал участие при дворе в качестве ожидающего советника, он по-прежнему был Королем Иностранных Земель, лично удостоенным этого звания Императором Мудрецом.

Даже большой дядя Ван Чуна Ван Гэн не мог сравниться с ним по статусу, а тем более Другие.

Пожилой голос вдруг заговорил.

— Ван Чун! Какая наглость! Этот старик знает, что вам только что дали новое звание, и вы полны успеха и энергии молодости, но это только ваше первое заседание двора. Для вас использовать вашу личность, чтобы запугивать других важных должностных лиц, действительно смело. Порицания и протесты были впервые одобрены императорами

Гаодзу и Тайцзун, и с тех пор все правительства и суверены приняли свою политику по этому вопросу. Чтобы заставить замолчать критику, это равносильно обману Императора и приведению к заблуждению Великого Тана. Ваше Величество, этот старый предмет осуждает Короля Иностранных Земель Ван Чуна за самонадеянную критику. Ваше Величество, пожалуйста, лишите его благородного титула и разжалуйте его до простолюдина, чтобы он больше никогда не вступал в списки!

В кресле рядом с белыми нефритовыми ступенями, рядом с троном Императора Мудреца, пожилой Великий Наставник, который все это время неподвижно сидел в своем кресле с закрытыми глазами, внезапно встал и бросил на Ван Чуна леденящий взгляд.

Великий Наставник, Жан Чжунми!

Лидер гражданских чиновников Великого Тана!

В тот момент, когда Великий Наставник заговорил, в зале подул холодный ветер, и погода изменилась с ранней весны на холодную зиму. Весь Императорский Двор замолчал, и даже генералы не смели говорить. Даже король Сун слегка поморщился. Великий Наставник обладал огромным влиянием и имел престижный статус. Если Ван Чун не справится с этим, инцидент повлияет на его будущие карьерные перспективы.

В то время как король Сун волновался о будущей карьере Ван Чуна, Ван Чун думал о чем-то совершенно другом.

— Хммм!

Ван Чун холодно фыркнул, даже не отступив перед престижным и добродетельным Великим Наставником Великого Тана. Политика префектурной армии была основой страны. Запугивание конфуцианской школы зашло слишком далеко. Она думала, что может подорвать основы милитаристов. Не говоря уже о Великом Наставнике, даже если придет кто-то с десятикратным его статусом, Ван Чун все равно не отступит.

Это была уже не простая ссора между гражданскими и военными, конфуцианцами и милитаристами. Это потрясало саму основу империи. Если даже Ван Чун отступит, уничтожение Великого Тана будет не за горами.

Ван Чун сделал несколько шагов вперед.

— Достопочтенный Великий Наставник, вы — старейшина двух правительств, и Ван Чун всегда относился к вам с величайшим уважением! Я не думал, что ваше сердце будет таким эгоистичным. Ради личной выгоды вы уничтожаете общественное благо. Это действительно разочаровало меня и мне стало стыдно за вас!

Его слова немедленно привели зал в ошеломленный шум.

— Чун-эр! — крикнул от удивления Ван Гэн, и его лицо побледнело. Статус Великого

Наставника не был пустяком, и его влияние было слишком велико. Это был не тот человек, с которым можно было напрямую ссориться, но, в конце концов, Ван Чун был еще слишком молод.

— Наглец! Даже если бы Ван Боу был здесь, он не посмел бы так себя вести! Так он тебя учил?

Великий Наставник был в ярости, и весь зал гудел и дрожал в ответ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1238. Ярость Великого Наставника!**

Великому наставнику Чжану было уже более восьмидесяти лет, и он когда-то был одноклассником деда Ван Чуна, Ван Цзюлина, также известного как Ван Бау, который учился у того же учителя. Но даже в этом случае у Великого Наставника всегда был вспыльчивый характер. Ван Чун был всего лишь внуком Ван Цзюлина, но он осмелился сразиться с ним. Это было абсолютно нелепо!

Весь Императорский Двор дрожал перед лицом гнева Великого Наставника.

Исключительно, ударившись головой о Великого Наставника, завтра Ван Чун, вероятно, будет подвергнут критике со стороны всего общества. Все изначально полагали, что Ван Чун будет действовать более сдержанно, но они недооценили его ярость. С тех пор, как он вернулся из Хорасана, разум Ван Чуна подавлял злое пламя.

Конфуцианская школа полностью игнорировала здоровье страны, решив подавить милитаристов, что полностью его бесило.

И была одна вещь, в которой все были неправы.

Ван Чун никогда не был человеком, который преследовал благородные титулы!

Ван Чун делал все возможное, чтобы Великий Тан мог поставить себя в лучшую возможную ситуацию до начала бедствия. Теперь, когда все его усилия были потрачены впустую, не говоря уже о звании короля, если он получит еще более высокий дворянский титул, какой в этом смысл?

Когда наступит бедствие, Центральные Равнины рухнут. Не будет разницы между королем или простолюдином, так какой в этом смысл?

Ван Чун посмотрел на Великого Наставника и резко сказал:

— Мой дедушка научил меня тому, что мир — это народ, и что я должен поставить людей и страну на передний план и защитить страну, а не то, что я должен позволять перевешивать личным чувствам! Привлекая общественность, хорошо запугивать людей моего возраста, будучи старшим, но не зная уважения!

Бум!

Весь зал задрожал от слов Ван Чуна, делая всех тупым. С тех пор, как Великий Наставник Жан занял свою престижную должность, никто никогда не осмеливался говорить с ним таким тоном. И никто никогда не мог критиковать Великого Наставника перед Императорским Двором за то, что он ставил частные интересы над общественным благом и демонстрировал отсутствие уважения.

Даже Гао Лиши был ошеломлен!

Тем временем большой дядя Ван Чуна Ван Гэн почувствовал, как его сердце замерло, словно камень. Если бы это продолжалось, Великий Наставник, вероятно, обидится на Клан Ван.

— Гадкий ублюдок! Ты, ты довольно смелый!

Великий Наставник Чжан дрожал от слов Ван Чуна, его борода тряслась, а губы дергались. Всю жизнь он пользовался большим уважением и восхищением, и никогда не испытывал такого унижения прежде. Человек с характером Великого Наставника не мог этого вынести. Но поскольку он никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией, хотя он дрожал от ярости, он не мог найти правильного упрека. Мгновение спустя его лицо побагровело от гнева.

— Хммм, Великий Наставник, я — Король Иностранных Земель Великого Тана, обладающий тем же рангом и статусом, что и вы. И я в ваших глазах всего лишь грязная девка? В этом Императорском Дворе есть только суверен и его подданные, так откуда же взялся «ублюдок»? Я говорю, что вы позволяете личным чувствам перевешивать общественное благо! Что вы можете сказать в свою защиту?

Ван Чун холодно фыркнул, и не только не отступил, но и сделал два угрожающих шага вперед.

Возможно, из-за того, что Ван Чун всегда был довольно мягким, никогда не отвечал, когда другие комментировали его, он производил впечатление младшего, с которым легко разговаривать и запугивать. Но сейчас Ван Чун был в ярости, и его глаза были как ослепительные и пугающие удары молнии.

Будучи Великим Императорским Генералом, Ван Чун командовал миллионами солдат на поле битвы, и поведение огня и железа, которое он закалял в своих переживаниях, не было чем-то, с чем кто-либо мог сравниться. Мало того, даже Ван Чун не осознавал, что в своем гневе он начал естественным образом источать огромную ауру Святого Войны Центральных Равнин, запугивая всех, кто его окружал.

Чиновники двора, охваченные взглядом Ван Чуна, начали неосознанно отступать назад.

— Король Иностранных Земель…

Гао Лиши почти незаметно скривил лоб от этого взгляда. Нанеся удар Великому Наставнику, Ван Чун оскорбил всех гражданских чиновников, что не принесло бы пользы Ван Чуну в будущем. Нареканий со стороны гражданских чиновников было бы достаточно, чтобы утопить его до смерти.

Гао Лиши подсознательно бросил взгляд на Императора Мудреца. Глаза Императора Мудреца глаза были полузакрыты, а лицо не выражало эмоций. Он явно не собирался останавливать происходящее.

Великий Наставник был настолько взбешен, что не мог говорить. Он только вытянул руку и указал пальцем на Ван Чуна. Но хотя Великий Наставник был в ярости, Ван Чун был еще более взбешен.

— Страна превыше всего, народ как первоочередная задача. Военные сражаются на благо простых людей. Все ли вы знаете, что произойдет без системы префектурной армии?!

Ван Чун посмотрел на чиновников, и в его глазах появились прожилки крови. Это были все конфуцианские педанты! Все они думали, что работают на благо людей, но именно эти конфуцианские чиновники сотрясали основание империи. В этой западной экспедиции он приложил столько усилий, чтобы продвинуться до Хорасана и создать коалиционную армию, но лишь несколько мгновений спустя конфуцианцы Императорского Двора все это разрушили.

Подобный поступок был сроди отрезанию самому себе рук и ног!

— В весенний и осенний период все государства проводили кампанию против друг друга. Во время битвы при Чанпине государство Чжао потеряло более четырехсот тысяч человек в войне с Цинь. Не имея больше солдат, Чжао был уничтожен. Позже была основана Великая Цинь. На седьмом году правления императора Хухая повстанческие полевые командиры восстали в различных областях. После нескольких кампаний армии Цинь были значительно сокращены, но из-за того, что у них не было достаточных резервов, а набранные экспромтом солдаты оказались бесполезными, эта огромная империя вскоре распалась. В тридцать седьмой год Западной Хань Гаоцзу из Хана отправился в экспедицию на север, но его двеститысячная армия была окружена в Байдэне. Армия оказалась в стесненных обстоятельствах, и, в конце концов, только благодаря искушению прекрасных женщин они наконец смогли сбежать из Сюнну. В четырнадцатый год эпохи Дай бывшего Суй Великий Суй сражался с турками и потерпел поражение в единственном сражении. По мере продвижения турок, во всем Великом Суй не осталось солдат, и не было времени набирать солдат еще. Таким образом, Великий Суй был вынужден заключить мир, предложив принцессу в подарок, создав огромный позор, который был смыт только тогда, когда была сформирована элитная сила и Тюркский Каганат был разделен на Восточные и Западные тюркские каганаты.

— Из поколения в поколение, из династии в династию, при сохранении армии, если армия всегда побеждает, проблем не возникает, но, если она побеждена и нет резервов, на которые можно опираться, фундамент страны сразу же будет потрясен и страна столкнется со смертельным кризисом. Без префектурной армейской системы в столицы нескольких небольших королевств вторглись иностранные варвары, их страны были побеждены, а иностранцы основали династии на их бывших землях. Именно потому, что императоры Гаоцзу и Тайцзун усвоили эти уроки предыдущих династий, они создали систему армий префектур. Император Тайцзун даже лично отправился в тренировочный лагерь обучать благородных отпрысков столицы и внушал им чувство боевой гордости, что привело к появлению мощных и процветающих армий сегодняшнего Великой Династии Тан. Впоследствии, когда Великий Тан проводил военные кампании на своих границах, у него был постоянный поток резервных солдат. По этой причине он мог рассчитывать на то, что шестьсот тысяч элитных солдат постоянно будут подавлять восточных и западных турок, империю Когурё, Си, кхитанцев, У-Цан и Мэнше Чжао, и продвигаться в Западные Регионы. Только эта династия могла совершить такие подвиги, обладая армией в шестьсот тысяч солдат!

— В одиннадцатый год эпохи Тяньсянь в правление Гаоцзуна У-Цан был атакован восточными и западными турками. Если бы потери армии не были своевременно восполнены префектурными армиями, империя уже была бы в руинах!

Голос Ван Чуна был оглушительным, ошеломляя всех в зале. Его глаза были налиты кровью и кипели от ярости! Если бы Ван Чун просто выражал свою ярость, никто в зале не обратил бы на него никакого внимания. В конце концов, это был дворец Тайхэ, в котором даже тот, у кого были самые большие достижения и статус, не мог бездельничать.

Но даже несмотря на то, что Ван Чун был в ярости, каждое его слово было разумным, и все приведенные им примеры можно было найти в анналах истории. В какой-то момент даже Великий Писец Ян Вэньчжан, который сидел сбоку и быстро записывал события своей кистью, встал со своего места и начал внимательно слушать Ван Чуна.

Даже он должен был признать, что аргументы Ван Чуна были разумными.

— … Тот, кто так мало думает о будущих опасностях и распускает префектуры армии -бесспорно обрушивает фундамент страны! Великий Наставник, на мой взгляд, вы были ослеплены жадностью и сошли с ума! Если вы могли поддержать такое предложение… Великий Наставник, я советую вам уйти в отставку!

Румбл! Слова Ван Чуна лязгнули по полу, и его последнее слово было похоже на раскат грома, из-за которого Великий Наставник пошатнулся, и чуть не упал.

— Король Иностранных Земель, как ты, как ты смеешь… ты меня бесишь!

Великий Наставник был ужасно бледен. Выражение Ван Чуна об отставке повергло его мысли в хаос, и он почти потерял сознание.

— Великий Наставник!

— Великий Наставник!

Все были встревожены, увидев состояние Великого Наставника, и несколько гражданских чиновников поспешно подошли, чтобы поддержать его.

— Ван Чун, какая наглость! Как ты мог сказать такие вещи Великому Наставнику?!

В это время никто не был счастливее короля Ци. Со взмахом своей одежды и «справедливостью и праведностью» на лице он вышел из тени колонны и резко обругал Ван Чуна.

— Великий Наставник уже очень стар, и пролил кровь, пот и слезы на службе Великому Тану. Есть ли чиновник или генерал, который не будет уважать его? Даже когда я вижу его, я с уважением обращаюсь к нему как к Великому Наставнику. Если что-то случится с Великим Наставником, сможешь ли ты взять на себя за это ответственность?!

Король Ци повернул голову к Императору Мудрецу.

— Ваше Величество, этот субъект хочет привлечь к ответственности короля Иностранных Земель за то, что он не проявляет уважения к своим старейшинам! Великий Тан управляется через доброжелательность и церемонию, а уважение к старшим является основой страны. Король Иностранных Земель неуважительно говорил с Великим Наставником, поэтому этот субъект предлагает лишить его звание Короля, чтобы это служило примером для остальной части страны.

Атмосфера в Императорском Дворе стала странной. Все в столице знали о поведении короля Ци, и даже гражданским чиновникам он не очень нравился. Король Ци редко выступал вперед, и он обычно создавал проблемы из-за чиновников, служащих в его фракции. Вероятно, это был первый раз, когда он сделал шаг вперед, чтобы привлечь к ответственности другого чиновника двора.

— Хммм!

Ван Чун только холодно усмехнулся.

— Ваше Величество, этот предмет также имеет мемориал. Этот субъект хочет привлечь к ответственности Короля Ци за невыполнение своих обязанностей. Императорский Двор предназначен для обсуждения и управления делами правительства. Король Ци, как Императорский Принц и Король Великого Тана, пользуется своим высоким статусом, однако в течение двадцати с лишним лет при дворе Король Ци не обращал внимания на внешние вопросы. Первое предложение, которое он сделал в своей жизни, состоит в том, чтобы обвинить другого человека в неуважении к старшим. Король Ци обладает посредственными талантами, невежественен и некомпетентен. Этот субъект считает, что Король Ци не может нести эту огромную ответственность. Ваше Величество, пожалуйста, удалите звание короля Ци и отправьте короля Ци в отставку.

— Ты!

Король Ци внезапно повернул голову, и его лицо исказилось от ярости. Король Ци всегда лелеял поговорку «слишком много слов неизбежно прведут к ошибке». Таким образом, когда он мог заставить подчиненных выполнять какую-либо работу, он никогда лично не вмешивался. Таким образом, после стольких лет, хотя он лично участвовал в стольких проектах, никто так и не смог ничего с ним сделать. Но когда у него наконец появилась возможность раскритиковать Ван Чуна, Ван Чун использовал это, чтобы создать ему проблемы, застигнув его врасплох.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1239. Ван Чун и Король Сун!**

— Ван Чун, ты говоришь глупости!

— Король Ци, есть ли у вас какие-либо достижения, никто не знает, и вы сами не понимаете их! По мнению этого короля, Бюро Обрядов больше подходит для вас! -строго сказал Ван Чун.

Он не мог отступить, и не было необходимости отступать. Он не мог терпеть, и не было необходимости терпеть. Предложение о роспуске армий префектур вызвало гнев Ван Чуна. Будь то Великий Наставник или Король Ци, Ван Чун не простит никого, кто пытался спорить по этому вопросу, не отпустит ни одного из них! Это больше не было обычной фракционной битвой или каким-то аргументом в Императорском Дворе. На карту были поставлены жизни миллионов людей Центральных Равнин!

-Достаточно! Король Ци! Король Иностранных Земель! Перестаньте безобразничать!

Рядом с драконьим троном Гао Лиши больше не мог наблюдать и резко упрекнул:

— Вы оба — Короли Великого Тана, имеете почитаемый статус. Что вы показываете Его Величеству, действуя таким образом?!

Правительственные прения по предложению о роспуске префектурных армий переросли в детскую ссору. Гао Лиши не мог позволить этому продолжаться дольше. Упрек Гао Лиши немедленно заставил придворных стать намного тише. Хотя у Гао Лиши не было официального поста, все знали, что он следовал за Императором Мудрецом много лет и давно установил с ним ментальную связь. Было ясно, что даже Император Мудрец не мог больше смотреть, как продолжается эта ссора.

— Разойдитесь!

Император Мудрец вдруг заговорил, и его пять пальцев слегка сместились. Его достойный голос прозвучал через зал, наполненный тоном, который не может быть подвергнут сомнению.

— Да, да, Ваше Величество!

Ван Чун и Король Ци поклонились и отступили в стороны.

Лицо Ван Чуна было холодным и бесстрастным, но король Ци гневно скрежетал зубами.

— Ублюдок, этот король никогда тебя не отпустит!

В глазах короля Ци вспыхнул пугающе холодный свет. Первоначально он считал, что может использовать конфликт Ван Чуна с Великим Наставником, чтобы обвинить его в неуважении, не ожидая, что Ван Чун легко решит навязанную проблему несколькими словами. Это наполнило короля Ци яростью и заставило его желать убить Ван Чуна.

— Давайте вернемся к дискуссии.

Гао Лиши махнул венчиком из хвоща, и заговорил от имени Императора Мудреца.

— Кроме того, Король Иностранных Земель, Великому Наставнику более восьмидесяти лет. Молодые люди полны страсти и энергии, но разве вы не можете уступить Великому Наставнику?

Эти слова были полностью предназначены для смягчения военных действий между Ван Чуном и Великим Наставником.

— Да! Ван Чун понимает!

Ван Чун поклонился, понимая, что Император Мудрец пытается его защитить.

Из первого ряда вышла стройная фигура, одетая в широкую мантию, и сказала:

— Ваше Величество! Что касается вопроса о роспуске армий префектур, то ярость Короля Иностранных Земель понятна, но этот скромный субъект также считает, что у гражданских чиновников есть разумный аргумент. Великий Тан в мире, и мы только недавно подписали договоры с У-Цаном, восточными и западными турками, Мэнше Чжао, Когурё и Аравией. Нам действительно не нужно так много солдат, а различные префектурные армии потребляют немалое количество ресурсов. В военное время эта цена приемлема, но войны сейчас нет, и Король Иностранных Земель только что победил Арабскую Империю. Нет нужды содержать столько солдат.

При звуке этого голоса гражданские чиновники и генералы опустили головы, с уважительным взглядом на лицах.

«Мудрец» Великого Тана Ли Гену!

Никто не ожидал, что он заговорит в такое время. Будучи премьер-министром Великой Династии Тан, лидером всех чиновников, Ли Гену имел даже большее влияние, чем Ван Чун, Король Сун или Король Ци. Как только премьер-министр объявит о своей позиции, он сразу же повлияет на результат дебатов. Многие люди даже поменяют свои позиции на месте, чтобы последовать за премьер-министром.

Ван Чун собирался вернуться на свое место, но, когда он услышал, как говорит премьер-министр, его глаза сузились, а лицо побледнело. Ван Чун открыл рот, чтобы что-то сказать, но, когда он перевел взгляд на ближайший столб, он внезапно остановился.

Король Сун!

Ван Чун поднял брови, глядя на знакомую фигуру. Вплоть до настоящего момента Король Сун казался бестолковым и рассеянным, даже не участвуя в большинстве правительственных дебатов, что совершенно отличалось от того, как он обычно действовал. Но в тот момент, когда премьер-министр Ли Гену начал говорить, король

Сун, похоже, будто бы получил резкий удар, и его голова внезапно поднялась, чтобы посмотреть на эту фигуру.

Глаза короля Суна вспыхнули, и выражение его лица стало чрезвычайно сложным.

— Эта…

Ван Чун поднял бровь и проследил за взглядом короля Суна, его мысли были в смятении, и он о чем-то смутно стал догадываться.

Как и думал Ван Чун, слова Ли Гену вызвали цепную реакцию.

— Этот предмет согласен!

— Этот предмет согласен!

— Этот предмет согласен!

Внезапно зал наполнился звуками одобрения гражданских чиновников. Даже несколько чиновников, которые ранее не выражали свою позицию, добавили свои комментарии в эту кучу.

Глаза Ван Чуна застыли, и он немедленно шагнул вперед.

— Ваше Величество, этот предмет возражает! Поскольку это касается армий префектур и Бюро Военного Персонала, следует спросить мнение пограничных служб, включая всех генералов-титулов, генералов-защитников и Великих Генералов. Как только все эти генералы выразят свое мнение, может быть принято решение. Это не должно решаться только императорским двором.

Ван Чун говорил твердо, и он сразу привлек всеобщее внимание.

— Ваше Величество, этот предмет согласен!

Военный министр Чжанчжоу Цзяньцюн инстинктивно почувствовал, что время пришло и вышел вперед.

Даже Чжанчжоу Цзяньцюн не мог не похвалить Ван Чуна, поскольку привлечение генералов-защитников Великого Тана было действительно гениальным ходом. Хотя решения Императорского Двора всегда принимались в Императорском Дворе, никто не осмелился бы сказать, что роспуск префектурных армий не имел никакого отношения к Генералам-Защитникам и Великим Генералам на границе.

Чжанчоу Цзяньцюн был почти уверен, что Гешу Хан, Чжанчоу Цзяньцюн, Ань Сишунь и Гао Сяньчжи придерживались единого мнения по поводу префектурных армий.

Если эти высокопоставленные генералы Великого Тана сообщат о своих позициях, они немедленно станут собой представлять влиятельную группу, с которой даже гражданские чиновники ничего не смогут поделать.

Король Иностранных Земель вместе с военным министром немедленно заставили всех гражданских чиновников, включая премьер-министра Ли Гену, поморщиться. Но это было далеко не все. Мгновение спустя в зале раздался еще один голос, добавив еще один значительный вес на сторону оппозиции.

Вечно неподвижный Король Сун, наконец, вышел вперед и громко провозгласил:

— Ваше Величество! Этот предмет также согласен!

Свист!

Императорский Двор внезапно затих, как могила. Поскольку три тяжеловеса двора выразили свою позицию одновременно, все гражданские чиновники испытали огромное давление.

Когда король Сун вышел вперед, Ван Чун мог ясно видеть, как премьер-министр Ли Гену слегка бледнеет, теряя часть своего прежнего самообладания.

— Ваше Величество, этот предмет согласен!

— этот предмет согласен!

— этот предмет согласен!

Генералы в Императорском Дворе оживились и начали выражать свою поддержку предложению Ван Чуна.

Императорский Двор быстро оказался в безвыходном положении, и все подняли голову, чтобы дождаться решения Императора Мудреца.

В зале было тихо, и посреди этого безмолвия Ван Чун отчетливо услышал звук звонка, который не был звонком, очень мягкий, как будто издалека-издалека. Никто из других чиновников не заметил этого, но, когда Ван Чун услышал этот звук, его сердце упало, а лицо поморщилось. Ван Чун поднял голову, и, хотя в верховьях зала все выглядело нормально, Ван Чун мог ясно почувствовать, что атмосфера стала тревожной.

— Мы понимаем! Этот вопрос будет вынесен на обсуждение позже!

Величественный голос Императора Мудреца раздался в зале. Сказав это, Император Мудрец внезапно поднялся со своего трона и ушел.

Чиновники тут же опустили головы и зарычали:

— Да проживет Император Десять Тысяч Лет!

Они наблюдали, как уходит Император Мудрец.

Первое заседание Ван Чуна подошло к концу, и после легкого удара кнута все чиновники покинули дворец Тайхэ.

Когда заседание двора было закончено, Чжанчжоу Цзяньцюн вышел вперед и сопроводил Ван Чуна из зала. Между тем почти все генералы собрались вокруг Ван Чуна. Их лица были красными от волнения.

— Ваше Высочество, мы многим вам обязаны! Иначе у нас, генералов, не было бы места в будущем!

— Верно-верно! Ваше Высочество действительно повысило престиж наших людей! Хотя конфликт между гражданскими и военными существовал всегда, сейчас они прибегают к любым возможным методам. Они действительно действуют безумно!

— Правильно, верно! К счастью, Его Высочество был тут. Хотя Великий Наставник всегда был недоволен нами, он редко участвовал в прениях, но в последнее время Великий Наставник присутствовал почти на всех дебатах. У нас нет статуса, чтобы противостоять Великому Наставнику. Только Его Высочество способен сделать это.

Великий Наставник, Король Ци, премьер-министр и все гражданские чиновники -генералы суда должны были проводить почти каждый день под жутким давлением. Прибытие Ван Чуна, наконец, позволило этим людям высоко поднять головы, и когда они увидели, что Великий Наставник побледнел от ярости и не мог стоять ровно, все вздохнули с облегчением.

Хотя Ван Чуну было действительно неуместно приводить в ярость Великого Наставника, Ван Чун был прав в одном: Великий Наставник действительно запугивал окружающих своим старшинством. Но эти слова можно сказать только в уме, а не произносить вслух.

— Милорды, вы слишком вежливы. Государственные вопросы — недетская игра. Без помощи Милордов Ван Чуну было бы трудно чего-либо достичь. — спокойно сказал Ван Чун, когда группа вышла, обмениваясь любезностями. Теперь Ван Чун подтвердил свой статус одного из лидеров военной фракции.

Когда они вышли из дворца Тайхэ и спустились по ступеням, они заметили фигуру, стоящую впереди. Его серебряная Императорская одежда, развевающаяся на ветру, наделяла его трансцендентным воздухом. Ван Чун и Чжанчжоу Цзяньцюн посмотрели друг на друга и быстро подошли к этой фигуре.

— Ваше Высочество!

Ван Чун и Чжанчжоу Цзяньцюн вышли вперед и поклонились.

— Ван Чун, пойдем со мной! — сказал Король Сун, держа руки за спиной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1240. Премьер-министр Великого Тана Ли Гену!**

-Тогда Чжанчжоу Цзяньцюн попрощается.

Чжанчжоу Цзяньцюн понял, что у обоих есть вопросы для обсуждения, поэтому он немедленно удалился. Другие генералы также поняли ситуацию и разошлись, оставив Ван Чуна и короля Суна гулять в одиночестве.

Король Сун, идя рядом с Ван Чуном, спокойно спросил:

— Во время этого заседания двора ты это чувствовал?

— М-м!

Ван Чун кивнул. Хотя это был только его первый день, Ван Чун уже чувствовал подводное течение во дворе, странные и чрезвычайно сложные облака, которые окутывали его.

— Обстоятельства того дня были еще сложнее, чем сегодня! — сказал Король Сун. Эти слова можно считать его объяснением Ван Чуну.

— Кто эти чиновники с незнакомыми лицами? Так много людей не могли просто появиться при дворе за одну ночь. Кто же они? — спросил Ван Чун.

— Пока что я не могу ответить на этот вопрос, но с точки зрения происхождения, эти люди идеальны. Даже я не могу их критиковать! — сказал Король Сун.

— Итак, это Великий Наставник, верно?

Ван Чун внезапно остановился, и его глаза стали острыми.

Великий Наставник был лидером гражданских чиновников, и почти все новые лица при дворе были гражданскими чиновниками. Для стольких новых гражданских чиновников появиться при дворе невозможно без одобрения Великого Наставника. Более того, даже если Великий Наставник не был вдохновителем, он определенно был неразрывно с ними связан.

— Раньше у меня была та же идея, что и у вас, но я боюсь, что это не так просто. Великий Наставник действительно вовлечен, но он не тот человек, который контролирует вещи из-за занавеса. Для сравнения, меня больше беспокоит другое дело… — серьезно сказал король Сун.

— Ого.

Ван Чун скривил брови, но как раз, когда он собирался говорить, из-за его спины донесся мягкий голос.

— Ваши Высочества, пожалуйста, подождите!

Они оба немедленно обернулись и увидели стройную фигуру в малиновой мантии чиновника первого ранга, идущего позади них.

Выражения лица королей сразу же стали удивленными.

— Лорд Премьер-министр!

Король Сун поклонился, но Ван Чун остался в вертикальном положении, держа руки за спиной и с нежной улыбкой на губах.

За ними следовал не кто иной, как лидер всех чиновников, премьер-министр Ли Гену.

— Ваши Высочества слишком вежливы.

Когда Ли Гену подошел, он поспешно вернул поклон.

— Господин премьер-министр чего-то хочет? — спросил Ван Чун, ни слишком холодно, ни слишком тепло. Он только что поссорился с Ли Гену в Императорском Дворе, поэтому у него не было настроения встречаться с ним сейчас.

— Ха-ха, Король Иностранных Земель, Король Сун, Ваши Высочества, возможно, имеет какое-то недопонимание относительно меня сейчас по этому вопросу?

Ли Гену поклонился и освежающе улыбнулся.

— Я обсуждал только вопрос о роспуске префектурных армий по существу и не имел никаких других намерений. В будущем, если это необходимо, вполне возможно начать набор солдат заранее, возможно, даже увеличив численность префектурных армий. Все это возможно!

Ли Гену говорил с безупречным равновесием, и выражение его лица было откровенным и уверенным, теплым и приветливым, словно ватный шарик. Было невозможно злиться на такого человека. Более того, несмотря на то, что Ли Гену был высокопоставленным чиновником и руководителем всех чиновников, он обычно не высказывался. Он высказывался крайне редко и это было одной из причин, по которой премьер-министра Великого Тана так уважали.

— Слова лорда премьер-министра слишком серьезны. У этого короля не было подобного намерения.

Намек на замешательство появился в глазах короля Суна, но некоторые сомнения в его разуме, казалось, были немедленно устранены. Но выражение лица Ван Чуна оставалось холодным и неподвижным.

Если бы он не знал правду, стоящую за этим мудрым министром Великой Династии Тан, он мог бы точно так же купиться, как Король Сун или другие придворные чиновники, и был бы одурачен репутацией и улыбкой этого человека. Но Ван Чун прекрасно понимал, что, если он будет обманут его отношением, он будет настолько пожран, что не останется даже костей.

Люди были одурачены его улыбающейся внешностью в прошлом и настоящем, и они все равно будут одурачены в будущем, но эта группа никогда не будет считать Ван Чуна одним из своих членов. Это было потому, что Ван Чун хорошо знал другое и более выдающееся имя этого мудрого министра, — Ли Линьфу!

И было еще одно высказывание об этом премьер-министре: «мед во рту, меч в животе». Этот человек был, вероятно, одним из лучших актеров в истории Великого Тана, возможно, в истории Центральных Равнин!

Ван Чун не верил ни единому его слову. Разговор о «расширении префектурных армий, когда придет время» был просто разговором и никогда не осуществится.

Ван Чун неожиданно вышел вперед, улыбаясь и ответил Ли Гену:

— Хе, лорд премьер-министр, губернатор Ичунь попросил меня пожелать вам добра!

Но эти простые слова заставили престижного премьер-министра мгновенно побледнеть. Даже человек характера Ли Гену не мог удержаться от пота и на мгновение потерял дар речи.

Но это было только на мгновение. Ли Гену быстро восстановил самообладание, его лицо снова стало румяным и свежим, как весенний ветер, сияя улыбкой.

— Ха, похоже, король Иностранных Земель очень глубоко меня не понял!

Ли Гену не злился, и его лицо оставалось расслабленным и беззаботным.

— Король Сун, Король Иностранных Земель, у этого министра есть другие вопросы, и он покинет вас. В будущем я нанесу визит и всё объясню Вашим Высочествам. — сказал Ли Гену.

— Лорд премьер-министр слишком вежлив. Тогда давайте встретимся снова в другой день.

Король Сун сложил руки и поклонился. Он наблюдал, как Ли Гену ушел, и только когда он был вне поля зрения, он наконец повернулся к Ван Чуну.

— Ван Чун, почему ты вдруг поднял вопрос Ли Шичжи? Ты хочешь сказать, что веришь, что это правда?

— Зачем верить! Это всегда было правдой! — небрежно сказал Ван Чун, глядя в направлении, в котором исчез Ли Линьфу.

Губернатор Ичуня, Ли Шичжи, когда-то пользовался большой милостью Императора Мудреца, но планы Ли Линьфу вынудили его уйти в отставку. Как раз, когда ему удалось вернуться в столицу и приблизиться к Императору Мудрецу, в тот момент, когда он вернулся, Ли Линьфу обманул Императора Мудреца, сказав, что Ли Шичжи был стар и болен. Он попросил, чтобы Император Мудрец проявил жалость, заставив его уйти в отставку и прожить остаток жизни в мире.

Когда Ли Шичжи обнаружил, что его обманули, он обнародовал этот вопрос.

Но никто из придворных чиновников, даже политические враги Ли Линьфу, не верили ему. Это было потому, что Ли Линьфу имел репутацию мудрого министра, и все считали, что он не может сделать это.

В конце концов, Ли Шичжи 1 впал в депрессию и в конце концов умер.

Этот вопрос вызвал большие потрясения в обществе, но поскольку не было никаких твердых доказательств, и никто не верил обвинителю, всё в конечном итоге затихло.

Даже Король Сун не ожидал, что Ван Чун возродит этот вопрос, но, когда он увидел серьезное выражение лица Ван Чуна, Король Сун задумался.

— Итак, Ваше Высочество избегает любых встреч из-за премьер-министра Ли Гену, верно? — вдруг сказал Ван Чун.

Бузз!

Король Сун мгновенно поморщился.

— Это не подходящее место для разговоров! Пошли!

Король Сун неожиданно схватил Ван Чуна за руку, осмотрелся, а затем сразу же начал тянуть Ван Чуна вперед.

За пределами Императорского Двора король Сун втащил Ван Чуна в свою карету, и только когда они сели, он вздохнул с облегчением.

— Ван Чун, ты очень умный. Даже если бы я не рассказал тебе об этом, ты бы нашел способ понять. Но в Императорском Дворе много лишних ушей. Это место, где можно попасть в беду, а не место, где мы можем говорить.

— Ха, армия уже выведена из Хорасана, в армии протекторатов были сокращены силы, и теперь мы даже говорим о роспуске армий префектур. Есть ли что-нибудь еще, что может быть важнее? — насмешливым тоном сказал Ван Чун.

Король Сун замолчал.

— Итак, Ваше Высочество, что случилось в тот день?

Ван Чун попал прямо в точку.

— Ах! На данный момент нет причин продолжать скрывать что-то от тебя.

Король Сун вздохнул и начал медленно описывать события того дня. Ван Чун уже узнал о многих событиях того дня от Ван Гэна, Чжанчжоу Цзяньцюна и других важных чиновников, но Король Сун мог заполнить самый важный пробел на его карте.

Король Сун знал о предложении относительно Хорасана задолго до начала заседания двора. Король Сун был одним из важных руководителей двора, поэтому было невозможно скрыть от него большинство предложений. Многие предложения даже прошли бы через руки Короля Суна, прежде чем были отправлены в Императорский Двор.

Сначала Король Сун не очень беспокоился о предложении вывести солдат из Хорасана, потому что оно просто не могло пройти. Он расценил это как продукт какого-то импульсивного гражданского министра.

Но когда он прибыл на заседание двора, Король Сун сразу почувствовал, что что-то не так. Во-первых, Ван Гэна не было на месте, а во-вторых, военный министр Чжанчжоу Цзяньцюн приехал только очень поздним утром. Что было для Короля Суна самым неприятным — это антивоенное предложение получило поддержку многих гражданских чиновников при дворе. Это совсем не было похоже на работу какого-то импульсивного гражданского чиновника.

Еще хуже было то, что Король Сун понял, что эти гражданские чиновники пришли полностью подготовленными. Великий Наставник руководил ими, и они заключили союз с Королем Ци. Все гражданские чиновники при дворе находились под руководством Короля Ци, и полностью поддержали это предложение. Но действительно допустил, чтобы предложение прошло совершенно другой человек.

— Ли Линьфу!

Ван Чун угадал ответ еще до того, как Король Сун успел это сказать.

— Правильно — это был лорд-премьер министр!

Король Сун вздохнул.

— Ван Чун, вы никогда не были связаны с политикой Императорского Двора, и это было только твое первое заседание двора, поэтому ты не знаешь, что премьер-министр не просто представляет какую-то важную должность. Его пост содержит другое значение среди чиновников. Лорд премьер-министр редко вмешивается в дела двора, но, когда он вмешивается, это не только его воля, но воля Его Величества.

— Лорд Ли сумел постичь разум Императора Мудреца. В последние десять с небольшим лет он говорил очень редко, но, когда он говорит, его мнение совпадает с мнением Императора Мудреца. Таким образом, любое предложение с одобрения премьер-министра в конечном итоге будет принято Его Величеством. Бывают даже моменты, когда Его Величеству неудобно лично выражать свою волю, поэтому он выражает свою волю через лорда премьер-министра. В течение многих лет все молча соглашались с тем, что воля лорда Ли является волей Императора Мудреца.

— Во время этого заседания двора, когда лорд-премьер вышел вперед, я изначально верил, что он будет представлять волю Императора Мудреца и выступит против этого предложения. К моему удивлению, он принял сторону, которая была за предложение! Это выражение одобрения вызвало массовый переворот при дворе, и случилось даже много генералов, которые были вынуждены отказаться от своей позиции и повернуть на другую сторону. — строго сказал Король Сун, вспомнив этот день.

Даже сейчас, когда он вспомнил странное настроение того дня, он был в шоке. За один день Императорский Двор решил судьбу прифронтовой крепости на границе Великого Тана, за которую заплатили бесчисленными жизнями.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Исторически Ли Шичжи был со-канцлером Ли Линьфу, и Ли Линьфу часто пытался дискредитировать его или отстранить от власти. В конце концов, после того, как Ли Линьфу удалось успешно снести с должности и изгнать нескольких чиновников, с которыми Ли Шичжи дружил, Ли Шичжи предложил свою отставку с поста канцлера и стал советником наследного принца. Позже, однако, Ли Линьфу выдвинул новые обвинения против Ли Шичжи, в результате чего он был понижен в должности до губернатора Ичунь. Этого было недостаточно для Ли Линьфу, так как впоследствии он заставил императора Сюаньцзуна, Императора Мудреца, направить Императорского Цензора в командировку, чтобы казнить чиновников, которых он считал угрозой своей власти, и Ли Шичжи был терроризирован настолько, что был доведен до совершения самоубийства.^

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1241. Новости, принесенные Ли Хэном!**

Даже сейчас я не могу сделать вывод, выражал ли премьер-министр свою собственную волю или волю Его Величества в тот день. — пробормотал Король Сун и вздохнул.

Ван Чун молчал. Если бы это был он, он никогда не был бы так смущен, но Король Сун был совершенно другим. — У свидетеля есть четкое представление, а участник в замешательстве. — Король Сун был «запутанным участником».

— После инцидента в тот день Ваше Высочество не пошел в Императорский Дворец, чтобы нанести визит Императору Мудрецу? — Спросил Ван Чун.

Король Сун покачал головой.

— Я пытался, но Его Величество отказывал мне каждый раз. Его Величество больше никого не принимает. За эти более чем полмесяца вы стали первым человеком, с которым Его Величество решил встретиться. Я не знаю, было ли это из-за вас, но сегодня его величество принимал участие в заседании двора дольше всего за все это время. Мы даже не знаем, будет ли Его Величество присутствовать на завтрашнем заседании двора или как долго оно продлится!

Лицо Короля Суна было переполнено беспокойством.

Сердце Ван Чуна замерло от этих слов, и он еще раз вспомнил тот отдаленный звук, который казался звонком колокольчика. Он дважды слышал этот звук, и каждый раз Император Мудрец спешно уходил.

Есть дела достигли этой стадии…

Сердце Ван Чуна тяжело заболело.

Если бы это был кто-то другой, Ван Чун мог бы поверить, что кто-то контролировал его разум, или в Императорском дворце была какая-то схема. Но этим человеком был Император Мудрец Великого Тана, высшее существование Центральных Равнин, стержень Божественной Земли. Даже самый непримиримый варвар примет уважительное выражение при обсуждении Императора Мудреца Великого Тана.

Ван Чун был уверен, что никто не сможет его контролировать. Но…

Ван Чун нерешительно посмотрел на Короля Суна.

Только тот, кто мог смотреть очень далеко в будущее, знал, что происходит. Но никто, кроме него, даже Король Сун, не знал, что происходит с Императором Мудрецом.

Никто не мог вообразить цену, которая возникла из-за неспособности прорваться в царство Божественного Бойца. Ван Чун не знал, в каком состоянии находилось тело

Императора Мудреца, но его нынешнее состояние было явно крайне тяжелым. Это больше не было вопросом, касающимся только одного Императора Мудреца, но имело важные последствия для всех людей на Центральных Равнинах.

Именно после смерти Императора Мудреца Великий Тан погрузился в период многих неприятностей!

Ван Чун глубоко вздохнул, подавил беспокойство и продолжил.

— А потом? Ваше Высочество должен был пойти к Ли Линьфу. Что он сказал?

— Лорд-премьер ничего не заявлял напрямую, а только сказал, что он обсуждал вопросы при дворе по своему усмотрению. Однако, он постоянно намекает, что это воля Его Величества. — сказал Король Сун.

Экипаж немедленно погрузился в тишину, и Ван Чун прислонился к стене и нахмурился. Ван Чун имел грубое понимание мышления Короля Суна. Император Мудрец был публично признан в качестве суверена на века, и его амбиции расширить границы империи были даже сильнее, чем у Короля Суна. Но это желание было в прямом противоречии с тем, что подразумевал Ли Линьфу, вызывая сомнение в сознании Короля Суна.

Но Ван Чун никогда не поверит тому, что сказал Ли Линьфу. Не! Одному! Слову!

— Ваше Высочество, вы слышали об этой истории раньше? — вдруг сказал Ван Чун.

— Какой?

Король Сун моргнул от удивления. Он никогда не думал, что Ван Чун будет в настроении рассказывать истории после сегодняшних событий.

Ван Чун улыбнулся и просто заявил:

— Лиса использует мощь тигра!

— Ой!

Глаза Короля Суна расширились, и затем он бросил глубокий взгляд на Ван Чуна, как будто внезапно что-то понял. Но все равно он не мог понять всю правду.

— Лиса заимствует могущество тигра, чтобы завоевать уважение всех других зверей, но тигр остается тигром, а лиса — лисой. Если тигр однажды покидает гору, но лиса по-прежнему будет требовать дани от зверей, это воля тигра или воля лисы?

Бузз!

Тело Короля Суна задрожало, и он посмотрел на Ван Чуна. Его глаза были яркими и глубокими. Казалось, что он наконец понял.

Ван Чун только улыбнулся, и быстро вышел из кареты Короля Суна. Король Сун был умным человеком, и даже Ли Линьфу мог запутать его лишь на мгновение, а не навсегда. Король Сун в конце концов сам бы все выяснил, с Ван Чуном или без него.

Призвав карету, Ван Чун быстро вернулся к себе домой. Усадьба Короля Иностранных Земель находилась в процессе строительства, и на этот процесс потребуется три-четыре месяца.

Когда Ван Чун вернулся домой, он сразу почувствовал что-то странное. Обычно, когда он возвращался домой, слуги и служанки собирались вместе и болтали, но на этот раз было ненормально тихо.

— Ван Чун, ты наконец вернулся!

Ван Чун едва вошел в главные ворота, как его приветствовал молодой ликующий голос. Ван Чун поднял голову и увидел знакомую фигуру, стоящую у двери в приемную семьи Ван. Одетый в золотую одежду дракона с четырьмя когтями, человек взволнованно подошел к Ван Чуну.

— Ли Хэн?

Брови Ван Чуна удивленно скривились.

Пятый принц был сыном императора, и за каждым его движением следили бесчисленные люди. Давным-давно Ван Чун посоветовал ему быть осторожным в своих действиях, и даже Ван Чун обычно не решался навещать его. Это был первый раз, когда Пятый Принц посетил его дом лично.

— Ваше Высочество, почему вы здесь? — Спросил Ван Чун.

— Я слышал о том, что произошло в Хорасане, так как я мог усидеть на месте? Я приказал им сообщить мне, когда ты вернешься. Видеть, что ты в порядке, действительно замечательно!

Ли Хэн взволнованно обнял Ван Чуна.

Искреннее волнение и радость Ли Хэна вызвали волну тепла, которая потекла по телу Ван Чуна. Хотя он не одобрял довольно импульсивных действий Пятого Принца, он чувствовал его искренность.

— Расслабьтесь: я в порядке. Даже опасный ад поля битвы не может победить меня, не говоря о такой небольшой неудаче, как эта, — небрежно сказал Ван Чун.

— Ха-ха, я просто знал, что никто не сможет победить тебя! — взволнованно сказал Пятый Принц Ли Хэн. У него было то, что можно назвать почти слепым обожанием Ван Чуна, и он, казалось, полагал, что нет ничего, с чем Ван Чун не мог справиться.

— Эти ублюдки просто создают проблемы. Неужели эти ученые считают, что без защиты армии они могут сами вести войны?

Мысль об этой несправедливости заставила лицо Пятого Принца исказиться от гнева.

— Проходите: это не место для разговоров. Входите!

Ван Чун протянул руку, и быстро отвел Ли Хэна в приемную.

Ван Чун махнул рукой, и служанка подала закуски и чай. Как только они сели, Ван Чун, наконец, нашел время, чтобы оценивающе взглянуть на Пятого Принца. Он явно испытал значительное улучшение со времени их последней встречи.

Ван Чун уставился на Пятого Принца и неожиданно спросил:

— Разве вы не на грани прорыва в Царство Императорского Бойца?

Ли Хэн сначала был ошеломлен, а потом улыбнулся.

— Король Иностранных Земель, у тебя действительно острый взгляд. Недавно дядя Цзин нашел для меня древний свиток, который научил меня, как скрывать мою энергию. Предполагалось, что он сможет даже скрыть мою энергию от Великих Генералов, но я не думал, что ты увидишь это при первой же нашей встрече.

Пятый Принц открыл истину, а затем взял со стола торт и поднес его ко рту. Все его поведение было расслабленным и естественным.

Ли Хэн очень доверял Ван Чуну, поэтому он ничего не скрывал от него.

Ван Чун слегка нахмурился. Дядя Цзин, о котором говорил Ли Хэн, был, естественно, коварным евнухом Ли Цзинчжуном. Было очевидно, что, когда Ван Чуна здесь не было, Ли Цзинчжун стал еще ближе к Ли Хэну. Но Ван Чуну было все равно. Пока Ли Цзинчжун делал все возможное, чтобы помочь Пятому Принцу, это было прекрасно, но, если у него были другие идеи, единственное, что его ожидало, — это смерть.

— Ваше Высочество — вы человек, который унаследует трон в будущем, поэтому вам нужно иметь достаточно мощное боевое искусство. Ваше Высочество должно сосредоточиться на совершенствовании, и у меня есть некоторые мантры, которые должны вам помочь.

— Однако, что-то случилось во дворце, раз Ваше Высочество нанесло мне личный визит?

— вдруг спросил Ван Чун.

— Все не так плохо.

Пятый принц Ли Хэн покачал головой.

— После последнего происшествия никто в Императорском Дворце не осмеливается меня провоцировать, даже Большой Брат!

Пятый принц произнес эти слова с оттенком гордости и благодарности Ван Чуну. Во время последней бури другие Принцы пытались разоблачить Пятого Принца за создание фракции и привлечение чиновников на свою сторону, обвиняя его в хитрости и обмане суверена. Они никак не ожидали, что Пятый Принц не только окажется невредимым, но и человек, который пытался подставить его, Третий Принц, окажется в заключении. Это полностью отличалось от робкого и легко запугиваемого Пятого Принца, о котором знали другие принцы. Поэтому все они были ошеломлены. Следовательно, положение Пятого Принца во дворце значительно улучшилось.

Только Ли Хэн понял, что это все дело рук Ван Чуна.

Ли Хэн мгновение колебался, и вдруг сказал:

— Однако, если подумать, то я действительно недавно кое-что заметил!

— Ой?

Ван Чун поднял брови. Он поднял свою чашку и сделал глоток чая, показывая, что Ли Хэн должен продолжить.

— После того инцидента, я послал людей для расследования, желая выяснить, кто именно пытался спланировать против вас. Хотя я ничего не смог найти, я сделал случайное открытие. Когда я выходил из дворца, я случайно увидел во дворце экипаж премьер-министра Ли Линьфу, направляющийся ко дворцу Первого Принца. Хотя он снял все украшения и сделал все возможное, чтобы замаскировать карету, я все же смог распознать ее с первого взгляда.

Бузз!

Зрачки Ван Чуна сразу сузились от слов Ли Хэна, и все его тело задрожало. На своем первом заседании двора Ван Чун мог сказать, что Ли Линьфу вступаХил в сговор с Королем Ци и Великим Наставником, и все трое образовали невидимый союз. Но Ван Чун понятия не имел, что в это дело был вовлечен еще и Первый Принц. Если то, что сказал Пятый Принц, было правдой, это означало, что Первый Принц, Ли Линьфу, Король Ци, Великий Наставник и многие гражданские чиновники при дворе объединились в мощный стратегический альянс.

Их союз простирался от заднего дворца Принцев вплоть до Императорского Двора. Это была фракция беспрецедентной силы, и не было ни одной фракции, которая могла бы противостоять ей, даже альянс Клана Ван и Короля Суна.

Даже Пятый принц Ли Хэн не понял значения того, что он сказал.

У Ван Чуна внезапно возникла смутная идея, как будто он был на грани раскрытия правды дебатов при дворе того дня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1242. Отмахнись от облаков, чтобы увидеть солнце!**

Первый принц…

Ван Чун бормотал про себя, размышляя о том, как он встретил Первого Принца на пути к своей аудиенции с Императором Мудрецом. Неудивительно, что Первый Принц появился там в тот день, и неудивительно, что тогда он сделал эти предложения

Если Пятый Принц был прав, это все объясняло.

— Мне сообщили об этом. Пока никому не говорите. Кроме того, будьте осторожны с людьми, находящимися на вашей стороне. — сказал Ван Чун.

— Ах?!

Последние слова Ван Чуна ошеломили Ли Хэна.

— Хаах…

Ван Чун вздохнул и рассказал ему, что первый принц сказал ему в тот день. Когда он услышал, что Первый принц знал о его отношениях с Ван Чуном, Ли Хэну показалось, что его ударила молния.

— Как это могло произойти?

Лицо Ли Хэна побледнело. Он всегда считал, что он очень хорошо скрывал свои отношения с Ван Чуном, и даже не подозревал о том, что они давно был известны Первому Принцу. Что еще более важно, он понимал, что имел в виду Ван Чун. Первый Принц, несомненно, разместил у него шпионов.

— В мире нет воздухонепроницаемых стен, и Первый Принц провел в Императорском Дворце долгое время и обладает блестящими способностями. Раз наши отношения оставались для него долгое время в секрете, довольно хорошо. И то, что они разоблачены сейчас, не обязательно плохо. — сказал Ван Чун.

— Но я не знаю, кто шпионы, которых он разместил на моей стороне. И я только недавно набрал несколько человек. Если я вдруг начну вести себя параноидально и случайно обвинять других, я вызову панику, и все уйдут. В конце концов, я попаду в ловушку Старшего Брата, — беспокойно сказал Ли Хэн.

Даже Ван Чун не мог не удивляться этим словам.

— Ваше Высочество, то было тогда, а это сейчас. Вы действительно повзрослели!

Ван Чун вздохнул.

Нормальный человек, узнав правду, запаниковал бы и захотел найти шпиона, но Пятый Принц зашел так далеко, что рассмотрел последствия этого действия. Только из этого можно было понять, насколько сильно изменился Пятый Принц.

— Что касается шпионов, которые Первый Принц разместил у вас, оставьте это дело Ли Цзинчжуну. Если вы скажете ему об этом, я уверен, что он сможет разоблачить этих людей.

Никто не понимал больше, чем Ван Чун, способности этого коварного евнуха. Вероятно, не было никого более опытного, чем он, когда дело дошло до угадывания мыслей других и различения между другом и врагом. Это было одной из причин, по которой Ван Чун не сразу убил его и позволил ему оставаться рядом с Пятым Принцем.

При правильном использовании, Ли Цзинчжун был даже более способным, чем десять экспертов уровня Императорского Бойца.

— Понял! Когда я вернусь, я заставлю дядю Цзинь заняться этим вопросом! — сурово сказал Ли Хэн.

Немного подумав, Ван Чун воскликнул:

— Вспомнил, есть еще один вопрос!

— В Императорском Дворце есть евнух чиновник по имени Ниу Сяньтун, один из дворцовых управляющих Его Величества. Со своим статусом мне очень трудно с ним связаться. Когда вы вернетесь, попросите Ли Цзинчжуна договориться о встрече с ним. У меня есть вопрос, по которому я бы хотел его разыскать.

— Ладно! — несколько рассеянно сказал Ли Хэн.

Любой, кто только что узнал, что кто-то разместил у него шпионов, не сможет сохранять спокойствие. Ван Чун знал, что мыслей у Ли Хэна больше нет, и несколько мгновений спустя он лично отослал Ли Хэна через задние ворота.

Когда Пятого Принца не стало, Ван Чун задумался и быстро пошел в свой кабинет. В тот момент, когда он закрыл дверь своего кабинета, место тут же затихло. Ван Чун прислонился к креслу из сандалового дерева, сложив руки, и его глаза стали полузакрыты, а на его лице появилось задумчивое выражение.

Когда он встречал одно крупное событие за другим, Ван Чун все больше и больше предпочитал найти какое-то тихое место, чтобы остаться со своими мыслями наедине.

Первый Принц, Ли Линьфу, Король Ци, Великий Наставник… Кто же настоящий заговорщик за занавесом? Первый Принц? Ли Линьфу? Или все они вместе?

Мысли Ван Чуна были в смятении. Через два дня он постепенно начал понимать правду об Императорском Дворе и постепенно раскрывал облик своего противника.

Были некоторые вещи, которые нельзя было изменить после того, как они произошли, но он мог, по крайней мере, предотвратить их ухудшение.

По мере того, как в комнате становилось все тише, разум Ван Чуна начал вращаться все быстрее и быстрее. Ван Чун провел последние несколько дней, наблюдая, слушая и размышляя, и по мере того, как он собирал все больше и больше информации, туманы путаницы постепенно начали рассеиваться.

Это не Великий Наставник!

Ван Чун внезапно вспомнил слова Короля Суна, и его глаза стали острыми.

Великий Наставник живет при дворе годами и всегда ставит свою безопасность превыше всего. Независимо от того, насколько он способен, он в лучшем случае сможет мобилизовать силы внутри Императорского Двора, но не вступать в сговор с Первым Принцем. И это не может быть Король Ци. У него нет смелости, и у него есть довольно много генералов для этого. Такой способ ведения дел не представляет для него особого преимущества.

В какой-то момент Ван Чун раскинул руки. Его правая рука теперь лежала на столе, неосознанно постукивая пальцем по его поверхности. С каждым прикосновением разум Ван Чуна становился все яснее.

Ли Линьфу чрезвычайно проницателен, и его поведение всегда гладкое и незаметное. Такой напыщенный способ делать вещи не подходит его личности. Что касается Первого Принца… хотя он является старшим сыном Императора Мудреца и первым в очереди на престол, пока он не унаследовал престол, у него нет возможности одновременно мобилизовать Короля Ци, Великого Наставника и Ли Линьфу. Но, если это не они, то кто может быть настолько способен, чтобы одновременно мобилизовать четыре элитные фигуры?

Ван Чун слегка поднял голову и уставился в потолок, правый указательный палец все чаще и чаще стучал по столу. Бах Бах бах! Плотный шум был похож на шум яростного шторма.

Теперь, когда Ван Чун был Королем Зарубежных Земель, он был человеком с очень высоким статусом, но даже он не мог одновременно окружить такие выдающиеся фигуры, как Ли Линьфу, Великий Наставник и Король Ци.

— Но кто бы ты ни был, ты не можешь прятаться долго! В любом случае, я заставлю тебя раскрыть свою истинную сущность и даже приду за тобой!

Зрачки Ван Чуна сузились. Постукивание его пальца замедлилось, но становилось все более сильным. В конце концов ему удалось в жестком сандаловом столе пробить дыру размером с ноготь.

Казалось, время остановилось, и затем Ван Чун выпрямил спину, и его глаза стали такими же острыми, как мечи.

Атаки, направленные на милитаристов, на этот раз были словно сильный ливень, слишком сильным и слишком резким. Ван Чун едва покинул Хорасан, и армии протекторатов сокращались, а конфуцианцы встраивались в каждую военную иерархию, чтобы сдерживать армию. Все это произошло слишком быстро. Было просто невозможно, чтобы кто-то не организовал все это из-за кулис. И целью Ван Чуна было найти этого человека.

В последние два-три дня Ван Чун действовал довольно небрежно, занимаясь своей аудиенцией с Императором Мудрецом и своим участием в заседании двора. Похоже, он не предпринимал никаких конкретных действий, но в действительности Ван Чун использовал свой собственный метод для наблюдения и сбора информации.

Ждать смерти никогда не было его стилем. Хорасан был слишком далеко от столицы, поэтому Ван Чун был беспомощен, чтобы изменить эту ситуацию, но теперь пришла его очередь действовать.

Пора…

Через некоторое время Ван Чун слегка постучал пальцем по столу и повернул голову к открытому окну. Как будто в ответ на его мысли две фигуры влетели в окно и появились в кабинете Ван Чуна.

— С уважением к Его Высочеству!

В кабинете прозвучал глубокий голос. Старый Орел, одетый в черную мантию, и другая фигура стояли на коленях на земле, а их лица были наполнены уважением.

Он не узнал второго человека, но, судя по его виду, он с большим уважением относился к Старому Орлу и будет следовать его указаниям. Это был явно один из подчиненных, которых завербовал Старый Орел.

В течение более чем полугода, доступного ему, Орел использовал свой собственный метод для создания секретной разведывательной сети. Даже Ван Чун не мог оценить, сколько людей было завербовано.

— Как все прошло? — сказал Ван Чун, даже не поднимая головы.

— Ваше Высочество, мы подготовили все в соответствии с вашими приказами. Все, о чем вы просили.

Стоя на коленях, Старый Орел достал толстую пачку бумаг и предложил ее обеими руками.

— Я понял. Положи это на стол. Ничего нельзя рассказывать о сегодняшнем вопросе, понял? — строго сказал Ван Чун.

— Да! Ваше Высочество!

Старый Орел и его подчиненные быстро покинули кабинет, и все снова стало прежним. Однако по столице теперь распространилась странная волна.

Прошло время, и скоро наступила ночь. До поздней ночи Ван Чун не покидал семейную резиденцию Ван.

— Пошли! Кажется, он принял свою судьбу.

— М-м!

В ста футах от семейной резиденции Ван две фигуры медленно появились на крыше, и затем прыгнули в темноту.

Луна зашла, и взошло солнце, предвещая новый день.

Когда Ван Чун прибыл в Императорский Двор и занял свое место, он мог ясно почувствовать изменение в атмосфере. Случайные пары глаз, глядящих в сторону Ван Чуна, были окрашены страхом.

Гражданские чиновники больше не были такими властными, и даже Ли Линьфу и Король Ци были гораздо более сдержанными. Стоя на своих позициях, они сделали все возможное, чтобы не смотреть в сторону Ван Чуна. Что касается Великого Наставника, который имел привычку приходить рано, он пришел очень поздно, прибыв только тогда, когда должно было начаться заседание двора. Более того, его лицо было темным и мрачным.

После того, как Ван Чун был так тщательно отчитан перед собравшимися официальными лицами, Великий Наставник был полностью смущен. Кому-то еще понадобилось бы несколько дней, чтобы они могли снова присутствовать при дворе, но Великий Наставник никогда не смог бы позволить себе этого. Даже если бы ему пришлось умереть, он бы никогда не признал, что проиграл какой-то незрелой девочке.

В то время как над гражданскими чиновниками висела гнетущая атмосфера, генералы были радостны и самодовольны, гораздо более расслаблены, чем раньше. Появление Ван Чуна сняло с их плеч большую нагрузку, и им больше не нужно было побеждать совместными усилиями премьер-министра, короля Ци, Великого Наставника и гражданских чиновников.

С определенной точки зрения, генералам довольно повезло, что Ван Чуна так быстро отозвали из Хорасана в Императорский Двор. Изменение расстановки сил при дворе можно считать неожиданным урожаем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1243. Контратака Ван Чуна!**

— Его Величество постановил, что, если есть какие-либо проблемы должны быть представлены мемториалы. Если нет никаких вопросов, тогда уходите!

Голос Гао Лиши прозвучал в верховьях зала.

— Ваше Величество! У этого предмета есть мемориал!

Когда гражданский чиновник вышел вперед, началось ежедневное заседание двора.

Ван Чун прикрыл глаза и молча слушал, редко говоря. Великая династия Тан была страной изобилия и богатства. При решении всех этих административных проблем двор был переполнен талантливыми людьми, и вмешательства Ван Чуна просто не требовалось.

Прошло время, и одно дело за другим были с удивительной скоростью решены. Прошло совсем немного времени, прежде чем двор завершил рассмотрение более половины государственных дел.

— Ваше Величество, у этого предмета есть мемориал. — помощник министра доходов Чэнь Юаньбао вышел вперед, схватив свою церемониальную табличку.

— Несколько дней назад этот непритязательный субъект обнаружил, что кто-то сфабриковал свое происхождение, обманул суверена и проник в Императорский Двор, даже несправедливо заняв высокое положение. Этот предмет умоляет Его Величество полностью расследовать вопрос и найти правду!

Голос Чэнь Юаньбао был похож на валун, врезавшийся в спокойное озеро Императорского Двора, и тотчас же выпустил огромные волны. Другие чиновники пытались переварить слова, но молодые и недавно получившие повышение чиновники мгновенно побледнели.

Великий Наставник, который провел все это время неподвижно в своем широком дворцовом кресле, сразу же задрожал, как будто его ударила молния, и его лицо стало бескровно бледным.

— Абсурд! Чэнь Юаньбао, у вас довольно сильная фантазия! Вы говорите, что все эти важные чиновники при дворе ослепли?

С громовым ревом Великий Наставник встал со стула и уставился на Чэнь Юаньбао. Все его тело источало пугающую ауру.

— Именно! Чэнь Юаньбао, клевета на ваших коллег является серьезным преступлением. Если расследование ничего не даст, вы готовы взять на себя ответственность? Король Ци выскочил вперед, уставившись на Чэнь Юаньбао, как будто хотел съесть его заживо.

С двумя лидерами Императорского Двора, одновременно упрекающими его, даже Чэнь Юаньбао не мог не побледнеть.

Другие официальные лица сразу же стали критиковать Чэнь Юаньбао. На мгновение Чэнь Юаньбао стал центром атаки, и его лицо стало белым, как лист бумаги.

— Чистые, естественно, будут чистыми, а коррумпированные — естественно, грязными. Поскольку они смогли войти во дворец Тайхэ, чтобы обсудить государственные вопросы, разве у них не было возможности выдержать расследование?

Холодный голос Ван Чуна, прозвучавший в зале, заставил всех замолчать. В этот момент, казалось, подул холодный ветер, и упрек, нацеленный на Чэнь Юаньбао, угас. Что касается Великого Наставника и Короля Ци, их лица несколько раз поменялись, в их глазах появился намек на страх.

Ван Чуну было всего восемнадцать лет, и если бы его можно было описать одной фразой, то эта фраза звучала бы, что он был мокрым за ушами. Великий Наставник и Король Ци, как правило, мало обращали на него внимания, но, испытав вчера его методы, оба они, а также наблюдательный премьер-министр Ли Линьфу, были полны опасений. Они не смели недооценивать этого юношу.

— Все сидящие — ценные чиновники Великой Династии Тан, которые присутствовали при дворе в течение десяти с лишним лет. Никто из вас не может держать себя в руках? По крайней мере, мы должны позволить лорду Чэну сказать, кого он обвиняет! — холодно сказал Ван Чун, и его глаза расплылись от улыбки.

Слова Ван Чуна заставили чиновников покраснеть от гнева. Это правда, что они заботились только о том, чтобы упрекнуть Чэнь Юаньбао, даже не позволив ему заявить, кого он обвиняет. Это проявление беспокойства было поистине неподходящим для их статусов важных чиновников Великого Тана.

Король Сун шагнул вперед.

— Ваше Величество, этот предмет согласен! Поскольку речь идет о важном чиновнике Императорского Двора, будь то истина или ложь, скромный субъект считает, что этоо следует расследовать. Таким образом, даже если лорд Чэнь ошибается, обвиняемому можно будет очистить свое имя. Правильный человек не боится, что его тень может быть изогнута. Этот непритязательный субъект не находит ничего неуместного в этом вопросе.

Бузз!

Слова Короля Суна заставили Императорский Двор мгновенно замолчать, как могила. Великий Наставник и Король Ци стали довольно бледными. Между тем, молодые и незнакомые гражданские чиновники двора внезапно проявили крайне неестественное выражение лица. Даже дурак мог сказать, что обвинение Чэнь Юаньбао было направлено против них, и люди, которые командовали им из-за кулис, были не кем иным, как Ван Чун и Король Сун.

— Лорд Чэнь, пожалуйста, закончите свои слова! Кого вы обвиняете? — сказал Ван Чун.

— Да, Ваше Высочество!

При поддержке Ван Чуна Чэнь Юаньбао сразу же успокоился. Он повернулся и поклонился Императору Мудрецу.

— Ваше Величество, этот предмет обвиняет помощника министра кадров Чжан Чаошу!

Чэнь Юаньбао вытянул правую руку и указал на молодого гражданского чиновника, стоящего рядом. Именно этот молодой чиновник предложил вчера прекратить деятельность префектурных армий.

Дворец Тайхэ был центром Великой Династии Тан, и те, кто смог войти в это место, были преклонного возраста. За исключением Ван Чуна, большинству присутствующих было за сорок, а те, кто мог получить высокий статус, такие как помощник министра кадров, были еще старше.

Но этому чиновнику по имени Чжан Чаошу было всего тридцать пять! Трудно было поверить, что он был так молод, и все же никто никогда не слышал его имени.

Бузз!

Когда он услышал, как Чэнь Юаньбао обвиняет его, Чжан Чаошу сделал все возможное, чтобы сохранить самообладание. Но Ван Чун мог ясно видеть, как у него сжимается горло, как будто он глотает.

Чжан Чаошу глубоко вздохнул и быстро шагнул вперед, глубоко поклонившись двору.

— Лорд Чэнь, этот предмет был местным чиновником, и все его достижения были записаны. Кроме того, он знал при входе в Императорский Двор, что его знания были поверхностными, поэтому всегда был осторожным и добросовестным, не решаясь быть ленивым. Есть ли причина, по которой лорд Чэнь нацелился на меня? Предположительно, лорд Чэнь имеет предубеждения против этого предмета. Страна имеет первостепенное значение, поэтому, если лорд Чэнь считает, что этот человек слишком молод и не способен нести ответственность, он готов уйти в отставку, чтобы сохранить гармонию двора!

Чжан Чаошу еще не закончил говорить, а седовласый чиновник немедленно вышел вперед и резко упрекнул:

— Абсурд! Чжан Чаошу, остановитесь. Я хотел бы видеть, кто осмелился вас подставить. В Императорском Дворе каждый может обсуждать вопросы государства, основываясь на своих способностях, а не на возрасте, правильно?

— Именно! — другой гражданский чиновник вышел вперед и жестоко отругал Ван Чуна.

— Государственные вопросы имеют первостепенное значение. Король Иностранных Земель, даже если вы Король, получивший титул Императора Мудреца, мы никогда не будем бояться вас!

Ван Чун холодно принял все это и усмехнулся. Он узнал этих людей как коллег, одноклассников или близких друзей Великого Наставника. Эти люди явно действовали по приказу Великого Наставника. Если бы он судил вопрос исключительно по праведному виду этих чиновников, Ван Чун действительно мог поверить, что он выдвинул несправедливое обвинение.

Великий Наставник действительно довольно мудр!

Эта мысль внезапно пришла в голову Ван Чуну.

Два дня посещения двора не прошли даром. Он внимательно наблюдал за двором со своей позиции сзади и постепенно заметил несколько вещей. Эти новые и странные лица заменили гражданских чиновников во фракции Короля Суна — действительно блестящий шаг со стороны Великого Наставника. Еще более блестящим было то, что одна группа из этой партии чиновников знала правду, в то время как другая группа была совершенно невежественной.

Их доверие к Великому Наставнику, казалось, преодолевало все остальное.

И эти чиновники, не знающие правды, были лучшими инструментами для Великого Наставника и гражданских чиновников, чтобы напасть на Ван Чуна. Даже несколько генералов были одурачены, думая, что это несправедливое обвинение.

… Увы, их ход бесполезен против меня!

Ван Чун холодно рассмеялся.

Если бы он не сделал достаточных приготовлений, он бы никогда не предпринял эту контратаку. Реакция Великого Наставника и этих гражданских чиновников полностью соответствовала ожиданиям Ван Чуна.

— Поскольку вы хотите доказательства, я дам их вам!

Ван Чун вышел вперед и немедленно достал две толстые книги, те, которые он попросил доставить ему Орла вчера.

Ван Чун повернулся к Чжану Чаошу с острыми глазами.

— Лорд Чжан действительно впечатляет. Один из этих двух отчетов за десять с лишним лет назад записывал вашу администрацию округа Чунь, а другой — за два года назад, записывал вашу администрацию префектуры Цяо, но оба отчета кажутся новыми. Наиболее подозрительным является то, что уезд Чун чрезвычайно удален, а окружная контора старая и находится в плохом состоянии. Многие сообщения были утеряны или сгнили, но до сих пор остаются только записи лорда Чжана. Что касается префектуры Цяо, я проверил… Лорд Чжан действительно был назначен на это место, но только на один месяц! Лорд Чжао, вы действительно невероятны! Деятельность в течение одного месяца! Даже король не способен на такой подвиг!

Бузз!

Увидев два сообщения в руках Ван Чуна, Чжан Чаошу сразу почувствовал, как кровь отлила от его лица, и даже его губы начали дрожать. Он никогда не думал, что Ван Чун получит его отчеты. Великий Наставник сразу потерял самообладание.

— Как это могло произойти!

Великий Наставник сжал кулаки, его лицо стало напряженным.

Факты говорили громче, чем слова, и только теперь он понял, что Ван Чун пришел подготовленным — гораздо более подготовленным, чем он предполагал. С этими двумя сообщениями защита Чжана Чаошу немедленно потеряла свой блеск. Самое главное, не было никаких сомнений в том, что Ван Чун держал правдивые сообщения.

Даже у самого дотошного плана был недостаток!

Половина двора стаыла смертельно неподвижна. Даже король Ци решил держать рот на замке. Даже те два старых чиновника, которые страстно обличали Ван Чуна, замолчали.

Обвинения были одной вещью, но Ван Чун сумел достать отчеты Чжана Чаошу и твердо доказал свою правоту!

Это была не случайная клевета на чиновника двора, а готовое нападение. Говорить в это время означало бы привлечь огонь на свою личность!

— Великому Наставнику есть что сказать?

Ван Чун холодно улыбнулся, подняв два отчета и глядя на Великого Наставника.

Лицо Великого Наставника было бледным, и ему действительно нечего было сказать. Ван Чун явно ответил на удар ударом и высмеял его предыдущие слова.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1244. Раскрыт зачинщик за занавесом! (Част 1)**

— Король Иностранных Земель, не вините меня за то, что я не предупредил вас! Чжан Чаошу является помощником министра доходов. Его назначение на эту должность наступило только после многих проверок со стороны Бюро Персонала и Бюро Доходов, и Императорский Двор расследовал и подтвердил, что он действительно имел выдающиеся достижения. Гражданские чиновники отличаются от генералов. Вы знаете, каков будет результат, если вы оклевещете важного чиновника и опозорите его репутацию? Теперь, когда вы сделали это обвинение перед Императором Мудрецом, если расследование ничего не даст, этот старик не отпустит вас! — сказал Великий Наставник, и его лицо стало пепельным.

Ван Чун даже представил доказательства, не оставив Великому Наставнику другого выбора. Независимо от того, были ли обвинения правдивы, Чжан Чаошу должен был пройти расследование.

— То, что наполовину верно и наполовину ложно, нельзя считать ложным, а то, что наполовину ложно и наполовину верно, нельзя считать правдой. Великий Наставник не понимает этот Принцип?

Ван Чун улыбнулся Великому Наставнику. Он, естественно, понимал, какие уловки были у этих людей, но все они были мелочами перед ним.

— Кроме того, великий наставник, будьте спокойны: у меня есть еще больше улик… и через несколько дней я отправлю их все в Императорский Двор!

Бузз!

Великий Наставник задрожал в шоке, и тотчас потерял дар речи. Тем временем лицо Чжана Чаошу стало ужасно бледным.

— Ваше Величество! Этой теме больше нечего сказать. Чтобы доказать свою невиновность, субъект готов подчиниться расследованию Императорского Двора.

Чжан Чаошу наконец вышел и поклонился фигуре, сидящей в верхнем положении зала.

В сложившейся ситуации это был его единственный выбор.

Когда заседание двора завершилось, Ван Чун первым вышел из зала. Его лицо было отстраненным, а руки он держал за спиной.

В отличие от его первого дня при дворе, гражданские чиновники были сегодня мрачны и молчаливы, все они со страхом смотрели в спину Ван Чуну.

Прошло всего два дня, два заседания двора, на которых Ван Чун служил в качестве ожидающего советника. Но в первый день он жестоко осудил Великого Наставника, Короля Ци и Ли Линьфу, не оставив ни одной части их тела без единого синяка. На второй день он отправил в тюрьму помощника министра доходов Чжана Чаошу, который внес предложение о роспуске армий префектур. Поведение Ван Чуна можно охарактеризовать как быстрое, словно ветер, резкое, словно молния.

Никто не смел относиться к нему как к восемнадцатилетнему юноше. Даже у короля Ци было довольно серьезное выражение лица, и он вышел из здания правительства. Король Ци внезапно осознал, что спустя год с Ван Чуном стало еще сложнее справиться.

Тигр Империи, Чжанчжоу Цзяньцюн, бросился догонять Ван Чуна и сказал:

— Ван Чун, всё действительно было так, как вы предсказывали. После того, как Чжан Чаошу был схвачен, остальные гражданские чиновники были напуганы. Хотя мы до сих пор не можем избежать подавления гражданских чиновников и не можем изменить предложение об уменьшении числа солдат, по крайней мере у нас не будет дальнейшего усиления политики, такой как «роспуск префектурных армий».

Теперь он испытывал искреннее восхищение Ван Чуном. С тех пор, как инцидент произошел более полумесяца назад, лоб Чжанчжоу Цзяньцюна постоянно хмурился от беспокойства. Как военный министр он не только не смог защитить Бюро Военного Персонала, но и не смог организовать эффективную контратаку. Наоборот, даже он оказался в наморднике. Появление Ван Чуна было похоже на луч надежды, и он был, вероятно, единственным человеком, способным преодолеть сложившийся тупик.

— Однако достаточно ли этого инцидента, чтобы разобраться с ними? — спросил Чжанчжоу Цзяньцюн. — Конфуцианцы не спустят этот вопрос так легко!

Чжанчжоу Цзяньцюн был намного старше и имел намного больше стажа работы, чем Ван Чун, но, что касается этого вопроса, даже он не осознавал, что все больше и больше ценит мнения Ван Чуна.

— Вот почему я хотел поговорить с лордом Чжанчжоу. Бюро Военного Персонала поддерживает очень тесные связи с Бюро Наказаний. Я надеюсь, что лорд Чжанчжоу может использовать эту связь, чтобы увеличить число человек, назначенных для этого дела!

Бузз!

Глаза Чжанчжоу Цзяньцюна сузились, и он вдруг поморщился.

— Ван Чун, вы имеете в виду…

— При обычных обстоятельствах в этом нет необходимости, но в безопасности нет никакого вреда. Если они могут заставить даже старых чиновников, которые служили при дворе в течение десяти с лишним лет, уйти в отставку, кто знает, как далеко они могут зайти? — строго сказал Ван Чун.

— Я понимаю!

Чжанчжоу Цзяньцюн глубоко вздохнул с глубоким взглядом в глазах.

Ван Чун быстро отложил дело двора на потом. Выйдя из Императорского Дворца, он вскоре сел в свой экипаж.

То, что он должен был сделать дальше, было гораздо важнее, чем вопрос Чжана Чаошу.

Отправившись из Императорского Дворца, он не вернулся в семейную резиденцию Ван, а повернул свой экипаж на улицу, на которой раньше никогда не был.

Ван Чун недолго сидел в коляске, прежде чем голос Чжан Цюэ донесся до него, тревожный и любопытный.

— Ваше Высочество, мы действительно сделали Чжана Чаошу?

— Как ты узнал?

Ван Чун открыл глаза. Он никому не рассказал о деле Чжана Чаошу, и Чжан Цюэ не мог войти в Императорский Дворец. Обычно он не должен был это выяснить так быстро.

— Хех, Ваше Высочество, не вините меня, я объясню. Прошлой ночью, когда я навещал Учителя, я заметил документ на столе Учителя. Более того, когда мы выходили из ворот дворца, я оглянулся и увидел, что, когда слуги гражданских чиновников уходили, все они были тихими, не такими громкими и шумными, как обычно. Было ясно, что что-то произошло. — сказал Чжан Цюэ.

Ван Чун не мог не удивиться этому объяснению. Учителем Чжана Цюэ, естественно, был Старый Орел, но Ван Чун не ожидал, что Чжан Цюэ будет настолько сообразительным. Хотя он не был в Императорском Дворе, он смог догадаться об истине только из нескольких улик.

— Вон оно как!

Ван Чун кивнул. Из своего понимания характера Чжана Цюэ он знал, что тот не сдастся, пока не узнает ответа, поэтому он сделал Чжану Цюэ краткое изложение того, что произошло при дворе. Хотя Ван Чун значительно упростил эту историю, Чжан Цюэ был одним из главных разведчиков Ван Чуна, поэтому этой версии ему было достаточно.

— Ваше Высочество, у вас действительно есть больше доказательств о нем?

Чжан Цюэ с надеждой посмотрел на Ван Чуна.

— Нет!

— Ах?!

Чжан Цюэ был ошеломлен, и все его тело застыло от этого ответа.

Ван Чун сидел в экипаже с полузакрытыми глазами, не давая объяснений. Конфуциане долго готовились, оставляя свою позицию почти неприступной. Ван Чуну даже пришлось приложить огромные усилия для получения информации о Чжане Чаошу, но этих двух сообщений было недостаточно, чтобы предъявить обвинения Чжану Чаошу. Однако целью Ван Чуна никогда не было навязывание какого-либо преступления Чжану Чаошу.

Итого!

Пока он думал, снаружи произошло смятение, и он услышал удивленный и злой голос Чжана Цюэ.

— Что ты делаешь? Отпусти!

— Это Король Иностранных Земель?

Послышался голос старухи, сопровождаемый приступами кашля.

— Ты сумасшедшая!

Чжан Цюэ был ошеломлен. Он следовал указаниям Ван Чуна и вел карету на восток, но по какой-то причине пожилая женщина, продающая овощи, внезапно выбежала и преградила путь карете, схватив поводья.

У пожилой женщины было холодное и суровое выражение лица, через плечо у нее висела корзина, наполненная овощами, но ее взгляд был полностью сфокусирован на другом месте.

Было очень опасно бросаться перед каретой, но эта старуха, казалось, не заботилась об опасности.

— Король Иностранных Земель, ты посмеешь выйти на встречу?

Старуха сжала поводья, уставившись на карету.

Видя, что ответа не последовало, старуха снова закричала:

— Король Иностранных Земель, ты посмеешь выйти на встречу?!

Ван Чун слегка постукивал правым указательным пальцем, его глаза были полузакрыты, а лицо без эмоций. В это время он был таким же спокойным и собранным, как и всегда.

Фуумп! Шторы кареты внезапно раздвинулись, что позволило Ван Чуну увидеть снаружи старуху. Женщина была одета в фартук, покрытый растительными соками, а ее серебряные волосы были аккуратно связаны. Хотя ее лицо было покрыто морщинами, ее глаза были ясными и яркими, что совершенно не соответствовало ее возрасту.

— Наконец-то мы встретились. — спокойно сказал Ван Чун старухе. Его лицо было бесстрастным. Казалось, он не говорил тоном, с которым можно было бы обратиться к старухе. Атмосфера была очень странной, и Чжан Цюэ потерял дар речи.

— Король Иностранных Земель, ты преуспел. Я признаю, что в этом вопросе я действительно упустил из виду тот недостаток, позволив тебе воспользоваться этой слабостью, но ты не победил.

Глаза старухи были мудры, и ее слова совсем не соответствовали ее статусу. Сидя на козлах кареты, Чжан Цюэ почувствовал, как его сердце дрожит. Любой, независимо от того, насколько он медлителен, сможет сказать, что в этой старухе было что-то странное.

— Вы стояли за всем этим, верно? Великий Наставник, Король Ци, Премьер-министр, возможно, даже Первый Принц — вы используете их всех. Но кто вы? Я действительно не думал, что в Великом Тане есть кто-то вроде вас, способный использовать всех этих людей одновременно. Говорите, что вы собираетесь делать со всем этим?

Выражение лица Ван Чуна было серьезным.

На обратном пути из Хорасана Ван Чун почувствовал, что весь его разум тонет в море тумана. Но, используя Чжана Чаошу, Ван Чун наконец смог увидеть намек на солнце, заставив зачинщика за кулисами выйти и встретиться с ним.

— Ха, моя цель приехать сюда очень проста. Я надеюсь, что Король Иностранных Земель сдастся! — сказала старая женщина.

— Сдамся? Ван Чун холодно улыбнулся. — Отказаться от Великой Династии и позволить совершиться вторжению иностранцев на границах и Аравии на запад? Или отказаться от того, чтобы останавливать вас, позволяя вам распустить префектурные армии, чтобы вы могли в будущем превратить империю в ад на земле?!

— Может ли война решить все проблемы? Даже если вы сможете защитить страну и дать ей мгновенный мир, сможете ли вы защитить империю на целую эпоху? Войнам нет конца. Сегодня вы пронеслись над Аравией, убив миллион солдат. Весь Великий Тан рассматривает вас как героя, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что люди в других странах думают о вас? Вы когда-нибудь думали об Аравии?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1245. Раскрыт зачинщик за занавесом! (Часть 2)**

— Многие из них погибли в бою! Вы верите, что они так просто это отпустят? Даже если они не смогут победить вас сейчас, что будет через десять лет? Сто лет? Как только вы умрете, они снова пойдут на войну! Ненависть будет только углубляться, но она никогда не исчезнет. Это неразрешимая проблема, которая никогда не будет решена, и, в конце концов, теми, кто столкнется с бедствием, станут простые люди с Центральных Равнин. Земля будет усеяна трупами и истечет реками крови. Это то, что вы хотите увидеть? -холодно сказала старуха, держа свою корзину.

— Хех!

Сидя в карете, Ван Чун улыбнулся словам старухи.

— Война действительно неспособна решить все проблемы, но может ли компромисс добиться мира? Вывод солдат из Хорасана, позволение Аравии окрепнуть, роспуск префектурных армий, отрезание рук и ног, нанесение вреда боевым искусствам — таково ваше решение нейтрализовать оружие войны? — Ван Чун холодно сказал.

За пределами кареты старуха застыла, словно потеряв дар речи от аргумента Ван Чуна. Но мгновение спустя Ван Чун понял, что ошибся. Тело старухи дрогнуло, и ее ясные и светлые глаза быстро стали мутными и тусклыми.

— Что здесь происходит? Что… что я здесь делаю?

Старуха взглянула на поводья в своей руке, а затем на Ван Чуна и Чжан Цюэ в экипаже с озадаченным выражением лица. Как будто она спала очень долго и внезапно проснулась. Мгновение спустя старуха забормотала про себя, отпустила поводья и скрылась в толпе. Чжан Цюэ наблюдал за ней повсюду, и когда старуха ушла, он был так же растерян.

— Что здесь происходит?

Первоначально Чжан Цюэ полагал, что эта старуха была замаскированным неким грозным человеком, но теперь он понял, что ошибся. Все, что произошло сейчас, было для него исключительно странным, но Ван Чун был также спокоен, как и раньше, очевидно, ожидая этого.

— Оставь ее! Поехали! — спокойно сказал Ван Чун.

— Да, Милорд!

Чжан Цюэ секунду помедлил, а затем ударил кнутом и снова повел карету. Когда карета тронулась, Чжан Цюэ оглянулся и увидел, что люди в толпе жестикулируют и смотрят на карету.

Чжан Цюэ почувствовал покалывание в голове, и его чувство странности усилилось.

Никогда в своей жизни он не переживал такой странный день, как сегодня.

— Хиах!

Два белых жеребца поехали вперед, но им удалось пройти всего пятьдесят метров, прежде чем толпа снова впала в смятение. С высоты своего пика на вершине экипажа Чжан Цюэ увидел мясника, голое тело которого забивало свиней. Однако мгновение спустя мясник, казалось, стал одержимым. Оставив свой нож мясника торчащим из разделочной доски, он протиснулся сквозь толпу, вышел на улицу и заблокировал карету Ван Чуна.

— Король Иностранных Земель действительно рожден для софистики. Использовать насилие для подавления насилия не является решением проблемы. В последние несколько лет Императорский Двор был вовлечен в бесконечные войны на границе: против У-Цана, против Мэнше Чжао, против Восточного и Западно-Тюркского каганатов, против Когурё… Так было в течение последних нескольких лет, десятилетий, последние сто лет. И теперь появилась Аравия. Количество войн не уменьшилось, а увеличилось. Причина этого в том, что между странами нет договоров. Если страны пытаются понять друг друга, взаимодействовать друг с другом, мирно сосуществовать друг с другом и помогать друг другу, обеспечивая мир во всем мире, как могут происходить войны? Только доброжелательность, праведность, правильность, мудрость и доверие могут покончить с оружием войны!

Мясник стоял посреди дороги, его рука блестела от жира и от мяса, которое он только что разделывал. Но выражение его лица было суровым и прямолинейным, и его слова вовсе не были теми, которые можно ожидать от мясника.

— Вау!

В трех или четырех шагах от мясника Чжан Цюэ внезапно натянул поводья, остановив карету. Картина сделала его еще более смущенным.

Ван Чун, однако, был совершенно невозмутим.

— Ха, договоры заключаются с нарушением, так какое это имеет значение, даже если вы подписали со всеми договор? Волки будут волками, а видели ли вы когда-нибудь волка, который не пил кровь и не ел мяса? Если для решения всех конфликтов достаточно листка бумаги, то почему многие мудрые и доброжелательные мудрецы Центральных Равнин не решили эту проблему тысячи лет назад вместо того, чтобы оставить ее на наше усмотрение? Только сила может завоевать уважение противников, и только победив противников, можно реализовать доброжелательность, праведность, уместность и мудрость. Все, что я делаю, превращаю эту страну в волка, а не в ягненка. Проявив силу, можно завоевать уважение противника, но при проявлении слабости, он только усиливает унижение и запугивание!

Ван Чун был неподвижен, как гора Тай. Что бы ни говорило таинственное существование, его позиция оставалась твердой.

Мясник покачал головой, и пришел в себя. Осмотревшись в замешательстве, он вернулся в магазин мясника.

Карета продолжила движение вперед, и через несколько мгновений из толпы донесся резкий голос.

— Король Иностранных Земель, ты действительно заблуждаешься! — экипаж проехал семьдесят или восемьдесят метров, и девушка в розовом платье, расчесывающая волосы, внезапно вытянула палец и строго стала ругать Ван Чуна. — Люди — это люди из-за доброжелательности, праведности, приличия и мудрости. Если бы все верили в ваш Принцип: сильные едят слабых, чем бы мы отличались от птиц и зверей? Хотя я не генерал и никогда не сражался на поле битвы, примеры прошлого служат уроками для настоящего. Более тысячи лет назад Великая Империя Цинь объединила мир, покорив остальные шесть государств. Через грозную военную мощь он основал первую могущественную империю на Центральных Равнинах. Разве это не та страна тигров и волков, которую вы желаете? Но в завоевании мира, Король Цинь потерял сердца людей, и спустя всего несколько десятилетий люди восстали. Король Иностранных Земель, вы повторяете ошибки прошлого!

Окружающая толпа начала гудеть, поскольку все наконец начали замечать эту чрезвычайно странную картину. Чжан Цюэ усиленно натягивал поводья, опасаясь поранить девушку на обочине дороги. Он больше не находил эту картину странной, но оставался крайне взволнованным. Он уже не удивлялся, когда кто-то еще выбежал из толпы.

Пожилая женщина, продающая овощи, мясник, девушка на улице, расчесывающая волосы… этот человек казался вездесущим, вселяя в Чжан Цюэ леденящий страх.

— То было тогда, а это сейчас. — спокойно сказал Ван Чун. — Великая империя Цинь провела все свое существование, сражаясь во внутренних войнах, и величайшим противником, с которым они когда-либо сталкивались, был Сюнну на севере, и, конечно, он не был таким сильным противником, как Аравия. Великий Тан окружен тиграми и волками. Вместо силы мы должны использовать доброжелательность и праведность, чтобы справиться с ними? Более того, причина, по которой война является бременем для страны и является ненавидимой людьми, заключается в том, что-то, как мы ведем войны, неверно. В трех кампаниях к западу от гор Цун Великий Тан уничтожил один миллион вражеских солдат, потерпев при этом очень мало потерь. А в конце войны он даже получил один миллиард золотых таэлей. Это золото могло быть использовано для поддержки страны, а не только для уменьшения финансового давления на Императорский Двор,

— Для этой войны я построил эту цементную дорогу, а вы знаете, сколько торговцев сейчас ее используют? Это позволяет экономике процветать, и это только верхушка айсберга! Есть плохие способы ведения войны и хорошие способы, и я использую хороший способ!

Девушка внезапно очнулась. Тем временем мужчина средних лет в роскошной одежде торговца неожиданно вышел из таверны и начал кричать на Ван Чуна.

— Смешной! Будь то плохой или хороший путь, в конце концов, это война. Неважно, насколько вы его приукрашиваете, вы не можете изменить этого факта. Когда дворянин получает богатство, он должен делать это в соответствии с Дао. Так и для народа, и так для страны! Вот почему я вернул ваше золото в Аравию.

Бузз!

Зрачки Ван Чуна сжались, и его лицо стало как ледяной покров.

— Это были не ваши деньги. Бесчисленные солдаты обменяли свои жизни на эти деньги, и у вас не было полномочий использовать их по своему усмотрению. Эти деньги были тем, чего заслужил Великий Тан! Если бы не ваша мягкость, эти деньги были бы отправлены в Великий Тан, чтобы выплатить компенсацию солдатам, принести пользу простым людям, построить школы, отремонтировать дороги, заботиться о сиротах, отремонтировать города. Эти деньги не имели к вам никакого отношения, так что какое вы имеете право говорить об этом передо мной!

— Деньги, полученные в результате резни, независимо от того, в каком они количестве, являются проклятием для страны, а не благословением. Король Иностранных Земель, уберите свою руку. Милитаристы завершили свою миссию, так что теперь мы, конфуцианцы, должны действовать! Только благодаря доброжелательности, праведности, уместности и мудрости мир может находиться в мире. Вы один из лидеров милитаристов. Если вы сдадитесь, вас запомнят как героя Великого Тана на долгие века, ваше имя будут хвалить и восхвалять!

Торговец говорил с торжественным выражением лица, и его слова были тяжелыми, как будто он давал обещание. Но Ван Чун ответил усмешкой.

— Невозможно! — его ответ явно ошеломил торговца.

Еще одна фигура появилась из толпы.

— Король Иностранных Земель, даже убийство должно прийти к концу. Вы убили миллион. Этого недостаточно? Что заставит вас убрать руку?

— Когда мир будет в мире, Ван Чун естественным образом вложит в ножны свой клинок! -медленно произнес из кареты Ван Чун.

Бузз!

На мгновение время, казалось, остановилось. Все было тихо, и пешеход посреди улицы бросил на Ван Чун глубокий взгляд.

— Король Иностранных Земель, я думал, что мы люди с одной и той же целью, но теперь я понимаю, что был неправ!

Мгновение спустя пешеход глубоко поклонился Ван Чуну, и затем яркость в его глазах исчезла. В то же время, рябь Психической Энергии, которая витала вокруг области, исчезла как ветер.

Молчание!

Абсолютная тишина!

Все, казалось, застыло во времени, и никто не мог произнести ни слова. Наконец, через некоторое время толпа, казалось, проснулась от сна и снова начала болтать. Тот пешеход и торговец, которые блокировали карету Ван Чуна, ушли, бормоча себе с озадаченным выражением лица.

Уф! Чжан Цюэ вздохнул с облегчением, и его спина промокла от холодного пота.

Чжан Цюэ повернулся к карете и спросил:

— Милорд, этот человек действительно ушел?

— М-м.

Ван Чун кивнул, его лицо было спокойным и бесстрастным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1246. Ниу Сянтун!**

— Этот человек…

Чжан Цюэ сглотнул, выражение его лица было довольно нервным.

— Это был тот человек, который постоянно противостоял Милорду и контролировал всех из-за кулис?

Они даже не проехали тысячу метров, и это заняло более пяти минут, и за эти пять минут Чжан Цюэ никогда не видел истинного тела этого человека. Однако по какой-то причине у Чжан Цюэ было ужасное чувство, что человек похож на несуществующего призрака, но вездесущ. Это заставило его волосы встать дыбом и его тело дрожать.

— Это он! — спокойно сказал Ван Чун, и начал думать. Используя вопрос Чжана Чаошу, ему наконец удалось вытащить этого человека из-за занавеса. Хотя у них был только обмен словами, и он до сих пор не видел истинного лица этого человека, Ван Чуну удалось собрать много информации.

В Великом Тане Ван Чун впервые столкнулся с кем-то, кто обладал таким же превосходным владением психической энергией, как и он сам. В разговоре, он несколько раз пытался использовать Психическую Энергию, чтобы найти настоящее тело этого человека, но этому человеку каждый раз удавалось отбрасывать его преследование.

— Это должно быть одноразовое предупреждение, потому что вы не можете оставаться на месте! Увы, ваш противник — я.

Пока говорил Ван Чун, его глаза горели светом.

— Вы были слишком нетерпеливы!

Слабая улыбка появилась на губах Ван Чуна. Хотя другой человек сделал все возможное, чтобы скрыть свою личность, Ван Чун все же сумел найти несколько подсказок. Ван Чун встретился со старухой, торгующей овощами, мясником, маленькой девочкой, торговцем, выходящим из таверны, и пешеходом. У всех были разные личности и голоса, и они говорили разные вещи, но говорящий был одними и теми же словами.

Человек может изменить свою внешность, но не тон, формулировку и образ мышления. В самом первом обмене Ван Чун догадался о возрасте своего противника.

— Молодой человек! Двадцать шесть или двадцать семь лет, но точно не больше тридцати!

Ван Чун прислонился к стене кареты, его палец снова начал слегка постукивать.

Туман, окутывающий столицу, начал немного спадать, и Ван Чун почти не представлял себе своего противника, который контролировал все из-за занавеса. Но узнав о возрасте своего противника, Ван Чун почувствовал себя еще более сбитым с толку.

Он думал о многом. Великий Наставник, Король Ци, Ли Линьфу — все эти люди обладали исключительным статусом, и ни один нормальный человек не смог бы их контролировать. Ван Чун думал о многих возможностях, но он никогда не думал, что его противником будет молодой человек двадцати шести или двадцати семи лет.

Это очень удивило Ван Чуна!

Ван Чун не мог придумать, как его противник мог обладать такими способностями, которые позволили бы ему контролировать Великого Наставника, Короля Ци, Ли Линьфу и даже Первого Принца. Это было действительно абсурдно!

Экипаж продолжил движение вперед, и Чжан Цюэ было непросто. Тем временем Ван Чун сидел в экипаже с закрытыми глазами, молча размышляя.

Ван Чун не вернулся в семейную резиденцию Ван, а остановился перед рестораном.

Павильон Тайбай!

Это место было теперь одним из самых известных ресторанов в столице, не только потому, что здесь собралось около ста лучших шеф-поваров Великого Тана, но и потому, что владельцем этого ресторана был всемирно известный Король Иностранных Земель Ван Чун!

Ван Чун купил ресторан вскоре после инцидента с супругой Тайчжэнь. Позже он прошел несколько реконструкций, и Ван Чун даже купил близлежащие рестораны для его расширения. Теперь он был в четыре-пять раз больше своего первоначального размера и был шестиэтажным. Он был роскошно украшен внутри и источал чистую и элегантную атмосферу.

Один из управляющих ждал, чтобы приветствовать его у входа в ресторан, и провел его в одну из комнат, отведенных для высоких гостей.

Бизнес в павильоне Тайбай процветал. Каждый день около десяти тысяч человек питались в этом месте, но независимо от обстоятельств, для Ван Чуна всегда будет доступна самая тихая, самая уединенная и самая элегантная комната в павильоне Тайбай.

Ван Чун открыл дверь и вошел. Внутри его ждал человек в шарфовой шапке и гражданской одежде. Хотя у него было яблоко Адама, у этого человека была светлая кожа и безбородое лицо. Вместо мужского вида у него был более женственный вид. В Великом Тане был только один тип людей с этими чертами: евнухи дворца!

В тот момент, когда человек заметил Ван Чуна, он глубоко поклонился, делая все возможное, чтобы казаться подчиненным.

— Это Ниу Сянтун, который выражает почтение Его Высочеству, Королю Иностранных Земель!

Управляющий Дворца Ниу Сянтун!

Пятый Принц Ли Хэн был намного эффективнее, чем предполагал Ван Чун. Вчера он только упомянул вопрос Ниу Сяньтуна, попросив Ли Хэна связаться с ним. В то время как Ван Чун, казалось, появился в павильоне Тайбай как раз во время обеда, он договорился встретиться здесь с Ниу Сяньтуном.

Это был первый человек, казненный путем расчленения?!

Ван Чун внимательно осмотрел этого евнуха, так как он впервые увидел Ниу Сянтуна. По какой-то причине в Великом Тане было много предательских евнухов, и самые знаменитые и грозные из них появились во времена правления Императора Мудреца.

Был абсолютно лояльный и преданный евнух, который в конце концов последует за своим сувереном в смерти, Гао Лиши; хитрый и проницательный мастер обмана Ли Цзинчжун; бесконечно жадный, который даже вымогал у Великого Генерала, такого как Гао Сяньчжи, Бянь Линчэн; и теперь был один из дворцовых управляющих Императора Мудреца, который часто посещал Императора Мудреца, выступая в качестве советника и каждый день слушая Императора, Ниу Сяньтун.

Ниу Сянтун отличался от Гао Лиши или Ли Цзинчжуна, но он был очень похож на Бянь Линчэна, который использовал материалы прошлого, чтобы вымогать у Гао Сяньчжи. Оба они были чрезвычайно жадными, но в отличие от Бянь Линчэна, Ниу Сяньтун наблюдал за другими и умел льстить и подлизываться. Более того, он более умело скрывал свои действия, чем Бянь Линчэн.

Ван Чун вспомнил его и попросил Ли Хэна связаться с ним, потому что он был достаточно смелым, чтобы обмануть суверена, настолько сильно искажая правду, что крупное поражение обренулось большой победой. Это сделало его первым человеком, настолько смелым, чтобы попытаться обмануть Императора Мудреца.

Что еще более важно, в этом деле фигурирует вторая по авторитетности фигура в армии Великого Тана!

Генеральный Защитник Андуна, Чжан Шоугуи!

— Лорд Управляющий Дворца не должен быть таким вежливым. Чжан Цюэ, скажи им, чтобы они начали подавать еду!

Ван Чун махнул рукой и сел в комнате, одновременно показывая, что Ниу Сяньтун должен сидеть.

— Ха-ха, Ваше Высочество действительно слишком вежлив. Если у вас есть какие-либо проблемы, Ваше Высочество только должно отдать приказ. Нет необходимости проходить через такие неприятности. Когда Ваше Высочество отдаст приказ, Ниу Сянтун сделает все возможное, чтобы должным образом решить вопрос!

Ниу Сянтун кивнул и поклонился, с подобострастным выражением лица.

— Лорд Управляющий Дворца слишком вежлив!

Ван Чун взял чайник, позолоченный в золоте и серебре, налил Ниу Сяньтуну чашку, а затем наполнил свою собственную. Затем он неспешно сказал:

— У меня просто так возник вопрос, о котором я хотел бы спросить Милорда. Я слышал, что Милорд только что вернулся из Ючжоу, и виделся там с лордом Чжаном Шоугуи?

Бузз!

Льстивое выражение лица Ниу Сяньтуна немедленно исчезло.

— Ваше Высочество, вы…

Ниу Сянтун беспокойно смотрел на Ван Чуна. Если бы не тот факт, что Ван Чун был королем, он бы сразу же ушел. Он был очень рад услышать от Пятого Принца, что король Иностранных Земель хочет его видеть, но по первому вопросу Ван Чуна он понял, что эта встреча не для того, что он себе представлял.

— Господи Ниу, не нужно так нервничать. Выпейте чаю! — небрежно сказал Ван Чун, указывая на чашку.

— Ваше Высочество, я не знаю, о чем вы говорите. — уклончиво сказал Ниу Сянтун.

Ван Чун лишь слабо улыбнулся. Возможно, потому что это был первый раз, когда Ниу Сяньтун получил такую большую взятку, или, возможно, потому что у него не было очень сдержанной личности, первый вопрос Ван Чуна заставил его нервничать. Вот что значит иметь виновную совесть!

— Ха-ха, лорд Ниу действительно очень смелый! Вы даже осмелились взять деньги лорда Чжана Шоугуи!

Ван Чун потягивал чай, слегка сдувая пар, и спокойно говорил.

Бум!

Ниу Сянтун выглядел так, будто увидел призрака, и он был так напуган, что чуть не вскочил со стула. Если у Ниу Сянтуна в начале были только предположения, то эти слова полностью подтвердили их.

— Ваше… Ваше Высочество… что за чушь вы говорите? Что это за деньги лорда Чжана?!

Ниу Сянтун старался сохранять самообладание, устраивая последнюю битву на пороге смерти.

— Хех!

Ван Чун оглянулся и улыбнулся, но не стал спорить.

— В битве на северо-востоке Си и Кидань одержали крупную победу. Армия протектората Андун была разбита и понесла серьезные потери. Вы смогли скрыть такой серьезный инцидент, и заявить, что черное было белым, и даже доложить об этом Его Величеству. Такая дерзость!

Взрыв!

Ниу Сяньтун сразу же покрылся холодным потом, упав на колени.

— Ваше Высочество, спасите меня! Спасите меня…

Ниу Сяньтун обошел вокруг стола и схватил правую ногу Ван Чуна. Казалось, его душа покинула его тело.

— Я не имею никакого отношения к инциденту в Ючжоу! Лорд Чжан Шоугуи заставил меня! Если я не возьму его деньги и не сделаю то, что он попросил, он пригрозил убить меня и притвориться, что это сделали Си и Хитанцы!

Тело Ниу Сяньтуна дрожало, и капли пота стекали вниз, быстро замочив его одежду. Чрезвычайно мало людей знали, что он принял взятку от Чжана Шоугуи в Ючжоу. Помимо него и Чжана Шоугуи число людей, которые знали об этом, не превышало пяти, и все они были генералами, преданными Чжану Шоугуи, которые следовали за ним в течение десяти с лишним лет.

Он никак не предполагал, что Ван Чун узнает о таком хорошо скрываемом секрете.

Ван Чун не мог не вздохнуть, глядя на испуганную и стоящую на коленях фигуру Ниу Сяньтуна. С помощью малейшего принуждения Ниу Сянтун рассказал ему всю историю. Из этого было видно, что Ниу Сянтун не был на одном уровне с такими коварными евнухами, как Бянь Линчэн и Ли Цзинчжун.

По крайней мере, Бянь Линчэн не взял бы деньги, в то время как Ли Цзинчжун был бы гораздо более сдержан.

Но это сохранило Ван Чуну много времени. Теперь он все понял.

Лорд Чжан, вы достаточно смелы. Я предупреждал вас однажды, но, похоже, вы не слушали.

Ван Чун поднял голову и внутренне вздохнул. По правде говоря, когда он был в Стальном городе Ушан, он написал письмо Чжану Шоугуи, предупреждая об этом, в то же время предупреждая его, чтобы он был осторожен с Ялуошанем. Увы, из этого результата он мог видеть, что его письмо было похоже на бросание камня в море. Чжан Шоугуи явно не обратил на него внимания.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1247. Инцидент в Ючжоу!**

Ван Чун примерно понимал, почему Чжан Шоугуи сделал то, что он сделал в отношении Ниу Сяньтуна. Должность премьер-министра была источником вечной душевной боли для Чжана Шоугуи, и его одержимость этим постом намного превосходила все остальное. Он не смог занять место премьер-министра десять с лишним лет назад, и его стремление к нему только усилилось.

Если бы выяснилось, что армия Юйчжоу потерпела крупное поражение у реки Хуан, даже если Чжан Шоугуи лично не командовал ею, Чжан Шоугуи потерял бы всякую надежду войти в столицу и стать премьер-министром.

Чжан Шоугуи никогда не мог с этим смириться, поэтому он пошел на такой риск, чтобы подкупить эмиссара Императора Мудреца.

Честно говоря, Чжан Шоугуи не был хорошим человеком. Он был тщеславным и вспыльчивым, а то, как он командовал своими подчиненными, было очень скудным по сравнению с известными генералами прошлого. Не говоря о том, чтобы быть добрым и доброжелательным, к своим подчиненным он иногда применял телесные наказания. Во время их последней встречи в столице Ван Чун определенно не получил очень высокого мнения о нем. Но независимо от его недостатков или его сильного стремления к власти, Чжан Шоугуи был действительно преданным и хорошим подданным Великого Тана. Он, несомненно, был полностью предан Великому Тану.

И как личность номер два в армии Великой Династии Чжан Шоугуи был выдающимся полководцем, чье влияние было вторым после младшего опекуна наследного Принца Ван Чжунси.

Не все золото было достаточно чистым, и ни один человек не был совершенен. Независимо от того, какие недостатки были у Чжана Шоугуи в его характере, его способность командовать армиями была тем, что нужно империи. Кроме того, для Битвы за Талас Чжан Шоугуи послал четыре тысячи своей армии Рычащего Тигра и несколько тысяч солдат из своей армии Юйчжоу. Настало время вернуть услугу, но даже Ван Чун не был уверен, насколько сильно он сможет ему помочь.

— Отчет о Ючжоу — когда вы его отправили? — спросил Ван Чун.

Он уделял большое внимание делу Чжана Шоугуи, но, увы, к тому времени, когда он вмешался, Ниу Сянтун вернулся в столицу несколько дней назад. Учитывая прошедшее время, он, вероятно, представил сфабрикованный доклад Чжана Шоугуи Императору Мудрецу.

Еще с древних времен обман суверена всегда был смертельным преступлением! Даже Ван Чун покрылся холодным потом ради Чжана Шоугуи. Тем не менее, ответ Ниу Сянтуна был большим сюрпризом для Ван Чуна.

— Ваше Высочество, отчет еще не был представлен! — Сказал Ниу Сяньтун, прижимая голову к земле.

— Чего?

Тело Ван Чуна вздрогнуло, и он сел прямо на стул.

Ниу Сяньтун сразу же дал полный отчет о том, что произошло. — Именно Император Мудрец отправил меня в Ючжоу, и по обычаю двора по возвращении я немедленно отправился сообщить об этом Его Величеству. Но несколько дней назад, когда я пошел навестить Его Величество, мне по какой-то причине запретил входить евнух Гао Лиши. Евнух Гао сказал, что Его Величество немного болен, и попросил меня вернуться с моим докладом о Ючжоу через несколько дней.

Ван Чун был застигнут врасплох этим объяснением, но быстро что-то вспомнил. Император Мудрец не смог достичь Царства Божественного Бойца, и его состояние становилось все хуже и хуже. За последние два заседания Ван Чун смог почувствовать намек на разногласия в энергии Императора Мудреца. Было ясно, что именно по этой причине Гао Лиши отказал Ниу Сяньтуну войти.

— Чудесно! Если это так, то есть шанс спасти ситуацию!

Палец Ван Чуна начал слегка стучать по столу.

— Сколько еще людей знают, что вы помогли Чжан Шоугую сфальсифицировать военные отчеты? — спросил Ван Чун.

На этом этапе Ниу Сянтун не посмел ничего скрыть и начал говорить.

— Не многие люди во дворце знают об этом. Только несколько других дворцовых управляющих и Первый Принц видели отчет, который я написал для лорда Чжана Шоугуи. Больше никто не знает.

— Чего?

Сердце Ван Чуна дрогнуло, услышав имя Первого Принца.

В прошлом Ван Чуну не было бы до этого никакого дела, но теперь он знал, что Первый Принц, Ли Линьфу, Король Ци и Великий Наставник работают вместе.

— Как Первый Принц узнал об этом? — сказал Ван Чун.

— Первый Принц какое-то время занимался частью придворных дел как часть планов Его Величества воспитывать Первого Принца. Поскольку Его Величество отдыхал и был недоступен для аудиенции, согласно правилам, я передал черновой вариант отчета Первому Принцу для рассмотрения. Когда я пойду навестить Императора Мудреца, я составлю еще одну копию, которая будет официальной версией.

Колени Ниу Сянтуна дрожали от страха.

— Я был вынужден сделать это, у меня не было выбора. Ваше Высочество, вы должны помочь мне!

Сказав это, Ниу Сянтун крепко обнял Ван Чуна за ногу, как будто держась за спасительную соломинку.

Первая причина, по которой он осмелился помочь фальсифицировать военные сообщения Чжана Шоугуи, заключалась в том, что об этом мало кто знал, но вторая причина была в авторитете Чжана Шоугуи. В Ючжоу Чжан Шоугуи был достаточно силен, чтобы подавить практически любой инцидент. Эта сила вместе с его угрозами вынудили Ниу Сянтуна занять свою нынешнюю позицию.

Но теперь, когда вопрос был разоблачен, обман суверена не стал легким преступлением. Ниу Сянтун больше не осмеливался представить, каким он в итоге окажется.

— Лорд Ниу, хорошо, что вы достаточно осознанны, чтобы проявить покаяние. В противном случае все, что вас будет ждать, будет казнь путем расчленения! — сказал Ван Чун, оставшись сидеть на своем стуле.

Ниу Сянтун вздрогнул. Хотя он никогда не слышал об этой «казни путем расчленения» ни в одной предыдущей династии, не было никаких сомнений, что это плохо.

— Лорд Ниу, хорошее лекарство — горький и верный совет. Мой вам совет — немедленно сообщать о Ючжоу. Кроме того, немедленно напишите письмо генеральному защитнику Андуна Чжану Шоугуи, в котором ему сообщите, что вопрос разоблачен и что он должен признаться по собственному желанию в Императорский Двор. Если все это будет сделано, еще есть время. Никто не осмеливался обмануть Императора Мудреца за последние несколько десятилетий, так что вы знаете, что с вами будет!

— Понял, понял! Старый раб знает, что нужно сделать. — со страхом сказал Ниу Сянтун.

Не говоря ни слова, Ван Чун поднялся со своего места. Несмотря ни на что, дело Ниу Сянтуна будет нелегко решить. Чисто из-за того, что он обманул Императора Мудреца, никто не сможет спасти его, но, по крайней мере, ему не придется умирать.

Ван Чун быстро вышел из комнаты, оставив позади себя упавшую и слабую фигуру Ниу Сяньтуна. Его одежда была полностью покрыта потом.

— Пошли! Кроме того, пусть поест бесплатно. Вскоре он не сможет есть в течение следующих нескольких дней. — сказал Ван Чун.

— Да, Милорд!

Когда он вышел из Тайбэйского павильона, на обочине улицы стояла фигура, ожидающая его.

— Милорд!

Видя, как вышел Ван Чун, Сюй Кейи сразу же подошел, чтобы поприветствовать его.

— Ну что? — Спросил Ван Чун.

— Милорд, письмо генеральному защитнику Андуна подготовлено. Его можно отправить в Ючжоу в любое время!

В то время как Ван Чун разговаривал с Ниу Сяньтуном в павильоне Тайбай, Сюй Кейи находился в соседней комнате. К тому времени, как вышел Ван Чун, Сюй Кейи закончил писать письмо.

— Отлично! Отправь его нашей самой быстрой птицей! — сказал Ван Чун.

— Да, Милорд!

Выйдя из павильона Тайбай, Ван Чун вернулся прямо к себе домой.

С наступлением ночи семейная резиденция Ван замолчала. Многие служанки и слуги легли спать, но кабинет Ван Чуна освещался. Ван Чун сидел внутри, совсем не в настроении спать. Казалось, он чего-то ждал.

Таптап! Через некоторое время в его дверь постучали.

— Войдите! — сказал Ван Чун.

Дверь распахнулась, и Старый Орел, одетый в черное, проскользнул, как призрак, внутрь.

— Старый Орел отдает дань уважения Милорду!

Старый Орел остановился в пяти шагах от Ван Чуна и опустился на одно колено.

— Как продвигается расследование?

Ван Чун открыл глаза.

— Милорд, как вы и предсказывали, после обвинения Чжана Чаошу, эти люди действительно начали действовать. Наши люди внимательно следили за тем, где хранятся файлы и отчеты. Подождав около двух часов, наши люди пришли, чтобы посмотреть отчеты о других и обнаружили это.

Старый Орел поднял голову, достал два толстых отчета и предложил их Ван Чуну. Ван Чун взял первое сообщение, совершенно невозмутимый, но, когда он посмотрел на второе сообщение, его бровь поднялась, а лицо слегка побледнело.

Старый Орел поднял голову и строго сказал:

— Милорд, мы проверили эти отчеты в дневное время. Досье и отчеты от десяти с лишним лет назад о тех молодых чиновниках, которые предстали перед двором, были написаны на совершенно новой бумаге, что является очевидным недостатком. Но к ночи все изменилось. Из-за прочности и гибкости бумаги она должна быть совершенно новой бумагой, но они использовали какой-то метод, чтобы заставить казаться, что отчеты хранились в течение десяти с лишним лет!

Ван Чун потряс гору, чтобы напугать тигра, выманив змею из ее норы. Он использовал дело Чжана Чаошу, чтобы закулисные заговорщики стали нетерпеливыми и проявили себя.

Однако это заставило их принять контрмеры. То, что случилось с Чжаном Чаошу, заставило их почувствовать огромную угрозу, поэтому они полностью мобилизовались, чтобы в течение одного дня исправить эту ошибку.

— Милорд, я действительно не знаю, как они это сделали. Бумага, появившаяся десять с лишним лет назад, несомненно, начала бы трескаться и гнить, не оставаясь так хорошо сохранившейся, как эти отчеты. Я никогда не встречал таких способных людей! — сурово сказал старый орел.

— Они просто использовали несколько специальных красителей и немного отопления. Это не так уж и впечатляет. — спокойно сказал Ван Чун.

Старый Орел был сбит с толку, но Ван Чун не стал объяснять. В другом мире такие методы подделки антиквариата не были столь впечатляющими. Просто в этом мире мало кто знал об этих методах. Однако их эффективность действительно была поразительной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1248. В пределах досягаемости!**

— Хорошо, Милорд, есть еще один вопрос.

Как будто вспомнив что-то, Старый Орел внезапно поднял голову.

— Лорд Чжанчжоу только что сообщил, что Чжан Чаошу покончил жизнь самоубийством в тюрьме. Перед смертью он оставил письмо, в котором признался, что сфабриковал свои отчеты, и взял на себя вину за все, освободив Великого Наставника и других гражданских чиновников от вины. Чжан Чаошу упомянул в своем письме, что он делал все это из искренней любви к своей стране, и, хотя его методы были неправильными, у него не было дурных намерений. Но в стране есть свои законы, и у кланов есть свои правила. После совершения этих преступлений он сказал, что должен быть наказан, но надеется, что Его Величество не будет обвинять Великого Наставника и других гражданских чиновников, которые не знали правды!

Старый Орел почти дословно передал содержание письма Чжана Чаошу.

— Чего?

Ван Чун поднял брови. Он передал Чжанчоу Цзяньцюну, чтобы Бюро Военного Персонала увеличило количество людей вокруг Чжана Чаошу, чтобы предотвратить любые несчастные случаи. Но он не ожидал, что тот просто покончит с собой.

— Отрезать хвост, чтобы выжить! На этот раз они сбежали!

Ван Чун закрыл глаза и стал неподвижным.

Ван Чун не мог определить, была ли это воля Чжана Чаошу или воля интригана за занавесом, но не было сомнений, что со смертью Чжана Чаошу больше не останется никаких улик. И они позаботились об остальных отчетах, искусственно состарив их.

Новые странные чиновники в Императорском Дворе были почти непроницаемы. Даже Ван Чун не мог ничего с этим поделать.

После долгого периода молчания Ван Чун помассировал виски и наконец открыл глаза. Он не мог изменить события прошлого, только принять результат.

— Я понимаю. Ты свободен!

— Кроме того, возьми эту шелковую сумку. Открой ее после того, как уйдешь! Помни: никому не разглашай содержимое шелковой сумки!

— Да! Милорд!

Старый Орел взял сумку и быстро удалился.

— Похоже, я больше не могу использовать Чжана Чаошу. — пробормотал Ван Чун, слегка постучав пальцем по столу.

Его противник отреагировал гораздо быстрее, чем он предполагал, но это было хорошо и все в пределах его ожиданий. Чжан Чаошу использовался только для того, чтобы напугать противника.

Когда бьешь змею, нужно поражать ее жизненно важные точки. Было невозможно полагаться на эти отчеты и документы, чтобы победить такого врага.

— Так как ты появился, ты больше не можешь скрываться. Поэтому я должен вытащить тебя и посмотреть, откуда ты пришел!

Ван Чун медленно закрыл глаза, и тишина и спокойствие постепенно вернулись в кабинет.

Дядя Ван Чуна Ли Линь прибыл в полдень следующего дня.

— Чун-эр, ты искал меня!

Ли Линь в спешке вошел в поместье, и даже до того, как он вошел в приемную, его голос раздался сквозь землю.

За эти более полугода Ли Линь усердно совершенствовался и теперь полностью отличался от того, что Ван Чун увидел впервые. У него было поведение дракона и взгляд тигра, и он шел с большой энергией и импульсом.

Когда кто-то вспомнил, что Ли Линь начинал как младший офицер, назначенный для наблюдения за воротами, это было просто потрясающее преобразование, и все это стало возможным благодаря Ван Чуну.

— Дядя, есть вопрос, которым я буду беспокоить вас.

Ван Чун сразу подошел к делу.

— Ха-ха, говори! Пока я могу это сделать, даже если мне придется копать три фута в землю, я сделаю это! — Сказал Ли Линь.

Ван Чун указал на стол и сказал:

— На столе лежит некоторая информация. Мне нужен дядя, чтобы мобилизовать людей городской гвардии для расследования жителей столицы. Им следует искать конфуцианского ученого двадцати шести или двадцати семи лет, который оставался в столице не более пяти месяцев. И человек должен иметь небольшую репутацию среди конфуцианских ученых.

— Чун-эр, ты…

Ли Линь удивленно моргнул. Запрос Ван Чуна был чрезвычайно странным, но Ли Линь

не был дураком. Сейчас не было ничего, что вызвало бы большее волнение в Великом Тане, чем вопрос Хорасана.

— Чун-эр, ты нашел следы этих людей?

— М-м.

Ван Чун кивнул.

— Если все будет как полагается, человек, которого я ищу, находится в этой группе. Я надеюсь, что дядя может провести расследование этих людей как можно быстрее вместе с соответствующими документами.

Определение его противника было только первым шагом. Настало время для настоящей контратаки Ван Чуна. Возможно, его противник считал себя хорошо скрытым, но пока у Ван Чуна была хотя бы крошечная подсказка, он не позволил бы ему так легко убежать.

Найти в столице молодого человека двадцати шести или двадцати семи лет было все равно что попытаться найти иглу в океане, но тот факт, что ему нужно было быть конфуцианским ученым, значительно сузил кругозор.

Более того, как человек, который мог мобилизовать Великого Наставника, Ли Линьфу и Короля Ци одновременно, он не мог быть каким-то посредственным и обычным человеком. Даже если бы он принял ложную идентичность, он все равно должен был быть кем-то с определенной репутацией среди конфуцианцев.

Кроме того, Ван Чун провел более половины своей жизни в столице, и имел некоторое представление о различных школах мысли. Однако он никогда не слышал о таких людях, поэтому было ясно, что они посторонние, которых не было в столице более пяти месяцев.

Число людей, которые соответствовали этим требованиям, вероятно, составляло всего несколько сотен. С силой городской гвардии, поиск этих людей не займет много времени.

— Понял! Оставь это дело мне!

Ли Линь кивнул и быстро стал серьезным. Взяв листы бумаги со стола, он ушел, не сказав ни слова. Весь клан Ван сверху донизу был взбешен тем интриганом, скрытым в тени, который организовал разграбление военной власти Ван Чуна. Ли Линь наблюдал, как Ван Чун вырос, и он был еще более рассержен, чем Ван Чун, за то, что случилось с ним.

Ли Линь ушёл с такой же поспешностью, как и приехал, и вскоре прибыл в городскую гвардию.

— Сюда! Сюда! Слушайте мои приказы! Отправьте всех как можно быстрее!

— Двадцать шесть или двадцать семь лет, конфуцианец, молодой человек, который находится в столице не более пяти месяцев и имеет определенную репутацию. Поиск в соответствии с этими условиями. Я хочу, чтобы этого человека нашли, даже если вам придется копать три фута в землю!

Голос Ли Линя прозвучал через городскую гвардию, и он вызвал всех высокопоставленных офицеров. Несколько мгновений спустя, местность покрылась грохотом копыт, и все солдаты городской гвардии отправились на поиски.

Десятки тысяч солдат городской гвардии работали как огромная машина.

Столица Великой Династии Тан была сердцем Центральных Равнин, где собрались все жители девяти провинций, где проживает более миллиона человек. Начать расследование в таком процветающем городе среди такого огромного населения было нелегкой задачей. Но хотя в столице было много людей, конфуцианцев было гораздо меньше. Их поиск вполне укладывался в возможности городской гвардии.

Ван Чун не торопился и молча ждал в своей резиденции. Стрела была выпущена, и наступил день, когда она приземлится. Ван Чун ждал этого окончательного результата.

Между тем, на северо-востоке, в земле Ючжоу, с невероятной скоростью летела маленькая птица, исчезая в штаб-квартире протектората Андун.

— Ублюдок! Ван Чун, ты мне угрожаешь?!

Прочитав письмо, Чжан Шоугуи ударил кулаком по столу, и крепкий металлический стол рухнул, как будто он был сделан из бумаги. Даже сама земля Ючжоу, казалось, задрожала.

— Расследовать! Мне нужно это расследовать прямо сейчас! Кто слил это дело?! Как только я найду его, я разорву его на куски!

Чжан Шоугуи стиснул зубы, и взорвался от ярости.

— Да! Милорд!

Бледный офицер позади Чжана Шоугуи немедленно повернулся и ушел.

— Но, Милорд, что нам делать со столицей? Ниу Сяньтун разоблачил этот вопрос, и Король Иностранных Земель использует его, чтобы угрожать нам… — в зале раздался осторожный и беспокойный голос.

— Ублюдок! Какое это имеет значение, если всё было обнаружено? Должен ли я быть под угрозой какого-то парня? Кроме Его Величества, никто в этом мире не осмелится противостоять мне! В Ючжоу на северо-востоке рука этого старика может скрыть небо. Здесь все идет по моей воле. Я не верю, что не справлюсь с этим!

Глаза Чжана Шоугуи были холодными, его тело кипело от ярости.

— Но, Милорд…

Прежде чем подчиненный смог спорить дальше, взрыв! Сильная энергия откинула его в стену.

— Ван Чун, этот старик был неправ насчет тебя! Для Битвы за Талас старик отложил прошлые обиды и послал тебе четыре тысячи человек моей Армии Ревущего Тигра и несколько тысяч человек моей Армии Ючжоу, а теперь ты смеешь противостоять мне! Этот старик не купится на твои угрозы!

Румбл! Весь зал дрожал от ярости Чжана Шоугуи.

— Передайте мой приказ! Я хочу, чтобы этот вопрос был полностью похоронен!

Флапфлап! Бесчисленные птицы улетели, и весь северо-восток был брошен в неистовство.

Прошло время, и через несколько дней расследование городской гвардии принесло свои плоды.

Тудтудтуд!

Толстые пачки документов легли на стол Ван Чуна, заставляя его стонать под их тяжестью.

— Чун-эр, информация, которую ты хотел, — вся здесь. Было найдено двести семьдесят восемь человек, которые соответствовали твоим условиям. Все они — новые конфуцианские таланты, которые были в столице не более пяти месяцев. Удивительно, однако, что шестьдесят три человека исчезли без следа. — сказал Ли Линь.

— Мм?

При этих словах Ван Чун насупил брови.

— С этим ничего не поделаешь. В столице много людей, а некоторые просто уезжают, когда хотят. Даже у городской стражи есть люди, которых они не могут расследовать. Но законы Великого Тана гласят, что каждый, кто хочет въехать в столицу, должен иметь проездной документ. Городская гвардия имеет записи обо всем этом, и я послал своих людей, чтобы просмотреть их. — сказал Ли Линь.

— Все в порядке. Если они не исчезли в прошлом месяце, нам не нужно беспокоиться о них. Оставьте эти документы. Вы можете предоставить все остальное мне. — спокойно сказал Ван Чун.

Отправив своего дядю, Ван Чун начал быстро просматривать документы.

— Теперь пришло время посмотреть, кто ты!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1249. Меч, нацеленный на Чжана Шоугуи!**

Двести семьдесят восемь человек были немалым числом, и на рабочем столе была размещена большая куча документов.

Даже самый хорошо спрятанный секрет оставил бы некоторые подсказки. Для Ван Чуна любая подозрительная точка позволила бы ему найти след, оставленный его противником.

Через четыре часа гора документов сократилась вдвое. После единственного обзора Ван Чуну удалось устранить более ста подозреваемых, оставив его со сто двадцатью людьми. Ван Чун быстро попросил своего дядю Ли Линя провести расследование этих людей.

— Попросите городскую гвардию снова мобилизовать и расследовать этих сто двадцать человек. Кроме того, я специально отметил тридцать людей как наиболее подозрительных. Дядя, пожалуйста, отправьте экспертов городской гвардии и Императорской Армии, чтобы найти этих людей и пообщаться с ними во имя поиска преступника и защиты столицы. Посмотри, каковы их истории.

Ван Чун сделал паузу, затем продолжил.

— Во время разговора с ними обратите внимание на их запястья, чтобы увидеть, есть ли у них какие-либо особые черные знаки отличия.

Когда Ван Чун сказал это, он взял кисть и быстро нарисовал черную эмблему на белом листе бумаги. Это был как раз тот символ, который Ван Чун видел на запястьях тех трех конфуцианских экспертов, которые прибыли в Хорасан, чтобы принять его военную власть.

— Помните, не дайте никому из них узнать об этом! — добавил Ван Чун.

— Будь спокоен. Оставь это дело мне. Я лично справлюсь с этим!

Ли Линь взял бумагу и реестр имен, которые записал Ван Чун, и быстро ушел.

Городская гвардия снова была приведена в движение.

В юго-западной части города была дверь из хвороста. За этой дверью было тихое и безмятежное место, а рядом тек чистый ручей.

— Учитель сказал: «Тот, кто правит добродетелью, — это как Северная звезда, остающаяся на месте, пока все другие звезды кружатся вокруг нее.»

— Учитель сказал: «Человек благородного характера находится в гармонии со всеми и не принимает ничью сторону. Человек скромного характера встанет на определенную

сторону и не будет в гармонии со всеми.»

— Ученик Цзи Кан спросил: «Как правитель получает уважение и лояльность своего народа и побуждает своих людей работать и стремиться?» Учитель сказал: «Когда он руководит людьми с торжественностью и достоинством, люди будут уважать его. Когда он будет сырым и сострадательным, люди будут преданы ему. Когда он воспитывает добрых и честных и обучает некомпетентных, люди будут поощрять друг друга и стремиться работать усерднее.»

Этим ранним утром из-за двери из хвороста донеслись звуки чтения. Ученый, одетый в белые одежды, элегантный и беззаботный, изучал содержание главы «О правительстве» «Бесед» Конфуция.

Одежды ученого дрожали от ветра, и они источали чистую, свежую, элегантную и трансцендентную ауру.

Гул кареты разрушил утреннее спокойствие. Молодой ученый нахмурился и поднял голову. Он увидел, что десять солдат городской гвардии приехали на лошадях и остановились перед дверью из хвороста.

— Вы Ли Цзюньшань? — спросил солдат городской гвардии.

— По какой причине добрые господа решили вмешаться в это время? — ученый в белом халате казался очень терпеливым и сдержанным.

— Городская гвардия надеется, что вы сможете сотрудничать с нами в нашем расследовании. — сказал ведущий офицер, затем вынул блокнот и начал задавать вопросы, записывая ответы на них.

Ученый оставался чрезвычайно терпеливым во всем. Хотя он был слегка недоволен, он сделал все возможное, чтобы сотрудничать со следствием. Его возраст, место рождения, цель приезда в столицу — он отвечал на все, что мог, ничего не скрывая. Опрос длился целый час, но одетый в белое ученый не проявил ни малейшего намека на нетерпение.

Как только расследование было закончено, солдаты ушли.

Когда они прошли несколько сотен метров, офицер городской гвардии подъехал к карете.

— Милорд, мы посмотрели и не увидели черных знаков отличия на его запястье. Он не должен быть тем человеком, которого мы ищем!

— Я понимаю! Ты свободен! Из кареты раздался голос, заставивший офицера городской гвардии поклониться и уехать.

Когда офицер городской гвардии ушел, Ли Линь повернулся к Ван Чуну.

— Чун-эр, это был последний, и ни у кого из них не было символа, о котором ты говорил.

Что же нам теперь делать?

Ли Линь с беспокойством посмотрел на Ван Чуна.

Ван Чун наблюдал все время, пока городская гвардия проводила расследование, но у тридцати главных подозреваемых, которых выбрал Ван Чун, включая Ли Цзюныианя, не было символа, о котором говорил Ван Чун.

Ван Чун сидел неподвижно, его глаза закрылись в раздумьях. Расследование не привело к желаемому результату, и в этом аспекте можно сказать, что суждения Ван Чуна были полностью ложными. Но, судя по выражению его лица, он не слишком страдал от этого.

Через некоторое время Ван Чун открыл глаза и сказал: — Они, вероятно, подготовились!

— Ах!

Ли Линь задрожал, мгновенно потерял дар речи.

— Если это так, то неужели мы никогда не сможем его найти?

Ли Линь сумел понять кое-что о противнике из общения с Ван Чуном. Учитывая способности этого человека, если бы он обратил внимание на действия Ван Чуна и был настороже, его действительно было бы очень трудно найти.

— Дядя, расслабься. Эта операция не была бесплодной попыткой, и я очень скоро смогу разоблачить его! — мягко сказал Ван Чун, и его глаза постепенно начали излучать сверкающий свет.

Пока Ван Чун искал интригана за кулисами, на следующий день в Императорском Дворе произошел инцидент, который потряс все общество.

Следователь императорского цензора Е Хайчен поднял церемониальную табличку и вышел, его лицо стало пепельным.

— Ваше Величество! У этого предмета Е Хайчэна есть мемориал. Генеральный Защитник Андуна Чжан Шоугуи обманул суверена, скрывая военную ситуацию. На берегах реки Хуан он потерпел крупное поражение от рук Си и Хитан, потеряв бесчисленное количество солдат и офицеров, но решил скрыть дело и не сообщать об этом. Мало того, Чжан Шоугуи даже осмелился вступить в сговор с Императорским Эмиссаром, тайно подкупив его в надежде, что эмиссар обманет всех и превратит его крупное поражение

в крупную победу. Чжан Шоугуи стал наглым благодаря своим многочисленным достижениям, и его нельзя простить за это преступление обмана суверена!

— У этого непритязательного субъекта есть письмо от его подчиненного, разглашающее данный вопрос. Это доказательство является твердым. Ваше Величество, пожалуйста, тщательно расследуйте данный вопрос и жестоко накажите виновных!

Взрыв!

Голос Е Хайчэна вызвал бурю при дворе. Все чиновники, будь то гражданские или военные, были совершенно поражены.

Даже наблюдающий Король Сун не мог не быть шокирован, его зрачки сжались.

Император Мудрец правил Великим Таном в течение тридцати семи лет, и независимо от того, была ли это гражданская администрация или военная мощь, его таланты были бесподобны, в результате чего он был провозглашен сувереном поколения. Восхищаться Императором как таковым, остающимся на престоле, было крайней редкостью, но все могли видеть, что Великий Тан процветал, а его армии были велики. Даже иностранные государства на границе должны были почитать его.

Десятилетия назад, Император Мудрец принял командование армией Великого Тана и повел ее на разгром различных врагов на границе, вынуждая их признать Великий Тан как сильнейшую империю на востоке. И владычество на Центральных Равнинах достигло наибольшей степени при Императоре Мудреце.

Даже могущественные императоры, такие как Первый Циньский Император или Император У Ханьский, никогда не делали этого. Помимо этого, Император Мудрец был грозным мастером боевых искусств, первым, кто стал бесконечно близко к царству Божественного Бойца.

И чтобы достичь Царства Божественного Бойца, нужно было быть настоящим богом!

До того, как Император Мудрец предпринял попытку покорить Царство Божественного Бойца, Царство Божественного Бойца всегда было легендой, не имеющей доказательств своего существования, даже для экспертов высшего уровня.

Все в Империи Великого Тана чувствовали только почтение к Императору Мудрецу. Никто не ожидал, что кто-то будет настолько смелым, чтобы обмануть его, и что этим человеком станет Генеральный Защитник Андуна Чжан Шоугуи!

Это началось так скоро?!

Ван Чун слушал шум при дворе со своего места сзади, и его глаза сузились. Ван Чун почти инстинктивно почувствовал запах паленого.

Начиная с Хорасана, конфуцианская школа делала все возможное, чтобы Великий Тан превратил свои мечи в орала и сложил оружие, а самыми большими препятствиями на этом пути были Великие Генералы и Генералы-Защитники, расположенные на границе. Ван Чун разрушил предложение о роспуске армий префектур, но конфуцианцы явно не собирались так легко сдаваться.

Чжан Шоугуи был человеком номер два в армии, и он сделал Ючжоу неприступной крепостью, которая походила на его личную территорию. Если бы не это, Чжан Шоугуи никогда не был бы настолько смелым, чтобы превратить поражение в победу и лгать императорскому двору. Если конфуцианцы смогут свергнуть Чжан Шоугуи и подать его как пример, это станет лучшим предупреждением для всех других Великих Генералов и генералов-защитников.

Пока Ван Чун думал, он услышал громкий крик.

— Абсурд! Вы, конфуцианцы, готовы использовать любой возможный способ подавления военных. — Старый чиновник из Бюро Военного Персонала вышел, не в силах сдержаться. — Чжан Шоугуи — Великий Генерал и Генеральный Защитник империи, один из самых высокопоставленных командиров во всей армии. Он руководил своими солдатами на протяжении десятилетий и всегда выходил победителем. Даже Империя У-Цан снова и снова проигрывала ему, теряя бесчисленное количество солдат. Он наблюдал за Ючжоу много лет, создавая мир на всем северо-востоке. Даже Империя Когурё не решается тревожить его. Как он мог проиграть маленькому Си и Хитанам! Это клевета! Ваше Величество, пожалуйста, подумайте об этом!

Чжан Шоугуи был вторым человеком в армии, его статус почти соответствовал статусу Бога Великой Танской войны Вана Чжунси. Все члены старшего поколения военных офицеров знали о нем.

Старый конфуцианский чиновник вышел вперед.

— Кто посмел бы солгать о таком важном для государства вопросе, как военные вопросы? И можно ли считать ложными трупы солдат армии протектората Андун, выстилающих берега реки Хуан, когда их кровь течет, как река? Могут ли конфуцианцы фальсифицировать такие вещи? А Чжан Шоугуи всегда был высокомерным и тщеславным. Императорский Двор послал конфуцианцев осмотреть армию, но Чжан Шоугуи осмелился помешать им, даже поместив их под домашний арест. Как дерзко! Земля Ючжоу стала его личной территорией? Есть ли в его глазах законы страны или он не боится даже Императора Мудреца? Для такого высокомерного человека, как он, разве не нормально совершить такой поступок?

Все это выдержки из второй главы «Беседы» Конфуция — «О правительстве.»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1250. Личное письмо!**

В Великом Тане, будь то гражданское должностное лицо или генерал, если человек провел при дворе от десяти до двадцати лет, можно было бы понять Чжана Шоугуи. Герцог Цзю был известен во всем мире как мудрец, но Чжан Шоугуи бился с ним и ругал его.

И если бы Бог Великой Танской войны Ван Чжунси добровольно не подал в отставку со своего военного поста и не удалился во дворец ради собственной безопасности, став младшим опекуном наследного Принца, Чжан Шоугуи давно бы вступил в конфликте ним. Ли Линьфу был членом Императорского Двора1, а также премьер-министром Великой Династии Тан, и именно этой позиции жаждал Чжан Шоугуи.

Во всем Великом Тане, кроме Императора Мудреца, Чжан Шоугуи практически никого не боялся. Пока человек был на вершине своего класса, Чжан Шоугуи, вероятно, вступит с ним в конфликт.

Это впечатление глубоко укоренилось в умах гражданских чиновников.

— … Более того, доказательства того, что Чжан Шоугуи обманул государя, неоспоримы! Хайчэн, представь доказательства! Старый чиновник сказал Следственному Цензору Е Хайчэну, и тот сделал два шага вперед.

Свист!

С праведным видом Е Хайчэн показал собравшимся чиновникам два клочка бумаги.

— Это письмо было написано лично одним из подчиненных Чжана Шоугуи, генералом высокого уровня, который следовал за ним в течение десяти с лишним лет, старым товарищем, который всегда был искренне ему предан. Первоначально он планировал скрыть этот инцидент. В конце концов, Чжан Шоугуи был его начальником. Но после нескольких ночей мучений ради своих покойных товарищей он решил поговорить об этом. Суверены должны действовать как суверены, подданные как подданные, отцы как отцы и сыновья как сыновья. Чжан Шоугуи действительно потерпел неудачу в своей роли субъекта. Ваше Величество, пожалуйста, подумайте об этом!

Бузз!

Когда Е Хайчэн раскрыл письмо, весь зал стал смертельно тихим. Все генералы побледнели, и даже Король Сун слегка поморщился. Конфуцианцы не были участниками боевого пути, и никогда не использовали бы подобные вещи, чтобы шутить. Было ясно, что у них есть веские доказательства.

Чжан Шоугуи был фигурой номер два в армии, и с определенной точки зрения его влияние на армию было даже более значительным, чем влияние Ван Чуна. И его стаж определенно не соответствовал стажу Ван Чуна. Под натиском конфуцианцев военные снова и снова отступали, и ситуация была крайне неблагоприятной. Если бы даже кого-то вроде Чжана Шоугуи схватили, никто из них не осмелился представить, что будет дальше.

Другой гражданский чиновник вышел вперед.

— Ваше Величество! Это еще не все! Чжан Шоугуи осмелился подкупить Императорского эмиссара! Ниу Сянтун — всего лишь чиновник евнух, и все же он внезапно обладает почти десятью миллионами золотых сертификатов в золотых сертификатах юаня. Спросите его, где он получил эти деньги! И не так давно Ниу Сянтун представил доклад Первому Принцу, и содержание этого отчета перевернуло черное на белое, восхваляя Чжана Шоугуи и превратив поражение на реке Хуан в крупную победу, даже обратившись к Императорскому Двору с просьбой награды для Чжана Шоугуи. Тяжесть ситуации заставила Первого Принца искать нас, старых чиновников, для руководства. Первый Принц может лично дать показания по этому вопросу. Пожалуйста, Ваше Величество, вынесите суровое решение!

Его слова подлили масла в огонь, еще больше обострив ситуацию с Чжаном Шоугуи.

При дворе было жутко тихо, и даже самые ярые защитники Чжана Шоугуи не могли не впасть в дрожащее молчание. На этот раз конфуцианцы были хорошо подготовлены. С двумя письмами, написанными подчиненным Чжана Шоугуи, разоблачающими данный вопрос, было невероятно трудно справиться, а теперь еще были золотые сертификаты в юанях и личные показания Первого Принца!

Первый Принц был старшим сыном Императора Мудреца, и, если что-то касалось Первого Принца, вопрос по существу был урегулрован. Независимо от того, как сильно они не хотели это принять, данную ситуацию все должны были признать.

Опытный и дальновидный генерал-защитник Андуна Чжан Шоугуи и его армия Юйчжоу потерпели жалкое поражение на реке Хуан, уступив Си и китанам, а затем осмелились заявить, что олень — это лошадь, и пытались обмануть Его Божественное Величество.

Седой старый военный чиновник почувствовал, как у него забилось сердце. Как это могло произойти? Неужели даже Чжан Шоугуи не может защитить себя сейчас? Если это произойдет, кто осмелится бороться с конфуцианцами в будущем? Мы, милитаристы, навсегда останемся под контролем конфуцианцев, и Великий Тан нанесет ущерб самому себе. Как только иностранцы вторгнутся, кто сможет противостоять им?

Старый чиновник провел десятилетия при дворе, но он никогда не сталкивался с такой опасной и сложной ситуацией, как эта. Он почти подсознательно повернулся к задней части дворца Тайхэ, к молодой и стройной фигуре, стоящей у входа.

Военные были в кризисе, и, хотя это было действительно нереалистичное мышление, но, если кто-то мог изменить ход событий и изменить эту ситуацию, то это был Король

Иностранных Земель.

Бузз!

Старый военный чиновник почувствовал странное чувство, и затем понял, что почти все генералы при дворе, как и он, смотрят на эту молодую фигуру в задней части зала.

— Хаах…

Ван Чун вздохнул. По настроению в зале он мог ясно почувствовать, что дело Чжана Шоугуи застало всех врасплох. Важный генерал, который выиграл каждое сражение и воспитал много элитных солдат и могущественных генералов, потерпел такое трагическое поражение. Для многих это было просто невообразимо.

Лорд Чжан! Поистине, герой на всю жизнь, постаревший за мгновение!

Ван Чун не мог не покачать головой. С точки зрения командных способностей Чжан Шоугуи определенно не был слабаком. Когда Чжан Шоугуи председательствовал в Лунси, Ючжоу на северо-востоке подвергся хаосу и потрясениям, поэтому его отправили погасить огонь. И Чжан Шоугуи не подвел надежды, возложенные на него. Он сумел создать армию протекторатов Андуна и смог жестоко подавить четырех главных врагов, сеющих хаос на границе: Си, Хитанцев, Восточно-Тюркский Каганат и Империю Когурё.

Даже король Когурё Еон Гаесомун, несравненный государь поколения, превратился из тигра в кошку перед ним. Он был вынужден занять оборонительную позицию, не в силах осуществить контратаку и провел много бессонной ночи, размышляя, не придет ли Чжан Шоугуи к тому, что его армия Юйчжоу станет атаковать его форты.

Это был настоящий герой Великой Династии Тан, и даже Ван Чун вздохнул с похвалой, когда впервые услышал об этих поступках.

Хотя, возможно, даже Чжан Шоугуи был озадачен тем, что произошло во время битвы у реки Хуан, Ван Чун знал, что происходит. Сила армии Юйчжоу была известна во всем мире. Если бы не было координации внутри и снаружи, которая втянула бы армию Тана в ловушку, она никогда бы не проиграла Си и Хитанам.

Фигура Ань Ялуошаня сразу появилась в сознании Ван Чуна.

Если его предположения были верны, эта угроза Великому Тану начинала пытаться выжать Чжана Шоугуи, а Чжан Шоугуи был совершенно не в курсе. Ван Чун предупреждал его и раньше, но, увы, Чжан Шоугуи был слишком тщеславен, настолько самонадеян, что не услышал бы никакого совета, настолько самонадеянным, что считал, что может контролировать и Ху, и Хань, может контролировать всё.

Он до самой глубины души верил, что «ястреб», которого он воспитал, никогда не будет настолько смелым, чтобы развернуться и клевать его самого.

Это последний раз, когда я могу вам помочь! Считайте это возвращением вашего одолжения!

Когда эти мысли пронеслись в голове Ван Чуна, он быстро повернул голову в другом направлении. Там стоял генерал, взволнованный и беспокойный, очевидно, ожидающий чего-то. Когда он увидел взгляд Ван Чуна, он сразу же успокоился.

Начали!

Ван Чун бросил взгляд.

Когда атмосфера была наиболее удручающей, в зале раздался громкий голос.

— Ваше Величество! Этот предмет хотел бы поговорить по делу!

Под бесчисленными взглядами генерал поднял планшет и вышел вперед.

— У этого субъекта есть письмо из Ючжоу от генерального защитника Андуна Чжана Шоугуи, и он надеется представить его Его Величеству.

Уууууах!

Зал немедленно разразился шумом. Все гражданские чиновники, включая Е Хайчэна, посмотрели друг на друга. Выражения их лиц мгновенно стали серьезными.

В чем дело? Как Чжан Шоугуи мог написать личное письмо Императору Мудрецу?

Мысли Хайчэна были в смятении. Это дело было практически верным, но теперь все развивалось в совершенно неожиданном направлении, и он был мгновенно озадачен тем, что должно вот-вот случиться.

— Поднимите его!

Величественный голос Императора Мудреца прозвучал в верховьях зала и наполнился внушающей страх силой. Зал затих, и генерал с уважением шагнул вперед, опустив голову и предложил письмо обеими руками.

Добравшись до ступенек, Гао Лиши быстро шагнул вперед, взял письмо и передал его Императору Мудрецу.

Настроение в Императорском Дворе стало невероятно странным. Все сосредоточились на письме в руке Императора Мудреца, и каждый пытался догадаться о содержании письма Чжана Шоугуи.

Прошло время, и августейший облик Императора Мудреца оставался без эмоций. Однако старые чиновники, знакомые с Императором Мудрецом, могли видеть, что его сильно нахмуренный лоб явно расслабился, когда он читал письмо Чжана Шоугуи.

Генерал опустил голову и почтительно сказал:

— Ваше Величество! После битвы на реке Хуан одержимость Чжана Шоугуи и его страх, что упрек Императора Мудреца повлияет на его способность войти в столицу и занять пост премьер-министра, заставили его подкупить Императорского Эмиссара. Этот вопрос в точности соответствует описанию Императорского цензора Е Хайчэна. Чжан Шоугуи не может избежать ответственности по этому вопросу. Ваше Величество должен жестоко наказать его! Но у Чжана Шоугуи были свои причины для такого поведения. Всем известно, что Чжан Шоугуи одержим постом премьер-министра. Десять лет назад, если бы не неожиданный инцидент, Чжан Шоугуи был бы назначен премьер-министром Великого Тана. Весь мир знает об этом.

— Победа и поражение — обычное дело для солдата. Как Генеральный Защитник Андуна, Чжан Шоугуи оказал большую услугу Великому Тану. Более того, хотя Чжан Шоугуи допустил грубую ошибку, в конце концов он все же вспомнил милость Его Величества по отношению к нему и обуздал лошадь на краю пропасти, исправляя свои пути и исповедуясь Его Величеству. Порок не заслоняет нефритовый блеск. Ваше Величество, пожалуйста, подумайте об этом!

У гражданских чиновников, в том числе у Е Хайчэна, были очень неприятные выражения лица. Слова генерала в наибольшей степени минимизировали преступления Чжана Шоугуи. Если бы Императора Мудреца убедили, эта операция по борьбе с Чжаном Шоугуи была бы полностью провалена.

Больше всего огорчало то, что, если письмо Чжана Шоугуи могло прибыть в Императорский Двор в это время, это означало, что он испытал угрызения совести и написал письмо некоторое время назад. И Чжан Шоугуи не отрицал своих ошибок в письме. Он взял на себя полную ответственность и потребовал наказания Императором Мудрецом. В таком случае, даже если они все станут ломать голову над идеями, они не смогут указать на какие-либо еще недостатки в его поведении.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ли Линьфу был правнуком двоюродного брата основателя Великой династии Тан Гаоцзу.^

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1251. Благодарность Чжана Шоугуи!**

Ван Чун вышел вперед.

— Ваше Величество, лорд Чжан действительно сделал ошибку. К счастью, он не слишком поздно осознал свои ошибки и раскаялся в своих действиях, и это письмо послужило доказательством. Данный субъект надеется, что Ваше Величество сможет пересмотреть решение с учетом этого.

— Ваше Величество, этого нельзя допустить! Одно только это личное письмо ничего не может значить, и Чжан Шоугуи подкупил Императорского Эмиссара, чтобы тот солгал о военной ситуации. Это неоспоримый факт. Если кто-то может остаться невредимым даже после обмана суверена, разве подражатели не станут бесконечными? Ничто не может быть достигнуто без норм или стандартов, и у страны и кланов есть свои законы, которые должны соблюдаться. Данный субъект надеется, что Ваше Величество может назначить суровое наказание в соответствии с законами Великой Династии Тан!

— Вот так! Этот субъект надеется, что Ваше Величество сможет отстоять законы Великой Династии Тан и жестоко наказать обидчика!

— Ваше Величество, пожалуйста, жестоко накажите Чжана Шоугуи!

Теперь, когда они наконец осознали слабость Чжана Шоугуи, конфуцианцы Императорского Двора не хотели упускать эту возможность. Е Хайчэн немедленно сделал заявление, и все гражданские чиновники начали соглашаться, умоляя Императора Мудреца жестоко наказать Чжана Шоугуи.

Ван Чун наблюдал за всем этим, внутренне усмехаясь. Конфуцианцы просто вели последнюю отчаянную борьбу. Великий Тан столкнулся с бедствием, и Чжан Шоугуи, как один из лучших Великих Генералов Великого Тана, должен был быть защищен. Ван Чун возвращал услугу Чжану Шоугуи и работал во имя Великого Тана. Он не позволил бы конфуцианцам так легко добиться успеха.

Как и ожидалось, едва закончили говорить гражданские чиновники, и в зале раздался голос. Но на этот раз говорил не Ван Чун, Король Сун или кто-либо еще, а неподвижная фигура Императора Мудреца, сидящего выше всего.

— Мы знаем об этом. Хотя Чжан Шоугуи действительно сфальсифицировал военную ситуацию, создав ситуацию, которую действительно трудно терпеть, он не дошел до уровня обмана суверена.

У Императора Мудреца было достойное и величественное выражение лица, когда он говорил, и его первые слова заставили сердца всех остыть.

— Мы не получили сфабрикованный отчет Ниу Сянтуна, но правдивый отчет о битве у реки Хуан. Он даже не скрывал тот факт, что его подкупили, и он по собственному желанию предложил сертификаты золотого юаня, которые он получил от Чжана Шоугуи. Мы передали эти деньги в Бюро Доходов с инструкциями, чтобы они были переданы Бюро Военного Персонала. Что касается Чжана Шоугуи, хотя он быстро почувствовал угрызения совести и никогда не совершал большой ошибки, ему нельзя легко простить такие мысли!

Слова Императора Мудреца заставили сердца Е Хайчэна и других гражданских чиновников еще больше остыть. В такое время, чем жестче были слова Императора Мудреца, тем легче было бы окончательное наказание. Но Император Мудрец начал говорить, и как бы они не желали, они не осмеливались его перебивать.

— Тем не менее, Чжан Шоугуи по-прежнему является основным участником Великого Тана, который оказал огромные услуги. Таким образом, мы решили, что прежние достижения Чжана Шоугуи искупают его преступления. Чжан Шоугуи понижен с должности генерального защитника Андуна и назначен временным генеральным защитником Андуна. Кроме того, он лишен зарплаты и не может быть повышен в течение пяти лет!

— Пусть Император проживет десять тысяч лет!

Услышав решение Императора Мудреца, все поклонились.

Император Мудрец не выражал свое мнение легкомысленно, но как только дело дошло до Императора Мудреца, независимо от того, какое решение он принял, все должны были подчиниться, потому что это было окончательное решение.

«Ван Чун, я просто знал, что ты никогда не разочаруешь нас!»

С предотвращением кризиса Чжана Шоугуй, Король Сун наконец повернулся к Ван Чуну, и его глаза наполнились похвалой. Со времени своего возвращения из Хорасана Ван Чун предотвратил два кризиса, и эти действия сделали его опорой военной фракции. Пока он был здесь, любой шторм должен был бы отбросить любую мысль о том, чтобы пройти через него и повлиять на границы Великого Тана.

Даже Король Сун не мог не похвалить планы Ван Чуна.

В каждой династии преступление уровня обмана государя не было пустяком. Несмотря на то, что Чжан Шоугуи этого не сделал, одно лишь утаивание идеи было предательством. Более того, он действительно подкупил Ниу Сянтуна. Одного этого было достаточно, чтобы Император Мудрец не отпустил его. Но блеск Ван Чуна заключался в использовании одержимости Чжана Шоугуи постом премьер-министра.

По правде говоря, десять с небольшим лет назад, если бы не возражение деда Ван Чуна, герцога Цзю, Чжан Шоугуи стал бы премьер-министром. Другими словами, если бы тогда Император Мудрец был чуть более решительным, то Чжан Шоугуи был бы премьер-министром, и данный инцидент никогда бы не произошел. Император Мудрец испытал некоторое сожаление по поводу этого, и это было ключом к тому, чтобы Чжан Шоугуи пережил данный кризис.

От войны на юго-западе до битвы при Таласе, в течение чуть более года, Ван Чун стал чрезвычайно зрелым. Он был полностью способен держаться как на поле битвы, так и на заседании двора.

Армия не могла быть распущена, и теперь Ван Чун был самой большой надеждой и поддержкой военных!

Заседание двора быстро завершилось. Ван Чун со взмахом рукава и улыбкой на лице вышел из зала.

— Лорд Чжан, великий человек понимает времена. После этого инцидента тебе следует быть немного осторожнее!

Ван Чун поднял голову и посмотрел на северо-восток, бормоча воображаемому оппоненту.

Чжан Шоугуи был настолько горд и тщеславен, что об этом знала вся империя. После того, как Ниу Сяньтун написал письмо, убеждая Чжана Шоугуи признать свои ошибки, Ван Чун почти сразу получил ненормативную лексику, из которой он мог легко представить характер Чжана Шоугуи. Но даже в этом случае Ван Чун всегда был уверен, что эта ситуация может быть удовлетворительно разрешена.

Причина была очень простой.

Чжан Шоугуи мог быть тщеславным, но он не был дураком. Обман государя был не второстепенным делом, и, если данный вопрос был разоблачен, даже Чжан Шоугуи не мог удержаться на плаву.

Я надеюсь, что вы можете учиться на своих ошибках!

Ван Чун усмехнулся и быстро ушел.

Но Ван Чун не заметил ненавистного взгляда в спину, у его владельца было очень противное выражение лица. По правде говоря, организатором этого инцидента были не конфуцианцы, а премьер-министр Великой Династии Тан Ли Линьфу. В конце концов, позиция, на которую претендовал Чжан Шоугуи, была ничем иным, как его собственной.

Помогая Чжану Шоугуи избежать этой катастрофы, Ван Чун, несомненно, выступил против Ли Линьфу, поэтому можно было легко представить, что тот чувствовал.

— Господин премьер-министр, позвольте нам уйти! — возле него раздался голос, принадлежащий чиновнику, который в какой-то момент подошел.

— Ха-ха, лорд Чжан, пожалуйста!

Ли Линьфу улыбнулся, выражение его лица стало таким же освежающим, как весенний ветерок, ненависть в его глазах быстро отступила.

Императорский город Великого Тана был высоким и внушительным, обширным и грандиозным.

Когда Ван Чун, одетый в свою красную Императорскую мантию, вышел из Императорского дворца, он столкнулся с атмосферой, совершенно отличной от той, что была в Императорском Дворе.

— Милорд!

За пределами Императорского Города рядом с великолепной каретой, позолоченной золотом и серебром, стояла фигура. Эта фигура быстро поднялась, чтобы приветствовать Ван Чуна, но вместо обычного Чжан Цюэ это был Старый Орел, одетый в черную мантию. С тех пор, как Ван Чун приказал Старому Орлу остаться в столице и создать разведывательный корпус, его движения стали намного острее и энергичнее. Он был похож на длинную саблю, которая была очищена от ржавчины, раскрывая свою истинную остроту.

— Ну что?

Ван Чун слегка прищурился, увидев Старого Орла.

Несмотря на то, что их разделяла только стена, атмосфера внутри дворца была совершенно иной, чем снаружи. Для Ван Чуна, когда он вышел из ворот дворца, дела Императорского Двора подошли к концу, а «война» за его пределами только начиналась.

Ван Чун посмотрел на Старого Орла и строго сказал:

— Все готово? — на его лице была торжественность и серьезность, которых никогда не было видно в Императорском Дворе.

С тех пор, как он вернулся из Хорасана, он хотел вытащить мошенника, скрывающегося за занавесом, и теперь правда была на грани появления на свет. Этот человек наконец-то собирался показать ему свою истинную внешность.

— Милорд, все было подготовлено соответственно вашим приказам! Уже через несколько дней мы сможем по-настоящему встретиться с ним! — сурово сказал Старый Орел. По правде говоря, он так же, как и Ван Чун, очень хотел встретиться с этим человеком.

Для Старого Орла, Чжана Цюэ и всех других подчиненных Ван Чуна статус Ван Чуна намного превосходил чей-либо статус, даже их самих. Неважно, кто это, любой, кто осмелился так относиться к Ван Чуну и Великому Тану, не мог быть легко прощен.

— Отлично!

Ван Чун быстро шагнул вперед.

— Тогда давай подождем еще несколько дней!

С этими словами Ван Чун сел в экипаж.

— Хиах!

Старый Орел сел на место водителя, ударил кнутом и направил экипаж к восточной части города.

Флапфлап!

Когда экипаж Ван Чуна отправился в восточную часть города, ястреб с невероятной скоростью полетел к северо-востоку.

— Милорд, смотрите!

Несколько дней спустя в Ючжоу на северо-востоке генерал армии Протектората Андун ворвался в штаб-квартиру протектората и торжественно вручил письмо. Чжан Шоугуи взял письмо, взглянул на него и сразу побледнел.

Он разразился холодным потом!

За свои десятилетия в армии Чжан Шоугуи участвовал в сотнях сражений и столкнулся с многочисленными смертельными кризисами. Но никто из них не представлял большей опасности, чем инцидент, описанный на этом тонком листе бумаги. На мгновение Чжан Шоугуи почувствовал, что едва избежал смерти, и едва вышел из ворот ада.

Если бы не совет Ван Чуна, гражданские чиновники при дворе наградили бы его порицаниями, превратив все его усилия последних нескольких десятилетий в ничто.

— Как это могло произойти! — пробормотал про себя Чжан Шоугу, обращая свои мысли к этому юноше в столице.

На этот раз Ван Чун действительно спас ему жизнь.

— Расследовать! Я хочу, чтобы вопрос был тщательно изучен! Я хочу знать, кто слил мои отношения с Ниу Сяньтуном!

Чжан Шоугуи смял письмо в комок, кипя от ярости.

Инцидент в столице действительно потряс его, но больше всего его поразило то, что кто-то в Ючжоу осмелился предать его, и это был один из его доверенных подчиненных!

— Да, Милорд.

Генерал быстро ушел, и по приказу Чжана Шоугуй земля Юйчжоу пережила беспрецедентный переворот.

— Ублюдок!

В то же время на высокой горе стояло около десяти человек из штаб-квартиры протектората Андун. Их лидер был слегка пухлым, а вены на тыльной стороне его руки выпирали, когда он сжал пальцы в кулак.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1252: Плавающая на поверхности!**

— Король Иностранных Земель! Я, Ялуошан, не могу жить в одном мире с тобой! Придет день, и я разорву твоё тело на части и предложу твои останки душе Ашины на небесах!

Глаза ведущего Ху загорелись отвращением и гневом. Это был не кто иной, как человек, которого Ван Чун преследовал в столице, человек, чьим присяжным братом был Ашина Суган, которого он убил, Ань Ялуошан. Вокруг него собрались разные генералы армии Протектората Андун.

У всех этих генералов были внешние черты, которые указывали на то, что они были Ху, и у каждого из них было огромное море энергии, что указывало на то, что ни один из них не был ниже Императорского Бойца Уровня 8. Более того, все эти люди кипели от намерений убийства и зловония крови, которыми разило от того, кто вышел из моря крови и горы трупов. Из этого видно, что эти люди имели чрезвычайно высокий статус в армии Протектората Андун.

И все эти люди собрались вокруг Ялуошана, следуя его приказам.

— Ялуошан, сейчас не время злиться. Король Иностранных Земель сейчас похож на полуденное солнце, и даже конфуцианцы ничего не могут с ним сделать. Изначально мы хотели использовать конфуцианцев для борьбы с «этим человеком», но он разрушил наши планы. Если это будет продолжаться, пока Король Иностранных Земель останется в Императорском Дворе, мы ничего не сможем сделать!

Над горой раздался голос, и за этим голосом вперед потянулся серебряный военный ботинок. В мгновение ока человек Ху с огненной аурой появился перед Ялуошанем. Из энергии, которую он проявил, он был, по крайней мере, в царстве Святого Бойца.

— Вот так! Для нас ничего хорошего в появлении Короля Иностранных Земель среди династии Тан. Я чувствую, что в будущем он станет для нас главным врагом!

Другой командир Ху вышел вперед, и его аура была даже более сильной, чем у предыдущего.

Порывы ветра усилились, и все в смертельной неподвижности уставились на Ялуошана.

— На небесах Звезда Гоу Чен, а на земле Король Иностранных Земель!

Это высказывание было теперь обычным делом на Центральных Равнинах. — Гоу Чен —был властелином всех звезд. Он двигался по орбите на краю звезды Императора, Цзы Вэй, помогая ей, и это в первую очередь означало войну и бойню. А на Центральных Равнинах репутация Ван Чуна давно превзошла Гешу Хана, Ань Сишуна, Дуву Сили, Абу Муслима и всех других известных Великих Генералов.

Особенно после того, как Ван Чун убил арабского Бога Войны Кутайбу, теперь Ван Чун был провозглашен народом как первый Бог Войны как на востоке, так и на западе! Его статус был выше всех других Великих Генералов.

Хотя эти генералы Ху в частном порядке не хотели признавать, что в его трех основных кампаниях на юго-западе, в Таласе и Хорасане, был кто-то более великий, чем они, Ван Чун победил более миллиона врагов. В этом аспекте очень немногие люди во всем мире могут сравниться с ним.

Даже они чувствовали сильную опасность.

— Сейчас не время говорить о таких вещах! — твердо заявил Ялуошан. Его налитые кровью глаза быстро превратились в две фигуры, стоящие справа от него.

— Чжао Кан, Байчжэнь Туолуо, ты больше не можешь оставаться в Ючжоу! Если наш план провалится, «тот человек» быстро отправит своих людей. Я позаботился о Си и Хитанах. Вы двое должны немедленно бежать!

Все замолчали, и все повернулись к двум фигурам.

Один из этих людей был одет в белое, а также его волосы, борода и брови были белыми

— это редкая редкость среди Ху. У другого человека было имя, из-за которого он казался хань, и он подходил по внешнему виду, но, если внимательно посмотреть, можно заметить черты Ху на его лице. Он был явно ху-ханьским метисом.

Оба они были высокопоставленными генералами при Чжане Шоугуи, но никто не мог предположить, что не так давно эти два человека подделали приказ Чжана Шоугуи заставить старого подчиненного Чжана Шоугуи, командующего армией Пинлу У Чжи атаковать Си и Хитан. В то же время они дали подготовиться си, хитанам и восточным туркам, что в конечном итоге привело к крупному поражению1.

— Понял!

Двое из них кивнули и ответили в унисон.

Было ли это поражение на реке Хуан или провал схемы против Чжана Шоугуи в Императорском Дворе, кто-то должен был взять вину на себя и снять гнев Чжана Шоугуи. И ни один обычный солдат не был способен на такое.

Тыгыдык! Чжао Кан и Байчжэнь Туолуо быстро сели на лошадей и уехали.

Вскоре после того, как они ушли, земля сотряслась, и бесчисленные конники Ючжоу начали двигаться к горе.

Восьмой день четвертого месяца, день рождения Будды, был днем хорошей и солнечной погоды.

В последние дни Суй и в первые дни династии Тан, когда император Тайцзун был еще Принцем и не столь знаменитым, его защищали восемнадцать старших буддийских монахов, и в первые дни они неоднократно помогали ему в предотвращении различных кризисов. В конце концов, помогли ему и в восхождении на престол. После того, как он занял трон, император Тайцзун вспомнил период их доброты и возвратил услугу, разрешив распространение буддизма по всему Великому Тану.

По этой причине, хотя Аблонодан и Арлойя были иностранными монахами из Синдху, которые не говорили на языке Тана, они все же могли свободно просить милостыню по всей столице и не беспокоиться о пустом желудке.

День рождения Будды оказал значительное влияние на население. В этот день довольно много людей отправлялись в близлежащие буддийские храмы или монастыри, чтобы купаться и предлагать цветы, а буддийские идолы проходили по улицам. Ночью будет проходить шумный фестиваль фонарей и цветочная ярмарка. Влюбленные пары загадывали желания в верховьях реки, а затем выпускали тысячи фонарей лотоса на реку, чтобы те плыли вниз по течению. Что касается литераторов и ученых, они воспользовались бы этим случаем, чтобы выразить свое изящество, собираясь в ресторанах или чайных домах, чтобы сочинять стихи.

— Старый Орел, Чжан Цюэ, сегодня день рождения Будды! Пойдем прогуляемся!

Ранним утром Ван Чун вышел из своего кабинета, вымылся и переоделся в гражданскую одежду.

Сегодня Ван Чун не носил красную Императорскую одежду, которая символизировала его статус, и при этом он не был одет в солдатские доспехи. Скорее, он был одет в лазурную одежду, и его черные волосы свисали, связанные одной лентой. Он казался очень беззаботным и естественным, наполненным научной аурой, которую обычно у него не видели. Клан Ван был кланом министров и генералов, умелых в вопросах гражданского и военного дела. Верхом они могли успокоить четыре моря, а сидя за письменным столом, могли управлять миром.

Будучи потомком клана Ван, Ван Чун обладал некоторыми чертами своего деда, герцога Цзю.

В этой одежде Ван Чун был изящен и элегантен, как бамбук или сосна. Горничные, которые видели его, не могли не покраснеть и отвернуться.

— Милорд, карета готова!

Сюй Кейи немедленно вышел вперед, увидев Ван Чуна, и опустил голову.

— М-м.

Ван Чун кивнул и неспешно пошел к главным воротам. Там его тихо ждала карета, и когда он поднял занавес, увидел красивую женщину в белом платье с улыбкой на лице, видимо, ожидающую его. Когда она увидела Ван Чуна, одетого в гражданскую одежду и источающего ученую и необычную ауру, даже эта красавица не могла не показать намек на удивление.

— Цицинь, ты идешь?

Первым выступил Ван Чун. Когда он увидел сказочную форму Сюй Цицинь, Ван Чун не мог не удивиться. После возвращения в столицу, возможно, потому что она смогла снять свое бремя или, возможно, потому что о ней хорошо заботились, у Сюй Цицинь значительно улучшился цвет лица.

Сюй Цицинь тепло улыбнулась и кивнула.

— После такого долгого ожидания я хочу посмотреть. Неужели мне не рады?

— Я знаю. Я никогда не смогу отказать тебе.

Ван Чун улыбнулся и сел рядом с Сюй Цицинь.

Карета отправилась в восточную часть города.

По улицам можно было сказать, что столица отличалась от своего обычного внешнего вида. Улицы были забиты шумными толпами, и многие родители взяли с собой своих детей, чтобы участвовать в торжествах. Звуки фейерверков можно было услышать по всему городу, и время от времени можно было заметить ученых и литераторов в группах по три-пять человек, изящно рассказывающих друг другу стихи.

— Если бы здесь были два почтенных монаха, они были бы очень счастливы. Они смогут провести целый день, питаясь по всему Чанъаню!

Сюй Цицинь отвернулась от окна и улыбнулась Ван Чуну, выражение ее лица было окрашено в невинность ребенка.

Она была названа королевой логистики и помогала Ван Чуну в управлении его обозом, а когда он воевал в Таласе, даже служа его столпом поддержки в тылу. Однако, когда она не была в военном состоянии, Сюй Цицинь была такой же, как любая другая девушка, и имела свою невинную и незатронутую сторону.

— Вы знаете их?

Улыбающееся лицо Сюй Цицинь заставило Ван Чуна немного расслабиться, и даже его тон был оттенен смехом.

— Когда они путешествуют на восток и запад, им нужно было пройти через Цыси. Я встречалась с ними дважды, пока была там, и слышала об их приключениях в столице.

Сюй Цицинь не могла удержаться от смеха.

Ван Чун молча улыбнулся. Сюй Цицинь имела в виду приключения Аблонодана и Арлойи, когда они впервые прибыли в столицу. Из-за того, что они не знали языка, они оставались в столице два дня без еды. Позже, по совету какого-то свидетеля, эти двое научились носить с собой миски, и вышли попрошайничать. Только в то время, когда они выходили попрошайничать, жители столицы понимали, что они не пропагандируют свою религию и не читают мантры, а только просят пищи.

Тип тип!

Радостный воздух был внезапно прерван взмахом крыльев. За каретой Старый Орел протянул правую руку, чтобы получить ястреба, и тогда все стало тихо. Но только спустя некоторое время голос Сюй Кейи прозвучал в ухе Ван Чуна.

— Милорд, Старый Орел говорит, что его нашли!

Эти простые слова, казалось, обладали огромной магической силой, заставив повозку замолчать.

Сюй Цицинь была ошеломлена, а затем, словно что-то поняв, сразу же повернулась к Ван Чуну. Но выражение лица Ван Чуна было сдержанным, а его глаза были полузакрыты.

Восьмой день четвертого месяца был днем рождения Будды, но Ван Чун не собирался праздновать. После долгого и методичного расследования, Ван Чун наконец приблизился к сердцу правды, и все было на грани раскрытия. Тот человек за занавесом, который приказывал всем чиновникам при дворе, даже таким людям, как Великий Наставник, Король Ци, Ли Линьфу и Первый Принц, наконец-то был найден.

По прошествии, казалось, и секунды, и бесчисленных лет, Ван Чун, наконец, открыл глаза и сказал:

— Веди!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. События последних нескольких глав примерно соответствуют фактическому историческому инциденту, в котором Байчжэнь Туолуо заставил У Чжи атаковать Си и Хитанцев, даже угрожая ему, и У Чжи первоначально отказался. Хотя У Чжи смог одержать первоначальную победу, Си и Хитанцы смогли собрать и провести контратаку, которая привела к крупному поражению. Чжан Шоугуи попытался скрыть поражение и отправил фальшивый мемориал во дворец, но вскоре это было разоблачено. Император Мудрец направил Ниу Сянтуна для расследования дела, но Чжан Шоугуи подкупил его. Ниу Сяньтун согласился объявить поражение крупной победой, а также заставил Байчжэнь Туолуо покончить жизнь самоубийством. Однако в конечном итоге выяснилось, что Ниу Сяньтун взял взятку, а разъяренный Император Мудрец казнил его беспрецедентным образом. Он содержался в клетке в течение нескольких дней, ему было вырвано сердце, отрублены руки и ноги, а затем его плоть была разрублена и истреблена. Что касается Чжана Шоугуи, его прошлые достижения привели к снижению его наказания, и он был понижен в должности до губернатора префектуры Го.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1253. Наконец-то раскрылся конфуцианец в белой одежде!**

— Хиах! — Сюй Кэйи торжественно тряхнул поводьями и направил карету в другом направлении.

Павильон Пьяной Луны!

Сей ресторан не был особенно известен в столице, по крайней мере, если сравнивать с Павильоном Тайбай Ван Чуна или даже огромным павильоном Клана Ян. Его можно было считать рестораном среднего уровня. Однако благодаря своей простой, деликатной и утонченной природе он завоевал многих ученых и литераторов в столице, и даже несколько чиновников при дворе время от времени покровительствовали ему, выпивая здесь несколько чашек, сочиняя несколько стихов и даже оставив после себя некоторые произведения каллиграфии.

Румбл!

В оглушительном грохоте перед павильоном Пьяной Луны остановилась витиеватая карета из золота и серебра.

Криииак! Дверь кареты открылась, и Ван Чун смело вышел, его мантия развевалась вокруг него. Перед павильоном Пьяной Луны стояла полусогнутая фигура, очевидно, уже некоторое время ожидая.

— Это точно?

Ван Чун положил руки себе за спину, и посмотрел на черно-золотую вывеску павильона Пьяной Луны.

— Милорд, мы абсолютно уверены. Я лично расследовал это дело! Здесь не может быть ошибки! — с уважением сказал Старый Орел.

С тех пор, как люди, которых он послал следовать за этими таинственными второстепенными чиновниками у городских ворот, были убиты, Старый Орел усвоил свой урок и стал намного осторожнее. Он сейчас посылал только своих лучших людей, иногда даже принимал участие лично. Цель на этот раз была слишком важной, и Старый Орел не смел быть небрежным.

— М-м!

Ван Чун кивнул и быстро отвел взгляд.

Много карет было припарковано перед павильоном Пьяной Луны, и все они обычно принадлежали ученым и литераторам.

Было очевидно, что это место, где любят собираться и обедать типичные конфуцианцы.

Ван Чун немедленно подошел ко входу, но прежде чем он смог войти, из павильона

Пьяной Луны выскочил официант, кивая и кланяясь, и попытался остановить Ван Чуна.

— Милорд, Милорд, ах, это действительно довольно неловко. Ресторан полон. Молодой Мастер, пожалуйста, уходите!

Но с порывом ветра Ван Чун прошел мимо официанта и перешел порог Павильона Пьяной Луны.

Официант был ошарашен, и как раз, когда он собирался броситься к Ван Чуну, чтобы попытаться остановить его…

Хлопок!

Было брошено два серебряных мешка, один из них ударился о стойку, а другой приземлился в руки официанта. В мгновение ока мускулистая фигура Старого Орла оказалась между Ван Чуном и официантом.

— У моего лорда есть дела, которыми нужно заняться. Он не займет места в вашем ресторане и не будет мешать вашему бизнесу. Уходи!

Пока Орел говорил, он махнул жетоном дракона в своей руке.

— Король — Король Иностранных Земель!

Хотя Старый Орел очень быстро убрал жетон, острое зрение официанта смогло мгновенно распознать жетон. Намек на уважение появился на его лице, и он удалился.

Ван Чун отложил все позади, оставив это дело Старому Орлу. Он начал подниматься по винтовой деревянной лестнице на второй этаж.

Взрыв!

Когда Ван Чун вышел на второй этаж, он внезапно испытал странное чувство, вспыхнувшее в его голове. Ван Чун мог видеть, что второй этаж был полон выдающихся фигур бесчисленных крупных конфуцианских ученых. Эти важные конфуцианцы и молодые ученые обладали высокой добродетелью и эрудицией. Просто сидя там, они источали густой воздух обучения и запах книг.

Это были явно известные деятели конфуцианской школы.

Как ни странно, хотя вся столица была шумной, поскольку праздновала день рождения Будды, бесчисленные ученые, собравшиеся в павильоне Пьяной Луны, должны были погрузиться в подобную праздничную атмосферу, но, когда Ван Чун вышел на второй этаж, он не услышал никакого шума, В отличие от ликования во внешнем мире, настроение в павильоне Пьяной Луны было торжественным и безмятежным.

Все эти конфуцианцы сидели прямо, их глаза были направлены в одну сторону. Даже когда появился Ван Чун, они не сделали ни малейшего движения, как будто даже не видели Ван Чуна.

— Мм?

Брови Ван Чуна поднялись, и он испытал странное чувство, будто вторгся в какую-то священную церемонию. Дин! Он услышал хрустящий лязг металла. Ван Чун повернулся, чтобы найти источник этого шума, и повернул в том же направлении, что и все конфуцианцы. В центре второго этажа Ван Чун увидел, что квадратный участок оставлен пустым.

На этом пустом квадратном участке танцевал молодой человек в черном халате. Его танец меча переходил от быстрого к медленному, медленному к быстрому, и он двигался с легкостью и силой, грацией и торжественностью. Аура этого меча была божественной и непревзойденной, казалось бы, наполненной надеждой и доверием!

Ван Чун провел в столице десять с лишним лет, и он немного знал обо всех слоях общества в столице. Но он никогда не видел такого танца с мечом.

Какая высокая культура!

Несмотря на то, что человек был спиной к Ван Чуну, и он исполнял свой танец с мечом, Ван Чун мог ясно ощущать, что человек проводит, по крайней мере, девяносто процентов своего времени, паря в воздухе, и кончики его пальцев скользят далеко от пола. Держать крошечное расстояние между собой и полом было невероятно сложно. Эксперты Императорского Бойца не смогли бы это сделать, и, возможно, даже обычные эксперты Святого Бойца не были способны на такой подвиг.

Можно сказать, что щель размером с волос была такой же удивительной, как тысяча ли! Свист!

Пока Ван Чун наблюдал, мужчина, исполняющий танец с мечом, наконец обернулся. Ван Чун ясно видел, что человек был одет в белую маску на лице. Эта маска была лишена каких-либо черт или даже рта, имея только две дырки, которые позволяли смотреть двум невероятно острым глазам.

Когда мужчина заметил Ван Чуна на лестничной клетке, в его глазах можно было увидеть намек на удивление, но человек быстро восстановил самообладание и продолжил танец.

Интересно.

Ван Чун заметил рябь в глазах этого человека, но тот почти сразу повернулся в другую сторону. Грубо осмотрев второй этаж, он быстро перевел взгляд на ученого молодого человека двадцати шести или двадцати семи лет в белом халате.

В отличие от других, просто сидя там, красивый молодой человек естественно источал ауру лидера, стоящего как журавль среди цыплят, которыми были эти ученые конфуцианцы.

Когда Ван Чун увидел этого человека, конфуцианский ученый в белом халате заметил Ван Чуна. Ван Чун улыбнулся и подошел, чтобы усесться перед конфуцианцем в белой одежде.

Ван Чун внимательно осмотрел красивого конфуцианца и внезапно сказал:

— Мы наконец встретились!

Кто бы мог ожидать, что одетый в белое конфуцианец, у которого, казалось, не было даже намека на боевые искусства, был человеком, который прятался за занавесом и контролировал всё, командовал Великим Наставником, королем Ци, Ли Линьфу и Первым Принцем? Интриган, которому удалось отозвать Ван Чуна из Хорасана и лишить его военной власти?

— Поистине Король Иностранных Земель, вы очень способны, раз смогли так быстро узнать обо мне.

Одетый в белое конфуцианец мягко улыбнулся, спокойно глядя на Ван Чуна, на его лице не было даже намека на удивление.

— Ха, так я должен называть вас Ли Цзюньшань или Ли Цзюньсянь?

Он перевел взгляд на ученого, державшего веер из перьев, сидевшего рядом с конфуцианцем в белой одежде, а затем перевел взгляд назад.

Ученый, сидевший рядом, был не кем иным, как «Ли Цзюньшанем», у которого городская гвардия брала показания по приказу Ван Чуна.

— Ха-ха, Король Иностранных Земель действительно обладает проницательностью. Я знал, что вы придете, чтобы найти меня. Могу я спросить, в чем был мой недостаток? -тихо сказал конфуцианец в белой одежде с аурой лидера. Пока он говорил, он взял чашку вина со стола и сделал глоток.

— Вы были слишком нетерпеливы, слишком жадны. Вы не должны были вмешиваться в дело Чжана Шоугуи. — спокойно сказал Ван Чун.

Хотя его расследование с использованием силы городской гвардии из тридцати конфуцианцев не смогло найти человека, которого он хотел, Ван Чун не ушел с пустыми руками. Он был уверен, что человек, которого он хотел, был в этой группе конфуцианцев. Увы, расследование городской гвардии было слишком масштабным, вызвало тревогу у его врага и заставило его пойти на замену, чтобы скрыть свою личность.

В обычных обстоятельствах, если бы его противник не участвовал в каких-либо новых операциях, Ван Чуну понадобилось бы очень много времени, чтобы его найти. Но, как сказал Ван Чун, его противник был слишком нетерпелив, слишком жаден.

Ван Чун был почти на 80 процентов уверен, что конфуцианцы вмешаются в дело Чжана Шоугуи, надеясь использовать этот шанс для борьбы с милитаристами. Таким образом, Ван Чун приказал Старому Орлу разместить людей возле Короля Ци, Великого Наставника и Ли Линьфу. Ван Чун даже позаимствовал власть Ли Хэна и Ли Цзинчжуна, чтобы разместить шпионов возле Первого Принца.

Ван Чун предположил, что его противник, скорее всего, будет действовать, и как только он начнет действовать, Ван Чун был полностью уверен, что сможет его отследить, потому что статус Чжана Шоугуи был просто слишком высок. Чтобы разобраться с фигурой номер два в армии Великой Династии Тан, его противник не мог отправить подчиненных, но должен был прийти лично.

Вожди Великого Тана, такие как Великий Наставник и Король Ци, особенно высокомерный Король Ци, никогда не станут слушать обычных людей низкого статуса.

Это была лучшая возможность разобраться с конфуцианцами и найти интригана за кулисами. Но Ван Чун не был полностью уверен, потому что, если бы его противник не взял наживку, планы Ван Чуна были бы бессмысленными. К счастью, его противник не смог сдержаться!

— Как и ожидалось! Итак, с того момента, как мы осудили Чжана Шоугуи, я был разоблачен, верно?

Ученый в белом халате был спокоен и бесстрастен, как будто ожидал ответа.

— Пожалуйста! — раздался голос в ухе Ван Чуна. Повернув голову, он увидел молодого ученого, идущего с подносом.

Наклонившись, молодой ученый сначала поставил чашку и палочки для еды перед Ван Чуном. Затем он наполнил чашку Ван Чуна вином, а затем взял черную повязку на голову с деревянного подноса и положил ее вниз.

Ван Чун слегка нахмурился, увидев оголовье.

— Это…?

Молодой ученый не объяснил. Уложив все, он быстро ушел.

Ван Чун слегка нахмурился в замешательстве, но мгновение спустя заметил некоторые детали. У всех конфуцианцев на втором этаже павильона Пьяной Луны, включая сидящего напротив него ученого в белой одежде, несмотря на то, что они носили разные виды одежды, у всех была черная повязка на голову.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1254. Звуки друг друга!**

— Пожалуйста, Ваше Высочество!

Конфуцианец в белом халате в какой-то момент поднял свою чашу с вином и предложил тост.

— Ха-ха, брат Ли слишком вежлив. Пожалуйста!

В глазах Ван Чуна мелькнуло удивление, но он быстро восстановил самообладание и чокнулся с конфуцианцами в белых одеждах.

Бузз!

Когда две чашки приблизились друг к другу, настроение в ресторане внезапно изменилось. Раньше все конфуцианцы наблюдали за молодым человеком, исполняющим танец с мечом на поляне в центре пола, но теперь они все повернулись к паре чашек.

Звон!

Две чашки резко столкнулись друг с другом в воздухе. В спокойной обстановке звук походил на раскат грома, и в этот момент…

Глаза Ван Чуна вспыхнули, и безграничная энергия вырвалась из его руки в чашу и перешла на другую сторону.

Взрыв! Мгновение спустя он почувствовал странное ощущение. Когда чашки столкнулись, Ван Чун почувствовал, как будто он чокнулся с горой. Тело конфуцианца в белом халате с нежной улыбкой на лице было совершенно неподвижным, когда он поднял свою чашу высоко в воздух.

Вино внутри чашки даже не колыхнулось.

Интересно!

Ван Чун улыбнулся и сразу же проявил больше силы. Энергия, словно бесконечная река, устремилась к конфуцианцу в белой одежде, и в тот же момент от конфуцианца в белой одежде вырвалась такая же сильная энергия.

Их глаза были устремлены друг на друга, и мощные потоки энергии столкнулись в воздухе через их винные чашки. Но ни Ван Чун, ни конфуцианец в белых одеждах не смогли заставить винные чашки сдвинуться даже на дюйм. Им обоим удалось противостоять всем ударам и ударным волнам, и даже вино в чашках было таким же спокойным, как поверхность озера.

Они продолжали прибавлять мощность, и через несколько мгновений окружающий пол начал дрожать. Сначала это было едва заметно, но дрожь быстро усилилась, а затем начали дрожать окружающие столы и еда на них. Дрожь продолжала нарастать, и к концу весь ресторан дрожал, как будто переживал землетрясение.

— Аааа!

Крики тревоги зазвучали повсюду, поскольку окружающие конфуцианцы были напуганы силой, исходящей от Ван Чуна и конфуцианца в белых одеждах, и начали вставать.

Клинклинкраш! Большое количество тарелок и чашек, наконец, не выдержали и соскользнули со стола, разбившись на полу.

Бузз!

Почти в то же время Ван Чун и конфуцианец в белом халате напротив него убрали свою энергию и отвели свои чашки. Две огромные энергии, достаточно сильные, чтобы разрушить горы, исчезли одновременно. Они оба были слишком сильны. Если они продолжат проверять друг друга, они разорвут ресторан пополам.

— Ваше Высочество очень сильное!

Конфуцианец в белом халате первым поднял голову и осушил чашу. Когда он поставил свою чашку, на его лице было беззаботное и расслабленное выражение, и он даже не казался слегка уставшим. Было ясно, что он далек от того, чтобы приложить все свои силы в этом столкновении.

— Брат Ли обладает отличным совершенствованием!

Мгновение спустя Ван Чун осушил свою чашку и поставил ее обратно на стол.

В этой попытке испытать друг друга, ни один не смог получить преимущество.

«Я не думал, что у конфуцианцев есть такой грозный эксперт!»

Ван Чун казался спокойным, но его разум был в смятении. Хотя Ван Чуну было всего восемнадцать лет, его совершенствование было исключительным. Просто тот факт, что он был Великим Генералом, значительно уменьшил число людей, которые могли с ним сравниться, и он даже смог убить такое могущественное существо, как Военный Губернатор Кутайба.

Ван Чун никогда не думал, что появится кто-то на том же уровне совершенствования, который будет на равных с ним. Хотя этот обмен ударами был лишь незначительным испытанием, Ван Чун почувствовал, что конфуцианец в белом халате находится на том же уровне совершенствования, и его Психическая Энергия чрезвычайно странная.

Когда дело дошло до психической энергии, Ван Чун был гроссмейстером, и даже успешно убил эксперта вроде Масиля. Но конфуцианец в белом халате обладал тем же мастерством в Психической Энергии, и он даже каким-то образом мог изменить природу своей Психической Энергии, о чем просто не слышали.

Настроение в ресторане было переполнено напряжением, и все уставились на Ван Чуна и конфуцианца в белых одеждах, боясь, что они снова начнут драться.

— Хум! — Человек в белой маске и черных одеждах, исполняющий танец с мечом на центральной сцене, неожиданно вложил меч в ножны и удалился.

— Все, вы свободны! — внезапно сказал конфуцианец в белом халате, взмахнув рукавом.

-Да!

Все ответили в унисон, и тогда более половины конфуцианцев вышли. Осталось меньшинство, разбросанное по всему ресторану или сидевшее за конфуцианцем в белых одеждах.

Его простой приказ сильно расслабил настроение в ресторане.

Pop! Крэк!

Послышались звуки петард, сопровождаемые смехом и аплодисментами детей и взрослых, которые громко звучали в ресторане.

-Хех!

Конфуцианец в белой одежде усмехнулся. Взяв серебряную банку с вином, он наполнил чашку Ван Чуна, а затем свою собственную.

— Ваше Высочество талантлив и хорошо образован, а ваш дедушка — известный герцог Цзю. Тогда, Ваше Высочество знает, какой сегодня день?

Ван Чун не ответил, только уставился на конфуцианца. Он знал, что, поскольку человек задал этот вопрос, у него было больше, чтобы сказать по этому вопросу.

— Учения запада были переданы на восток, и теперь все в мире знают, что восьмой день четвертого месяца — это день рождения Будды. Но сколько людей знают, что сегодня был день, когда были уничтожены сто мудрецов весеннего и осеннего периода?

Эти слова застали Ван Чуна врасплох, и он сразу поднял бровь, ожидая продолжения слов конфуцианца в белых одеждах.

— В весенний и осенний период многие государства сражались друг с другом за превосходство, и простые люди каждый день проводили в бедствиях. Это была действительно адская эпоха, когда сильные ели слабых, и все живые существа были в опасности. Позже сто мудрецов начали распространять свои идеи, и, заплатив огромную цену, они смогли изменить умы людей, внушив им идеал доброжелательности и праведности. Они превратили эпоху птиц и зверей в эпоху человека, осознав Великую Гармонию во всем мире. — торжественно сказал конфуцианский человек в белом халате.

Ван Чун ничего не говорил, только слушал, но слова «Великая Гармония во всем мире» заставили его незаметно нахмуриться.

— В периоды Весны, Осени и Воюющих государств, хотя государства сражались друг с другом, Сто Мудрецов просветили их. Каждый мудрец был как огонь во тьме, освещая эпоху и указывая правильный путь для людей мира. Но затем Сто Мудрецов были уничтожены, и люди с Центральной равнины и всего мира вокруг погрузились во тьму, потерялись, и эра снова стала эпохой птиц и зверей. Потеря Ста Мудрецов — это потеря для всех нас, поэтому каждый год, в день, когда Сто Мудрецов были уничтожены, все мы собираемся вместе, чтобы отдать дань уважения мудрецам и выразить нашу память об этом! — громко провозгласил конфуцианец в белом халате.

Сердце Ван Чуна дрогнуло, и он наконец понял, почему атмосфера была такой странной, когда он вошел в ресторан. Он понимал, почему был странный танец с мечом и почему все носили черные повязки на голове. Все они отдавали дань уважения мудрецам.

— Король Иностранных Земель, вы самый большой талант, который мы когда-либо видели. За такое короткое время вы успокоили Мэнше Чжао и Аравию, и все общество приветствует вас как нового Бога Войны. Человек может прожить сто лет, но он все равно должен умереть, и есть некоторые вещи, ценность или значение которых значительно превосходит ценность одной человеческой жизни. Я надеюсь, что вы можете присоединиться к нам. Если мы будем работать вместе, мы сможем реализовать надежды мудрецов и создать по-настоящему гармоничный мир.

— Не только Тан, не только Центральные Равнины, но и все культуры в этом мире, включая турок, когурё, си, тибетцев, кхитанцев, всех других иностранцев и даже арабов западного мира. Люди воюют и убивают в бесконечной борьбе, потому что они не разделяют один и тот же язык и мысли, но, если мир будет объединен, если идеи доброжелательности и праведности запечатлятся в умах всех иностранцев, включая арабов, если все разделят один и тот же язык, все войны и убийства перестанут существовать, навсегда стертые с лица земли! Это верный способ положить конец всем войнам навсегда!

— Это настоящий Гармоничный Мир!

Конфуцианец в белой одежде говорил с абсолютной торжественностью. Его слова были не результатом мгновенной страсти, а результатом мыслей, которые были обдуманы тысячу раз.

Ван Чун искренне слушал все время, ни разу не перебивая. Ван Чун слишком мало понимал эту таинственную и могущественную фракцию, которая могла одновременно контролировать Великого Наставника, Короля Ци, Ли Линьфу и Первого Принца, которые, по-видимому, доминировали в Великом Тане. Нет! Весь мир по сути ничего о них не знал.

Ван Чун прекрасно понимал, что это его лучшая возможность понять их.

— Гармоничный Мир?

Выражение лица Ван Чуна дрогнуло при этих последних словах, и он сморщил лоб. Если бы конфуцианец в белых одеждах не сказал эти последние несколько слов, Ван Чун почувствовал бы восхищение, но Гармоничный Мир? Сколько доброжелательных и амбициозных людей с высокими идеалами на протяжении веков пытались понять его? Даже в том другом мире, после столетий и тысячелетий усилий, эта идея была просто фантазией.

Великолепные устремления не могли преодолеть эгоистичные желания, и идеалы всегда проигрывали сердцам людей.

С древних времен всякий раз, когда кто-либо произносил эту фразу, она сопровождалась великими жертвами и реками крови. «Гармоничный мир» чаще служил безумным, бредовым или амбициозным инструментом для реализации своих эгоистичных желаний. Ради своей личной одержимости они втянут всех людей мира и приведут их в могилу.

Ван Чун не противился идее Гармоничного Мира, но Гармоничный Мир требовал вечной настойчивости, постоянного изменения сознания на протяжении тысяч поколений. Это было не то, чего нетерпеливый мог надеяться достичь за несколько десятилетий, столетий или даже целую эпоху. Они никогда не преуспеют, только обрушат бедствие и разрушение на мир.

Они подняли флаг праведности, но делали работу Короля Демонов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Великая Гармония относится к утопическому видению общества в конфуцианской мысли, где все любят и доверяют друг другу, и в мире царит мир.«^

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1255. Гармоничный Мир!**

Взгляд Ван Чуна мгновенно стал серьезным. Он сделал бесчисленные догадки о своем противнике. Если он сталкивался только с группой амбициозных людей, то, какими бы опасными они ни были, Ван Чун был уверен, что сможет ограничить степень их влияния до определенного уровня. Но теперь, когда они поддерживали идеал Гармоничного Мира, он понял, что ситуация намного серьезнее, чем он предполагал.

— Невозможно! Вы не можете понять это! — спокойно сказал Ван Чун, и все его поведение было ледяным.

Он не выдвигал аргументов и не высказывался из личного недовольства. Он просто передавал факты. Эти люди понятия не имели, что они делают. Волки и тигры были волками и тиграми, и страны вокруг Великого Тана только симулиали вежливость, используя их. Надежда использовать несколько школ для изменения мировоззрения в зарубежных странах была детской фантазией.

Что еще более важно, они не знали, что приближается бедствие, и им нужно было иметь дело с гораздо большим, чем просто с соседними зарубежными странами. Великий Тан не успеет!

Но он не мог сказать эти вещи. Более того, люди разных идеалов не могли строить планы вместе, так как же они смогут ему поверить?

— Хаха, то было тогда, а это сейчас. В прошлом такие вещи, естественно, были невозможны, но сейчас все по-другому!

Конфуцианец в белой одежде мягко улыбнулся, совсем не возмущенный ответом Ван Чуна и явно ожидающий его.

— У Большого Тана больше нет проблем на границах, и он даже подписал мирные договоры со всеми соседними странами. Конфуцианские школы были созданы во всех странах: в странах восточных и западных турок, си, китанов, в У-Цане, Когурё, Мэнше Чжао и Аравии. Многие Ху поступили в эти школы, чтобы учиться. Доброжелательность, праведность, мудрость, доверие — мысли конфуцианской школы проникли в страны, которых она никогда не достигла прежде, и они даже получили энергичную поддержку каганов и императоров этих земель. Ни один из наших предшественников никогда не совершал такого подвига!

— Варвары — варвары, потому что они не знают о праведности. Птицы и звери — это птицы и звери, потому что они не знают о доброжелательности. Сейчас мы учим их доброжелательности и праведности, меняя их образ мышления. «Когда люди единодушны, они разделяют одни и те же Принципы». Когда мы заставим варваров понять доброжелательность и праведность, когда мы соединимся с ними своими мыслями и идеалами, больше не будет войн или убийств. «Под небом нет земли, которая не принадлежит государю, и пока человек живет на земле, нет человека, который не является подданным государя». Пока мы все придерживаемся одного и того же мышления, мы все из одной страны, из одних и тех же людей. Это общая тенденция вещей, течение реки. Никто не может изменить его! Это величайшая трансформация с древних времен, подвиг, которого не смогли достичь даже Сто Мудрецов. Если это можно понять, этот Цзюнсянь готов умереть сотней смертей! — гордо провозгласил конфуцианец в белой одежде, Ли Цзюньсянь, с яркими глазами и безграничным восторгом. Казалось, он смотрит глубоко в бесконечность, проникая в безграничные глубины пространства-времени.

И конфуцианцы, находящиеся рядом с ним, были в подобном состоянии восторга. Слова Конфуция в белых одеждах озвучили их идеалы. Бесчисленные люди высоких идеалов терпели неудачу на протяжении веков, но теперь они имели возможность воплотить это в реальность своими руками.

У-Цан, Когурё, Восточный и Западный Тюркские каганаты, Мэнше Чжао, Аравия… все иностранцы, все страны, граничащие с Великим Таном, открыли свои ворота в конфуцианскую школу!

Это была величайшая эпоха для конфуцианской школы, эпоха, как никогда прежде!

— Мудрецам!

Ли Цзюньсянь поднял свою чашку в воздух.

— Мудрецам!

В ресторане зазвучали крики всех остальных конфуцианцев, и они подняли свои чашки в воздух. Эти люди не проявляли никакого нежелания или колебаний, выполняя эту церемонию перед Ван Чуном.

На мгновение ресторан был смертельно неподвижен.

Ван Чун смотрел на конфуцианцев, проверяя их торжественное и безмятежное выражение, и его сердце упало. Но в глубине души его сердце приняло определенную идею.

— Король Иностранных Земель, я знаю, о чем вы думаете. Но, если бы вы испытали то, что испытал я, вы бы наверняка согласились с нашей целью и идеалами!

Ли Цзюньсянь слабо улыбнулся, источая ученую и элегантную ауру. Хотя это была годовщина смерти Ста Мудрецов, Ли Цзюньсянь оставался проницательным и давно принял к сведению реакцию Ван Чуна.

— Я вырос в конфуцианской школе. В три года я узнал о приличии и праведности, а в пять я изучил классику. В шесть я прочитал все книги, древние записи государств и стран, частные книги, историю и классику, неофициальную историю. Я знал их всех. К семи годам не было ни одной книги, которую я не читал, ни учителя, который мог бы научить меня. Именно тогда я впервые познакомился с концепцией Гармоничного Мира!

— В то время я не очень хорошо понимал Гармоничный Мир, но однажды во время одной из моих прогулок я увидел двух антилоп, бьющихся рогами. Мой учитель тогда сказал мне, что антилопы были такими, потому что они звери, поэтому они не понимали доброжелательности или смирения. Если бы они понимали доброжелательность и смирение, понимали, что они были одного и того же вида, они бы не сражались. В конце концов, обе антилопы получили смертельные травмы и умерли от потери крови. Это был первый раз, когда я пережил смерть, и это произвело на меня невероятно глубокое впечатление. Впервые я понял, почему мир нуждался в доброжелательности, праведности, уместности и мудрости, зачем нужен Гармоничный Мир!

Ли Цзюньсянь неожиданно уставился на Ван Чуна и сказал:

— Но тот, кто заставил меня по-настоящему понять вес и значение Гармоничного Мира, были вы, Король Иностранных Земель!

Эти слова заставили Ван Чуна задрожать и внезапно поднять голову. Эти слова были для него большим сюрпризом. Ван Чун никогда не думал, что таинственный конфуцианец, скрывающийся за занавесом, будет иметь какое-либо отношение к нему.

— Король Иностранных Земель, возможно, вы не знаете, но в первый раз я стал свидетелем крупномасштабной смерти, засвидетельствовал жестокость войны и действительно признал Принцип Гармоничного Мира и сделал его своим постоянным преследованием на протяжении всей жизни во время войны на юго-западе. Когда вы руководили более чем одной тысячей клановых экспертов и создали легенду на поле битвы, я впервые стал свидетелем воина Асуров. Я видел гору, покрытую трупами, склоны которой усыпаны сотнями тысяч тел, срубленных, как сорняки. Земля превратилась из зеленой в красную, и кровь текла как река. Даже спустя десять с лишним дней после окончания войны можно было почувствовать запах густой крови. Кишечник и мозг подвергались воздействию позывов к рвоте.

— !!!

Ван Чун молчал, но в его глазах появился шок. Он никогда не думал, что таинственный конфуцианский интриган будет иметь такую связь с ним, или что такой человек посетит это поле битвы после окончания войны.

— Война на юго-западе была только началом. Я побывал и в других местах: Бэйтин, Андун и в тех местах, где вы сделали свое имя Бога Войны, Таласе и Хорасане.

Ли Цзюньсянь продолжал говорить, с воспоминаниями в глазах.

— На юго-западе я думал, что я был свидетелем войны, но только когда я посетил Талас и Хорасан, я понял, что мое мышление было слишком простым. Это был первый раз, когда я узнал, что один миллион человек может умереть на войне, и что это число может стать еще больше. Ха-ха, Король Иностранных Земель, вы можете подумать, что сейчас наша первая встреча, но для меня это не так.

— На юго-западе, когда война закончилась, у нас с вами не было возможности встретиться, но в Хорасане я увидел вас впервые. Вы ехали из Синдху, и все генералы вышли поприветствовать вас. Возможно, вы не заметили меня тогда, но я наблюдал за вами из толпы.

Ли Цзюньсянь говорил медленно, с ностальгическим выражением лица.

Ван Чун продолжал молчать, но его сердце было тяжелым и мрачным. Он искренне слушал все это время. Он всегда верил, что эти люди появились совсем недавно, никогда не представляя, что все началось с войны на юго-западе или, может быть, даже. Ван Чун слишком мало понимал своего противника, поэтому он ничего не говорил и не перебивал, а только слушал.

— … Именно из-за того, что я испытал жестокость войны, я считал доброжелательность, праведность, уместность и мудрость еще более важными и еще больше одобрил идеал Гармоничного Мира. Смерть может быть такой же тяжелой, как гора Тай, или легкой, как гусиное перо. Исполнить давнее желание, положив конец всем бедствиям и войнам в мире: чтобы все люди, будь то танцы или иностранцы, принимали друг друга и признавали друг друга: Реализация идеалов мудрецов и продолжение их духа… разве это не важнее, чем какая-либо честь или богатство? Только с этим жизнь будет прожита не зря!

— Король Иностранных Земель, реализовать Гармоничный Мир — это реализовать конечную цель. Бесчисленные талантливые и способные люди, чтобы реализовать эту цель, должны объединиться для этого великого начинания, поэтому даже Великий Наставник и Король Ци присоединились к нам. Король Иностранных Земель, даже если вы отказали мне в первый раз, я надеюсь, что вы можете тщательно продумать мое предложение. Если мы будем работать вместе, надежда на достижение этой цели будет еще больше!

Ли Цзюньсянь торжественно уставился на Ван Чуна.

В ресторане было тихо. Все остальные повернулись, чтобы посмотреть на Ван Чуна, их глаза выжидательно ожидали его ответа.

Через некоторое время Ван Чун наконец заговорил.

— Вы все сказали?

— Те, кто идет разными путями, не могут сговориться. Будьте уверены, я никогда не соглашусь работать с вами!

Слова Ван Чуна немедленно заставили конфуцианцев в ресторане побледнеть.

— Король Иностранных Земель, ты отказываешься видеть ошибочность своих путей! -раздался разъяренный крик, и фигура справа и сзади Ли Цзюньсяня внезапно встала. Это был человек в черной мантии с безликой маской, его глаза с гневом глядели из дыр на Ван Чуна.

— Призрачный Меч, сядь!

Взмахнув белоснежным рукавом, Ли Цзюньсянь крикнул человеку, находящемуся позади него.

— Король Иностранных Земель, можете мне сказать, почему? — спросил Ли Цзюньсянь с нежной улыбкой на лице. Даже услышав ответ Ван Чуна, он не разозлился, и его поведение было по-настоящему восхитительным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1256. Конфуцианская секта!**

— Молодой Мастер Ли, небеса и земля, солнце, луна и звезды имеют свои Дао, и все в мире имеет свои Принципы. Реки текут с выосты вниз, а Солнце и Луна поднимаются с востока и заходят на запад. Все это легко увидеть. Это принципы, которые все понимают. Но ваши действия, ваши методы обречены на провал. Антилопа может жить вместе с горными козлами, но львы не могут жить в одной клетке с тиграми.

Принуждение антилопы кушать мясо, а тигра или волка кушать траву приведет только к насильственной смерти.

— Я могу понять ваши первоначальные намерения, но Аравия и У-Цан — это волки и тигры, а не горные козлы. Концепция пожирания сильными слабых проникла глубоко в их умы. Несколько школ и некоторые желательные объяснения никогда не приведут к успеху. — строго сказал Ван Чун.

Эти люди были слишком идеалистичны. Это был не вопрос того, добьются ли они успеха, а того, насколько велика цена, которую Центральные Равнины должны будут заплатить за их мечты.

— Хех, Король Иностранных Земель, реки текут из мест с высокой возвышенностью в ниины, но люди могут нести воду с малой высоты вверх. Солнце и луна могут подниматься на востоке и садиться на западе, но, когда солнца и луны нет, люди могут зажечь факелы, чтобы осветить тьму. В некоторых случаях, если у кого-то даже не хватает смелости попытаться их предпринять, как можно узнать, добьются ли они успеха?

Выражение лица Ли Цзюньсяня было твердым, и он строго ответил.

— Но, если вы провалитесь? Вы знаете, насколько велика будет цена? Ради ваших идеалов и стремлений, вы знаете, сколькими людьми придется пожертвовать? Больше чем четыреста тысяч человек погибли в войне на юго-западе, но только сто тысяч человек из них были танскими солдатами. В битве при Таласе и битве при Хорасане погибло более миллиона солдат, но армия Тан потеряла только двести тысяч человек, и это было невыносимо для вас. Но, если ваш план провалится, вы понимаете, сколько людей на Центральных Равнинах умрет? Несколько сотен тысяч? Несколько миллионов? Это число будет тем, что никто из вас никогда не сможет представить! То, о чем вы даже не думали раньше! — резко возразил Ван Чун.

На этот раз Ли Цзюньсянь больше ничего не сказал. Он медленно закрыл глаза, словно погружаясь в глубокие мысли. Через некоторое время его голос снова зазвучал в ресторане.

— У всего есть своя цена. В войне между Цинь и Чжао обе стороны потеряли более четырехсот тысяч солдат, втянув в войну бесчисленное количество простых людей. В битве за реку Фэй была уничтожена армия из более чем восьмисот тысяч солдат. И когда бывший Суй вступил в войну против Империи Когурё, жертвы достигли одного миллиона, в то время как пострадали более пяти миллионов крестьян, и в итоге война привела к окончанию Великого Суя1. Таких примеров в истории слишком много, чтобы их упоминать.

— Если война не будет прекращена, такие потери никогда не закончатся. С древних времен число людей, погибших из-за того, что люди не могли разделять одни и те же мысли и воевали друг против друга, могло исчисляться десятками миллионов. Если Гармоничный Мир может быть реализован и все войны прекращены, любая цена того стоит. — строго сказал Ли Цзюньсянь, его голос был чрезвычайно спокоен. Его слова звучали так бесчувственно, что казалось, будто он обсуждает какую-то ежедневную мелочь.

— Смешной человек! Вы относитесь к судьбе страны как к детской игре!

Ван Чун мгновенно поморщился, его рот выплюнул быстрый упрек. Эти люди были настоящими безумцами. Ради своих идеалов и праведности они относились ко всем людям мира как к шахматной доске. Они сказали, что это ради мира, но они мало заботились о реальных судьбах простых людей. С приближением бедствия Великий Тан не мог терпеть их беспокойство.

Несмотря ни на что, Ван Чун не мог позволить им добиться успеха.

— Просто положи конец таким мыслям. Люди Великого Тана не являются инструментами, которые можно использовать для реализации цели. Мне все равно, если вы делаете это ради Гармоничного Мира, и мне неважно, насколько благородной вы считаете свою цель, и мне, конечно, все равно, на каком флаге вы летите. Если я смогу прожить еще один день, то это еще один день, когда ваши планы никогда не будут успешными!

Слова Ван Чуна били молотком по гвоздю, источая огромную решимость. Ван Чун приложил огромные усилия, чтобы успокоить юго-запад и Талас, чтобы предотвратить разрушение Великого Тана и спасти его людей. И хотя эти люди, казалось, разделяли одну и ту же цель с ним на поверхности, в действительности их цели были совершенно противоположными. Центральные Равнины и миллионы людей, живущих на ней, стали фишками для их игры, инструментами для их планов.

Даже если бы он не был перевоплощен, Ван Чун никогда бы не позволил этим людям добиться успеха.

Бузз!

Все оставшиеся в ресторане конфуцианцы побледнели от слов Ван Чуна. Ван Чун был Великим Танским Богом Войны нового поколения, первым Королем с другой фамилией за последние несколько веков. Будь то в Императорском Дворе, народе или армии, Ван

Чун обладал огромным влиянием. Если бы Ван Чун был полон решимости противостоять им, их планам препятствовали бы на каждом этапе. Кроме того, клан Ван был кланом министров и генералов, который провел три поколения, служа лояльными подданными. У него был выдающийся статус, и когда эта фракция соберет свою власть, она представит значительную силу.

— Король Иностранных Земель, с этими словами ты решил стать нашим врагом!

Лицо Цзюньсяня за столом слегка застыло. Это была первая смена его спокойного выражения.

От начала до конца он хотел завербовать Ван Чуна. Если бы он получил помощь Короля Иностранных Земель, он бы столкнулся с гораздо меньшим давлением. Но реальность отличалась от его желаний. Похоже, Ван Чун решил противостоять им — последнее, что хотел увидеть Ли Цзюньсянь.

— Я не решил стать вашим врагом, а вы решили стать моим! Мир — это не ваша шахматная доска, а люди — не ваши игрушки. Я дам вам последний шанс. Сейчас еще не поздно отвести руку назад. Иначе я оторву вас от ваших корней. Чжан Чаошу был только началом. Если я смог вытащить одного Чжана Чаошу, я смогу вытащить бесчисленное количество таких же, как он. Я уберу все шахматные фигуры, которые вы поместили в Императорский Двор! — холодно сказал Ван Чун.

Ван Чун приехал в павильон Пьяной Луны, чтобы просто встретиться с Ли Цзюньсянем. Простота и наивность этой группы вредили Великому Тану, и он не мог позволить ей продолжать наносить еще больший урон!

Взрыв!

Угроза Ван Чуна послала ударные волны через ресторан, заставив всех побледнеть.

— Наглый!

— Высокомерный!

Конфуцианцы зашумели, и комната сразу же наполнилась огромными аурами энергии, вырвавшейся из их тел и вцепившейся в Ван Чуна. Но мгновение спустя небольшое движение Ли Цзюньсяня сразу же подавило их всех.

— Ван Чун.

Ли Цзюньсянь, взмахнув белоснежными рукавами, встал со своего места. На его лице больше не было улыбки, а его выражение было чрезвычайно торжественным. Он больше не называл Ван Чуна Королем Иностранных Земель, а прямо обращался к нему по имени.

— Гармоничный Мир — это непреодолимая тенденция, к которой текут все вещи. Воля одного человека не может изменить это. Даже если вы генерал, министр или король, вы незначительны перед ним. Богомол, пытающийся остановить карету, не знает своей силы. Вам не только не удастся остановить колеса истории, вы навлечете на себя бич, ваше тело будет раздроблено в порошок!

— Будь то на юго-западе или северо-западе, я всегда считал, что мы были одинаковыми людьми. Вот почему я терпел вас один раз, дважды, трижды. Таким образом, даже если вы отказались от меня в прошлый раз, хотя я знал, что есть большая вероятность, что вы не согласитесь, я ждал вас в этом ресторане, чтобы попытаться убедить вас в последний раз. Увы, вы гораздо глупее, чем я себе представлял. Вы не угрожаете нам, а только ищете свою собственную погибель. В конце концов, вам и клану Ван за вами придется заплатить… Любой камень преткновения, который осмелится попытаться остановить колесо истории, в конечном итоге превратится в порошок и пыль.

Пока Ли Цзюньсянь говорил, он медленно выпрямил свое тело, и его белоснежные одежды начали хлопать и огрызаться. В тот же момент из его тела вырвалась тираническая и безграничная аура, ничуть не уступающая ауре Ван Чуна.

Зрачки Ван Чуна сжались, и его лицо покрылось льдом.

— Кажется, мы не идем одним путем и не можем иметь дело друг с другом. В таком случае, прощайте!

С этими словами Ван Чун осушил свою чашку и ушел, взмахнув рукавом.

На этой встрече и Ван Чун, и Ли Цзюньсянь не смогли убедить своего коллегу. Их опыт был разным, как и их идеалы, обрекающие их на разные пути. Когда Ван Чун поднялся и вышел из ресторана, все было смертельно неподвижно и тихо.

— Подождите минутку.

Когда Ван Чун достиг лестничного прохода, за его спиной раздался голос. Ли Цзюньсянь стоял перед столом, уставившись в спину Ван Чуна с холодным и отчужденным выражением лица.

— Если вы покинете это место, мы будем вечными врагами!

— Мы уже враги!

Шаги Ван Чуна на мгновение остановились, а затем он продолжил идти.

— Король Иностранных Земель, я оставлю вас с этими словами. Вы не убили Борена, но Борен умер из-за вас2! Со времен Хорасана ваши подчиненные не недосягаемы!

В голосе Ли Цзюньсяня звучал угрожающий тон.

Бузз!

Шаги Ван Чуна внезапно остановились, и его тело задрожало. Ван Чун впервые побледнел.

— Большое спасибо!

Через мгновение Ван Чун пришел в себя и продолжил спускаться по лестнице.

— Я принял благие намерения конфуцианской секты! В будущем я обязательно приеду в гости!

Слова «Конфуцианская Секта» заставили всех конфуцианцев на втором этаже, включая молодого человека, который исполнял танец с мечом, мгновенно скривиться. Даже элегантный и грациозный Ли Цзюньсянь наконец потерял самообладание. Но прежде чем он смог заговорить, удар, удар, удар! Ван Чун покинул павильон Пьяной луны.

— Ваше Высочество, как все прошло?

Едва Ван Чун покинул павильон Пьяной Луны, как к нему подошла группа людей.

— Давайте сначала сядем в карету, а потом поговорим! — мрачно сказал Ван Чун.

Румбл! Экипаж быстро отправился к резиденции семьи Ван. Ван Чун сидел внутри и густые облака беспокойства покрывали его лоб.

— Старый Орел, немедленно напиши письмо Су Ханыианю и Ли Сие на северо-западе, чтобы собрать всех их подчиненных. Без моего приказа им запрещено выступать против командиров, присланных конфуцианской школой! Я хочу отправить письмо сегодня!

1. Война между Цинь и Чжао относится к битве при Чанпине в период враждующих государств. Цинь потерял 250 000 солдат в этой битве, но более печально похоронил 400 ООО солдат государства Чжао. Битва на реке Фэй была битвой между Восточной династией Цзинь и бывшей династией Цинь. Из-за плохой подготовки огромной армии бывшего Цинь, армия Цзинь смогла обмануть солдат и разгромить армию бывшего Цинь, в результате чего погибло более 700 000 солдат. Эта битва позволила династии Восточная Цзинь сохранить свою власть над южным Китаем, в то время как северный Китай рухнул в хаос периода Шестнадцати Королевств. Династия Суй предприняла несколько попыток вторжения в Когурё, одно во времена своего первого Императора и три во время правления второго Императора.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. — Ты не убил Борена, но Борен умер из-за тебя — относится к инциденту во время Восточной династии Цзинь. Ван Дао был помощником императора Юань Восточного Цзинь. Двоюродный брат Ван Дао, Ван Дунь, восстал против Императора и начал посягать на столицу. Ван Дао, боясь, что он и его семья будут казнены, пошел просить у порога Императора, но Император отказался его видеть. Ван Дао попросил Чжоу И, которого любезно звали Борен, заступиться за него, что и сделал Чжоу И. Однако он скрыл свою причастность, проклиная Ван Дао, заставляя Ван Дао поверить, что Чжоу И ненавидел его. Позже, когда Ван Дунь взял столицу, он спросил Ван Дао, что он думает о Чжоу И. Ван Дао ничего не сказал, поэтому Ван Дунь казнил Чжоу И. Лишь позже Ван Дао узнал, что Чжоу И сделал для него, заставив его оплакивать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1257. Боясь друг друга!**

— Да, Ваше Высочество!

Голос Старого Орла донесся из кареты. Хотя он и не знал, что случилось, Старый Орел инстинктивно следовал указаниям Ван Чуна. Независимо от случая, приказы Ван Чуна никогда не будут ошибочными. Это было доказано бесчисленное количество раз.

— Ван Чун, что-то случилось на северо-западе? — рядом с ним раздался нежный голос. Сюй Цицинь осмотрела на профиль Ван Чуна. Она давно знала Ван Чуна, но никогда не видела его таким серьезным.

Ван Чун ничего не сказал, лишь кивнул, вспоминая прощальные слова Ли Цзюньсяня.

Су Ханьшань! Ли Сие!

Мысль промелькнула в его голове. Мысли Ван Чуна обратились к его двум подчиненным на северо-западе. Он был так занят рассмотрением дел в столице, что забыл о ситуации на границе. Ван Чун был не самым недовольным лишением его военной власти и массовым подавлением военных. Больше всего недовольна была армия протектората Цыси, которая ушла с северо-запада, и подчиненные Ван Чуна остались там одни.

Конфуцианцы теперь контролировали армию и даже стали командующими. Это было просто беспрецедентно. Ван Чуну не нужно было слишком много думать, чтобы понять, что в армии было много недовольных. Как только они начнут конфликтовать с конфуцианцами в армии, конфуцианцы определенно будут это использовать для его запугивания. И из решимости, которую продемонстрировал Ли Цзюньсянь, он не будет милостив.

Румбл! Карета быстро отошла.

Флапфлап! Несколько мгновений спустя ястреб взлетел в воздух, неся письмо на северо-запад. Когда Ван Чун наблюдал, как ястреб вылетел из окна, он тихо выдохнул. По крайней мере, после этого письма конфликты в армии не выйдут из-под контроля.

Пока Су Ханьшань и Ли Сие не будут слишком опрометчивы, они не оставят ничего, что мог бы использовать их противник.

— Ваше Высочество… — через некоторое время раздался нерешительный голос Старого Орла.

Ван Чун закрыл глаза и сказал:

— Говори.

— … Поскольку мы нашли нашего врага, почему Ваше Высочество не разобралось с ним там? По крайней мере, мы должны были поймать его, чтобы минимизировать урон Великому Тану! — сказал Старый Орел.

Когда Ван Чун вошел в Павильон Пьяной Луны, Старый Орел остался снаружи, в то время как члены его разведывательного корпуса окружили это место, так пристально наблюдая за этим местом, что они знали бы, вылетит ли даже муха. Старый Орел изначально полагал, что после того, как они наконец-то найдут истинную опасность за кулисами после таких безумных усилий, Ван Чун определенно сделает свой ход и захватит его, чтобы полностью устранить опасность.

Но после того, как они так долго ждали снаружи, кроме легкой тряски ресторана в начале, место было спокойным, и ничего не происходило.

— Старый Орел, я понимаю, о чем ты думаешь, но сейчас не время! — Ван Чун спокойно сказал, его глаза оставались закрытыми. — И его убийство не решит проблему!

Старый Орел и другие понятия не имели, что они имеют дело не с одним человеком, а с группой беспрецедентной силы. Молодой человек двадцати шести или двадцати семи лет был бы неспособен управлять Великим Наставником, Королем Ци, Премьер-министром и Первым Принцем своими собственными силами. Еще большая сила была скрыта за ним.

Ли Цзюньсянь был только тем лидером, которого они выбрали. Его убийство ничего не решит, так как эта фракция просто выберет нового лидера.

Более того, люди в этом ресторане представляли не боевую секту, а своего рода дух и идеал, которые были переданы в течение тысячи лет. Они подавили армию и отозвали его из Хорасана не с помощью боевых искусств, а с помощью мысли, духа и замыслов.

И на этом уровне разногласий боевые искусства были не очень полезны. Плоть можно пытать и уничтожать, но дух и идеалы не так легко уничтожаются. Более того, даже если он убил бы Ли Цзюньсяня, противник все равно мог бы вмешаться в Императорский Двор, продолжая подавлять Бюро Военного Персонала и военных. Это была одна из причин, по которой Ван Чун ничего не сделал.

Другое дело, что ему с таким большим трудом удалось найти их лидера и найти некоторые подсказки о его противнике. Если он убьет Ли Цзюньсяня, другая сторона просто выберет нового лидера, в то время как Ван Чун лишится возможности найти и понять их. Когда эта фракция отступит обратно в тень, он почти не сможет снова их схватить.

Кроме того, Старый Орел и другие игнорировали самое важное: боевые искусства Ли Цзюньсяня!

Ван Чун внезапно вспомнил о стакане с вином, который он столкнул с Ли Цзюньсянем в ресторане.

Совершенствование Ван Чуна было чрезвычайно редким явлением в этом мире, бесконечно близким к достижению Тонкого Царства. Если бы он не видел это для себя, он никогда бы не подумал, что в этом мире есть кто-то того же поколения, чье совершенствование было наравне с ним.

Юноша в белом халате обладал непостижимой силой, намного выше уровня Великого Генерала. И с точки зрения Психической Энергии он был даже сильнее Масиля!

Ван Чун смог достичь своего уровня совершенствования в возрасте восемнадцати лет, полностью благодаря тому, что у него был опыт, накопленный за две жизни, и благодаря тому, что он обладал чудесным искусством, которое представляло собой Великое Искусство Творения Неба Иньян, позволяя ему поглощать энергию могущественного недруга. Но этому противнику было всего двадцать шесть или двадцать семь лет, а его совершенствование было настолько огромным, что он мог находиться на одном уровне с Ван Чуном. Это было не то, чего можно было достичь только прилежными усилиями.

За его противником была невообразимо мощная фракция!

Конфуцианская Секта!

Эта мысль всплыла на поверхность ума Ван Чуна. Ван Чун заметил, что у многих конфуцианцев в павильоне Пьяной Луны на запястьях был таинственный черный символ, такой же символ был на запястьях трех конфуцианских экспертов в Хорасане, которые забрали его военную власть. В начале Ван Чун смутно чувствовал, что видел этот символ раньше, но не мог вспомнить, где.

Но теперь Ван Чун наконец-то вспомнил. Он никогда не видел символ в этой жизни, но он видел его в своей предыдущей. В эпоху апокалипсиса, когда собрались оставшиеся эксперты человечества, была группа конфуцианских экспертов с этим символом на запястьях. Они громко бегали, провозглашая свои теории, что делало их чрезвычайно уникальными в ту эпоху.

Позже, когда потусторонние захватчики напали на его базу, эти люди исчезли вместе с некоторыми другими экспертами той эпохи.

Ван Чун никогда не обращал на них особого внимания и не пытался их понять. Он только знал, что эти люди называли себя «конфуцианской сектой» и имели на своих запястьях черный символ, которого у обычных конфуцианцев не было.

Два символа были идентичны.

Теперь, когда время изменилось, и он возродился, изменив историю юго-запада и Таласа, доведя влияние милитаристов до максимума, остальная история изменилась.

Конфуцианская Секта, которая не появилась в его прошлой жизни, теперь выходила на картину, чтобы энергично подавлять милитаристов.

— Вперед! Возвращаемся!

Ван Чун быстро восстановил самообладание.

Его противник был раскрыт, интриган обнаружен. Настало время тщательно подумать о контрмерах.

— Молодой мастер, это невозможно. Как он узнал о нашей конфуцианской секте?

В павильоне Пьяной Луны, ныне без Ван Чуна, ученый средних лет подошел к Ли Цзюньсяню и в шоке уставился на лестничную клетку.

— Наша конфуцианская секта всегда была скрытной, известной лишь нескольким основным людям. Даже Великий Наставник не совсем ясно знает об этом, так как такой подросток, как он, знает о ее существовании?!

Ученый озвучил вопрос, находящийся у всех на уме. Все слова, сказанные ранее Ван Чуном, не могли сравниться с его прощальными словами.

Такое чувство было просто неописуемо.

Это был секрет, который очень долго скрывали, считали, что его даже скрывали от богов и призраков, и тем не менее их противник легко раскрыл его существование.

В ресторане было тихо. Ли Цзюньсянь тихо стоял в своих белых одеждах с задумчивым взглядом, с прямыми и впечатляющими морщинами на бровях. Как он мог не разделить сомнения ученого среднего возраста? Угроза, которую представлял им Ван Чун, была намного больше, чем они себе думали.

Конфуцианская Секта никогда не думала о том, чтобы всегда оставаться за занавесом. Если бы они хотели изменить мир, был бы день, когда они вышли наружу. Но Ли Цзюньсянь всегда думал, что этот день будет очень далеко в будущем.

После инцидента в Хорасане бесчисленные группировки пытались его расследовать, но все они ушли с пустыми руками. Тем не менее, проведя всего три или четыре дня в столице, Ван Чун смог раскрыть его, и менее чем за десять дней Ван Чуну удалось найти его истинную сущность.

И его настоящая личность могла быть обнаружена еще.

Ли Цзюньсянь чувствовал, что сталкивается с чрезвычайно острым мечом, и этот меч нацеливался на все смертельные точки его тела.

Слева раздался пожилой голос.

— Молодой Мастер, Король Иностранных Земель представляет для нас слишком большую угрозу, и он никогда не захочет сотрудничать с нами. Это только вопрос времени, пока он не станет камнем преткновения и не начнет серьезно влиять на наши планы. Если бы мы нанесли удар, у нас был бы чрезвычайно высокий шанс убить его. Почему молодой мастер не позволил нам нанести удар? — это был пожилой конфуцианец пятидесяти лет. Выражение его лица было жестким и негибким, а глаза сверкали опасным светом.

Впечатление, которое конфуцианский старец производил прежде, было будто он дедушка-одуванчик, который будет снесен первым порывом ветра, но теперь, когда Ван Чун ушел, старец наконец раскрыл часть своего совершенствования. В одно мгновение из его тела вырвался безграничный поток энергии, ничуть не уступающий Ван Чуну или Ли Цзюньсяню.

— Старейшина Сун, вы правы. Молодой наследник клана Ван будет нашим самым большим препятствием в Императорском Дворе, но сейчас не время идти против него. Три крупные кампании Таласа, Хорасана и юго-запада подняли его репутацию до максимального уровня. Вы видели это, когда он вернулся в столицу. Не только в Императорском Дворе, но даже среди людей, он обладает огромным авторитетом. Если мы попытаемся убить его сейчас, мы только навлечем на себя отвращение людей, которое только разрушит все наши планы. — спокойно сказал Ли Цзюньсянь.

Его глаза были острыми и глубокими, казалось, заглядывающими далеко в будущее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1258. Посещение Ян Чжао!**

Бонг!

Из-за павильона Пьяной Луны раздался звук колоколов и звонков. В то же время из толпы раздалось приветствие. Наконец настало время отмечать день рождения Будды.

Человек вышел вперед и прошептал:

— Молодой Мастер, пришло время отдать дань уважения ста умершим мудрецам! -именно этот ученый в белом халате занимал тогда место Ли Цзюньсяня за дверью из хвороста — Ли Цзюныиань.

Ли Цзюньсянь моргнул, вздохнул и быстро обернулся.

Человек протянул литанию, написанную чернилами киновари.

— Небеса и земля имеют одинаковую силу: десять тысяч вещей разделяют одно и то же мнение. Но сто мудрецов выше:

— Мы, младшее поколение конфуцианской секты, Ли Цзюньсянь, Ли Чжоушань, Чжан Сунцинь […] обязаны унаследовать великие надежды ста мудрецов, объединенных общим делом, для реализации Гармоничного Мира, представленного сотней мудрецов. Давнее желание объединить мир и положить конец всем войнам на вечность. Путь труден и должен привести к многим жертвам. Но до тех пор, пока с людьми больше не будут обращаться как с травой и пожирать их как масо, мы не против того, чтобы наши тела были раздроблены, а кости превратились в порошок!

— Мы приносим эту клятву небесам и земле с призраками и богами в качестве наших свидетелей!

Под руководством Ли Цзюньсяня в белых одеждах, конфуцианцы подняли свои винные чашки, выражение их лица было безмятежным, а глаза полны огромной решимости.

Грандиозный голос громко звучал в ресторане, но невидимая энергия не позволила ему распространиться наружу. Даже официант и администратор на первом этаже ничего не слышали. Как будто они действительно были в другом мире.

— Мудрецам!

— Мудрецам!

Когда литания была закончена, Ли Цзюньсянь поднял свою чашку и первым выпил ее. Вскоре после этого все остальные осушили свои чашки. Их лица наполнились решимостью.

Когда церемония закончилась, мужчина в черной одежде в белой маске сказал:

— Молодой мастер, тебе нужна моя помощь?

Он медленно подошел к Ли Цзюньсяню, подняв простой меч в своей руке. Все посмотрели на Ли Цзюньсяня.

Атмосфера была абсолютно торжественной!

Это была последняя церемония в память о смерти ста мудрецов!

— Не нужно!

После нескольких минут молчания Ли Цзюньсянь покачал головой и взял меч у одетого в черное человека. Свист! Черная повязка, обвязанная вокруг головы Ли Цзюньсяня, была разрезана надвое, а затем его черные волосы упали на пол весом примерно в тысячу цзинь!

Остричь волосы было равносильно отрезанию головы!

Теперь, когда это случилось, он никогда не мог повернуть назад!

— Пошли!

С торжественным выражением лица Ли Цзюньсянь вышел из павильона Пьяной Луны с белоснежными босыми ногами. Остальные скрылись за ним.

Семейная резиденция Ван была тщательно охраняемой.

Ван Чун сидел в своем кабинете с закрытыми глазами. Рядом была несколько пожелтевшая Карта Континента, именно та, которую Далун Руозан привез с собой из У-Цана. Это была самая ценная и единственная карта мира. В это время Ван Чун разместил черные маркеры на местах У-Цана, восточных тюрков, западных турок, империи Когурё, Си, Китанов и Аравии. Он установил три маленьких красных флажка на территории Аравии, У-Цана и Ючжоу.

— Внутренние распри и внешняя агрессия…

Через некоторое время Ван Чун открыл глаза и глубоко вздохнул.

В этой волне политической борьбы, охватившей двор, Ван Чун столкнулся не только с Ли Цзюньсянем и таинственной конфуцианской сектой, которой тот руководил, но с различными противниками Великого Тана вдоль границ. Хотя Великий Тан одержал крупные победы как в Таласе, так и в Хорасане, он заплатил немалую цену. Только благодаря огромным трудностям Великий Тан достиг своей нынешней ситуации, но внутренний раздор привел к тому, что все это было разрушено.

Ван Чун мог представить себе сияющие улыбки на лицах Далона Тринлинга У-Цана, Ишбара Кагана и Дуву Сили из западных турок, Йона Гаесомуна из Когурё и Мутасима III Аравийского. Не было никаких сомнений в том, что они были в восторге от этой ситуации, возможно, даже помогали ей, используя конфликт между милитаристами и конфуцианцами, чтобы разорвать Великий Тан.

Но это было далеко не единственной заботой Ван Чуна. Его взгляд скользнул мимо протектората Бэйтина в тюркскую степь. Никто не понимал более остро, чем он, что маленький ледниковый период, событие, которое происходило только раз в несколько веков или, может быть, даже раз в тысячелетие, скоро прийдет с севера.

Метель вокруг Хорасана, которая застудила до смерти нескольких сотен тысяч человек, станет бледной по значению с этим событием. Беспрецедентно низкие температуры заставят все кочевые народы к северу от Центральных Равнин объединиться и вторгнуться в Великий Тан.

И после этого огромная армия потусторонних захватчиков, которые не погибнут, даже если их жизненно важные органы будут поражены, сойдут с небес и принесут истинную смерть в мир.

У него просто было слишком мало времени для работы.

Свист!

Ван Чун взял кисть, схватил несколько листов бумаги, прижал бумаги пресс-папье, и после нескольких минут молчания начал писать. Тридцать минут, час, два часа… даже после того, как прошло четыре часа, Ван Чун писал в своем кабинете.

Бесчисленные мысли текли у него в голове, и Ван Чун использовал все, чему он научился, чтобы наметить стратегию, которая могла бы помочь ему изменить судьбу этого мира.

Тук тук тук!

Кто-то постучал в его дверь.

— Ваше Высочество, ваш подчиненный должен сообщить! — ясно послышался голос Старого Орла.

Ван Чун быстро поднял голову и сказал:

— Войдите.

Со скрипом дверь открылась, и вошел одетый в черное Старый Орел, измученный и утомленный.

— Ваше Высочество, есть проблема. С тех пор, как вы покинули павильон Пьяной Луны, наши люди постоянно следили за этим местом, но я только что узнал от своих подчиненных, что молодой человек по имени Ли Цзюньсянь и другие конфуцианцы исчезли.

Старый Орел поклонился Ван Чуну с глубоким стыдом в глазах. Для него потерять цель в первый раз было простительно, но он потерпел неудачу во второй раз.

— Не нужно беспокоиться!

Старый Орел первоначально полагал, что Ван Чун будет немного критиковать его, но, к его удивлению, Ван Чун был совершенно невозмутим, как будто ожидал такой ситуации.

— Ли Цзюньсянь намного сильнее тебя. Для вас не найти его — это разумно. — небрежно сказал Ван Чун.

Никто не мог последовать за Великим Императорским Генералом, и Ли Цзюньсянь, появившийся в Павильоне Пьяной Луны, был именно таким экспертом, высшим существованием наравне с ним. Если бы этот человек не хотел, чтобы за ним следили, тогда, даже если Орел послал каждого, кто у него был, он все равно не смог бы его найти. Что действительно привлекло внимание Ван Чуна, так это другой вопрос.

— Вы сказали, что эти конфуцианцы исчезли. Что за история с этим? Следовать за Ли Цзюньсяном нелегко, но следовать за другими конфуцианцами должно было быть намного легче.

— Наши люди начали следовать за ними, но мы быстро обнаружили, что после того, как они покинули павильон Пьяной Луны, они все покинули столицу. Более того, когда мы следовали за ними, явно была другая фракция, мешающая нашим усилиям. Если в середине пути не было большого количества идентичных карет, то тут и там неслась огромная толпа. Некоторые из наших разведчиков были даже избиты. — искренне сообщил Орел.

Если бы конфуцианцы оставались в столице, Старый Орел был бы уверен в своей способности следовать за ними. Но, если они покинули столицу, Центральные Равнины были бы слишком обширными, чтобы кто-то из людей Старого Орла мог их покрыть, и это даже не учитывало тот факт, что противник был готов к преследованию.

Услышав это, брови Ван Чуна слегка сморщились, но он быстро расслабился.

— Отпусти их. Поскольку они раскрылись, они больше не могут скрываться. Независимо от того, как долго они будут скрыты, они в конечном итоге проявят себя по собственному желанию.

— Ваш подчиненный понимает!

Старый Орел сразу же опустил голову.

— Держи!

Ван Чун взял несколько писем со своего стола и передал их.

— Я запечатал все шесть писем. Отправь их в указанные места. Мне нужно, чтобы этот вопрос был очень хорошо скрыт. Даже Сюй Кейи и другие не должны знать. Понял?

Старый Орел был слегка озадачен. Он провел некоторое время, служа Ван Чуну, и он редко слышал, как Ван Чун говорил таким торжественным тоном или давлением, что даже Сюй Кейи и другие не должны знать.

— Да Ваше Высочество.

Старый Орел поклонился. Взяв письма, он вскоре вышел из кабинета.

Только через несколько мгновений после ухода Старого Орла в дом ворвалась горничная Семьи Ван.

— Молодой мастер, камергер дворцовых доходов Ян Чжао пришел с визитом!

— Ой?

Ван Чун задумчиво закрыл глаза, но эти слова заставили его снова открыть их. Странный свет вспыхнул в его глазах.

— Скажите ему подождать несколько минут. Я выйду к нему в ближайшее время.

Прошло много времени с тех пор, как он последний раз встречался со своим заклятым братом. Несмотря на то, что он впервые встретил Ян Чжао в качестве обнищавшего человека в игорном доме, даже Ван Чун не мог не вздохнуть с похвалой относительно оумения своего заклятого брата ориентироваться на политической сцене и его скорость в продвижении по службе. Камергер дворцовых доходов был одним из главных чиновников Императора Мудреца, отвечавшим за финансы, и даже Бюро Доходов находилось под контролем этого человека. Можно сказать, что все жизненные силы империи были в руках этого человека, и он напрямую докладывал об этом Императору Мудрецу. Ван Чун слышал, что Ян Чжао занял пост Камергера Дворцовых Доходов, и он присутствовал на дворцовых заседаниях, но Ян Чжао не было видно. Ван Чун лишь смутно знал, что его отправили на какое-то задание.

Ван Чун не ожидал, что Ян Чжао придет и нанесет ему визит.

Ван Чун встретился с Ян Чжао в приемной семьи Ван. Прошел почти год с момента их последней встречи, и Ян Чжао приобрел совершенно новый облик. Он был украшен красной Императорской Мантией и черной шляпой чиновника, а к его поясу была привязана эмблема золотой рыбы. Вокруг него больше не было бандитского духа, а была благородная аура высокопоставленного чиновника.

Но несмотря на то, что теперь он был Камергером Дворцовых Доходов, и Император Мудрец оказал ему большую поддержку благодаря его связи с супругой Тайчжэнь, Ян Чжао явно не был в беззаботном настроении. Напротив, он казался отягощенным беспокойствами, суетясь в своем кресле.

— Ах! Ван Чун! Рад видеть!

Когда Ван Чун, одетый в гражданскую одежду, перешагнул через порог, Ян Чжао встал, и его глаза мгновенно загорелись, а лицо просияло, как будто видел своего спасителя. Хотя Ван Чун был Королем Зарубежных Земель, человеком чрезвычайно высокого статуса, первым Королем с другой фамилией в Великом Тане, Ян Чжао обращался к Ван Чуну его настоящим именем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1259. Беспокойство Ян Чжао!**

— Ха-ха, Старший Брат, давно не виделись!

Ван Чун слабо улыбнулся, явно не обращая внимания на то, что его назвали настоящим именем. Он указал на соседний стол и стул, чтобы Ян Чжао сел.

Подошла горничная, чтобы налить новый чай и подать свежую выпечку.

— Старший Брат, ты, кажется, очень чем-то обеспокоен. Почему ты так обеспокоен? Конфуцианцы начали тебя осуждать?

Ван Чун сделал легкий глоток чая и улыбнулся.

— Достойный брат, у меня нет ни единого клочка военной власти, и я не враг им, так почему они стали бы обращать на меня внимание? Но, если я не справлюсь с этим вопросом хорошо, я боюсь, что конфуцианцы могут осудить меня.

Ян Чжао вздохнул, его бровь изогнулась в беспокойстве.

— Ой?

Ван Чун поднял бровь, и выражение его лица сразу стало серьезным.

— Звучит довольно серьезно. Что случилось?

— Это связано с вами. Вы помните золотые сертификаты в юанях, которые вы предложили Его Величеству?

Брови Ян Чжао были обеспокоены, и он рассказал о предложении, которое Ван Чун сделал в Бюро Доходов много лет назад.

— Будь то золото или серебро, малым домашним хозяйствам и учреждениям действительно все равно, и их можно получить, просто взяв с собой несколько кусочков серебра. Если им нужно отправиться в далекое место, они просто берут сумку из ткани и привязывают ее к поясу. Но Великий Тан процветает, и бесчисленные магнаты и торговцы пересекают империю. Каждый день количество входящего и выходящего серебра похоже на бурную реку, и они действительно чувствуют, что тратят деньги, как воду. Это немалая сумма. Это особенно касается нескольких благородных кланов. После нескольких сотен лет наследства они стали контролировать многие караваны, которые могут влиять на цены на товары в Девяти Провинциях. Одна сделка может включать десятки тысяч золотых или серебряных монет. Носить с собой столько золота или серебра крайне неудобно. Таким образом, Императорский Двор принял ваше предложение и начал активно продвигать использование золотых сертификатов юаня. Позже, после многих поворотов, Его Величество передал вопрос мне для решения. В начале такая политика смогла решить довольно много вещей, но начали возникать проблемы.

— Почему-то многие группировки начали отказываться от использования золотых сертификатов в юанях. При оплате реальным золотом или серебром они будут брать указанную цену, но при оплате золотыми сертификатами в юанях за то же самое, они потребуют дополнительные двадцать или тридцать процентов, иногда даже больше. Золотые сертификаты в юанях теряют все больше и больше своей стоимости: многие фракции больше не рады брать их, и по возможности избегают использования золотых сертификатов в юанях. Они все еще охотнее носят с собой сундуки с золотом и серебром, рискуя быть ограбленными бандитами, чем принимают золотые сертификаты в юанях, выданные Императорским Двором.

— Вы понимаете, что продвижение золотых сертификатов юаней Императорского Двора носит мягкий характер, и, если они этого не примут, мы ничего не сможем сделать. Мало того, сначала только благородные кланы на границах отклоняли золотые сертификаты юаня, но позже, даже великие кланы столицы начали сопротивляться им. В частном порядке некоторые люди начали торговать золотыми сертификатами юаня между собой, хотя Императорский Двор снова и снова подчеркивал, что не должен. Если это продолжится, у нас будет серьезная проблема! Как только вы выпустите стрелу, ее не вернуть, и Императорский Двор потратил много времени и усилий на продвижение сертификатов золотого юаня. Если сертификаты золотого юаня полностью будут отклонены, Императорский Двор немедленно понесет огромные убытки, и это, скорее всего, повлияет на благосостояние людей. В конце концов, проблема с золотыми сертификатами юаня — это проблема денег. Если потянуть за волосы, это может привести к движению всего тела, и этот эффект нельзя остановить, если Императорский Двор отзовет все сертификаты золотого юаня. Это может даже иметь серьезные экономические последствия!

Чем больше говорил Ян Чжао, тем больше он волновался.

— Достойный брат, ты знаешь, что многие в частном порядке недовольны тем, что меня сделали Камергером Дворцовых Доходов. Бесчисленные люди при дворе, даже чиновники налогового управления, пристально следят за мной. Если я покажу хоть малейшую слабость, они немедленно оттащат меня от моей лошади и сделают так, чтобы я никогда не поправился. Я чувствую, что сижу на ложе из гвоздей! Ты был тем, кто придумал идею золотых сертификатов юаня. Неважно, как, ты должен мне помочь!

Ян Чжао внезапно схватил Ван Чуна за руку, словно он тонул, вцепившись в соломинку, выражение его лица было переполнено паникой.

Ван Чун ничего не сказал, начал внимательно осматривать Ян Чжао. Он слышал кое-что о нынешних обстоятельствах. Учитывая его статус двоюродного брата супруги Тайчжэнь, никто во дворце не смел прямо критиковать его. Тем не менее, немало людей критиковали его наедине, и большинство критических замечаний было направлено на его семейное происхождение и его склонность к азартным играм. Но Ван Чун знал, что

Ян Чжао не пользовался милостью Императора Мудреца только из-за своей связи с Супругой Тайчжэнь. Хотя он не был рожден в очень хорошей семье и имел различные проблемы, он обладал удивительным талантом, когда дело касалось чисел и финансов. То, что он мог признать, что проблема золотых сертификатов в юанях не была изолированной проблемой и могла иметь скрытый экономический эффект, было достаточным доказательством его талантов в этой области. Кроме того, Ван Чун знал, что Ян Чжао полагался на свое умение в экономике, чтобы подняться в ряды чиновничества.

— Позвольте мне спросить вас, сколько золотых сертификатов было напечатано в юанях?

— — прямо спросил Ван Чун.

— Это… это… это не должно быть так много… — Ян Чжао немедленно начал заикаться.

— Хм, не так много? Если бы это было не так много, была бы у нас текущая ситуация? Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, ты должен сказать мне правду.

Острые глаза Ван Чуна, казалось, проникали в душу Ян Чжао. Неважно, что он скрывал, казалось, что он никогда не сможет избежать взгляда Ван Чуна.

— Это… Мы печатали довольно много. Но это всего лишь около восьмисот миллионов золотых таэлей. — дрожащим голосом сказал Ян Чжао.

— Если вы скажете восемьсот миллионов, то вы, вероятно, напечатали сумму, по крайней мере, в один миллиард. Не прошло и двух лет, как вы напечатали миллиард таэлей в золотых сертификатах в юанях. Ты действительно думаешь, что это какое-то денежное дерево! Чтобы ты мог печатать сколько угодно! — холодно сказал Ван Чун.

Он сразу увидел корень проблемы с золотыми сертификатами юаня. Великий Тан проводил политику долгосрочного процветания народа. Таким образом, несмотря на богатство страны, Императорский Двор приносил мало налоговых поступлений — менее ста миллионов таэлей золота в год. Распечатав золотые сертификаты в юанях на сумму в один миллиард таэлей, Ян Чжао распечатал налоговые поступления за десять лет. Последствия были легко мыслимы.

Ян Чжао был слишком жадным! Хотя он был исключительно талантлив, когда дело доходило до финансов и экономики, но, когда он увидел сокровищницу, такую как золотые сертификаты юаня, его азартный характер сразу же вспыхнул. Он принял эту политику, предназначенную для удобства простых людей и способа обогащения будущих поколений, и превратил ее в инструмент для собственного обогащения.

Хотя большая часть напечатанных им денег пошла в казну Императорского Двора и была использована для блага народа, его способ ведения дел полностью разрушил первоначальные намерения Ван Чуна, когда он сделал предложение в Императорский Двор!

Такой тип печати бумажных денег, который все больше и больше приводил к тому, что они теряли ценность и даже спекулятивно продавались на «черном рынке» в другом мире был известен как «денежная инфляция». В более простом смысле это можно назвать печатью слишком большого количества валюты.

Когда он делал это предложение в Императорский Двор, Ван Чун подчеркивал необходимость быть осторожным при печати золотых сертификатов юаня и не допускать их чрезмерной печати. Увы, все это еще происходило.

— Вы были слишком жадны! — Строго сказал Ван Чун с холодным и отчужденным выражением лица. — Было бы хорошо, если бы вы не раздавали золотые сертификаты в юанях, но теперь, когда они там, слишком поздно забирать их. Трудно собрать пролитую воду, и есть некоторые вещи, которые, однажды сделанные, невозможно повернуть вспять. Знаешь ли ты, что произойдет, если вопрос о золотых сертификатах юаня не будет урегулирован должным образом?

Ян Чжао ничего не сказал, но его лицо побледнело.

— Ты, кажется, не понимаешь специфику, поэтому я скажу. Прежде всего, ты сказал, что при использовании золотых сертификатов в юанях для покупки предметов тебе нужно платить на двадцать-тридцать процентов больше, чем с настоящим золотом. Позволь мне сказать, что это только начало.

Ван Чун закрыл глаза и начал медленно рассказывать о будущей катастрофе.

— Золотые сертификаты в юанях скоро начнут быстро терять свою стоимость, и золотой сертификат в юанях номинальной стоимостью в сто таэлей золота будет стоить всего пятьдесят, и это консервативная оценка. Как только это произойдет, великие кланы начнут массово покупать золотые сертификаты в юанях, а затем отправятся в Императорский Двор, чтобы обменять их. У простых людей может не быть каналов для этого, но великие кланы сделают это. Золотые сертификаты юаня были выданы Императорским Двором, и чтобы сохранить репутацию Императорского Двора, Императорский Двор должен будет соблюдать номинальную стоимость золотых сертификатов в юанях, независимо от того, сколько великих кланов хотят их обменять. Между тем золотые сертификаты юаня будут становиться все более и более бесполезными.

— К концу года золотые сертификаты в юанях будут стоить не больше, чем бумага, на которой они были напечатаны. Распечатанные вами золотые сертификаты в юанях на сумму в один миллиард таэлей приведут к хаосу на валютных рынках Великого Тана. У простых людей будут продукты, которые они не смогут продать, а у торговцев будут деньги, которые они не смогут использовать, чтобы что-либо купить… Усилия десятилетий, поколений, сотен тысяч людей, работающих день и ночь, превратятся в ничто, И это было бы абсолютным бедствием. Процветание Великого Тана превратится в дым за одну ночь!

Бузз!

Еще до того, как Ван Чун закончил говорить, Ян Чжао покрылся холодным потом. Как Камергер Дворцовых Доходов, он был главным директором финансовой политики империи. Если бы такое действительно произошло, даже супруга Тайчжэнь не смогла бы его защитить, а недовольство народа означало бы, что его смерть неизбежна. Сын Неба будет наказан так же, как и простолюдин, если он совершит преступление. При небольших проблемах консорт Тайчжэнь будет способна защитить его, но не от чего-то подобного.

— Достойный брат, спаси меня! Неважно, как, ты должен спасти меня!

Холодный пот стекал по лбу Ян Чжао, и он мрачно сжал руку Ван Чуна, вены на тыльной стороне его руки вздулись от силы, которую он прикладывал.

Никто не понимал больше, чем он, ситуацию, в которой он находился. Ему удалось сохранить некоторое самообладание перед Ван Чуном, но истинная ситуация была гораздо более серьезной, чем он говорил, и ситуация ухудшалась намного быстрее, чем он сначала представил. Три месяца назад Ян Чжао едва обращал внимание на сообщения, которые он получал.

Но три месяца спустя Ян Чжао был вынужден обратиться за помощью к Ван Чуну.

— … Это потому, что я напечатал слишком много? Я перестану печатать золотые сертификаты в юанях, и если мне понадобится забрать некоторые из них, я немедленно верну их!

Ян Чжао был в прострации, пытаясь найти какое-либо лекарство от этой болезни.

Вспоминая золотые сертификаты в юанях, Ян Чжао хотел перестать печатать их лишь в крайнем случае. Ведь это были деньги! Но у него больше не было никаких вариантов.

— Это будет только лечением симптомов. Даже если это решит проблему в краткосрочной перспективе, в будущем эта проблема все равно вспыхнет.

Ван Чун покачал головой, отвергая эту идею.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1260. Великий Танский Камергер Дворцовых Доходов, мастер по карри.**

— Ах!

Ян Чжао был ошеломлен, его лицо стало цвета листа бумаги, в то время как холодный пот полился с еще большей скоростью. В это время он, наконец, почувствовал небольшое сожаление по поводу своей чрезмерной алчности, когда занял должность Камергера Дворцовых Доходов.

Ван Чун ничего не сказал, но его палец слегка коснулся стола. Неважно, поколение или какая параллельная вселенная или альтернативное пространство-время занято, денежная инфляция всегда была очень серьезной проблемой. Незначительное последствие — втянуть процветающую страну в рецессию, в то время как в более серьезных случаях страна рухнет. В конце концов, больше всего страдали простые люди.

Все их богатство было бы разграблено, и они остались бы с кучей бесполезных бумажных денег.

Постукивание пальца Ван Чуна эхом отражалось в кабинете. Через некоторое время Ван Чун наконец заговорил.

— Расслабьтесь. Ситуация еще не стала такой плохой. К счастью, вы смогли реализовать эти потенциальные проблемы заранее, предоставив нам достаточно времени. Вам пока не нужно вспоминать золотые сертификаты в юанях. Дноуглубительные работы на реке лучше строительства дамб, и это то, к чему мы должны стремиться.

— Что вы подразумеваете под дноуглубительными работами? — Ян Чжао сразу же спросил, и его глаза наполнились надеждой.

— Это очень просто. Великие кланы и простые люди не принимают золотые сертификаты юаня, потому что вы напечатали их слишком много. На рынке циркулирует так много сертифкатов, что Великий Тан не может переварить их всех. Поэтому, если эти деньги будут потрачены и переварены, проблема может быть решена. — уверенно сказал Ван Чун. Его глаза сияли глубоким светом.

— А?

Ян Чжао был озадачен. Сам Ван Чун сказал, что для переваривания системы слишком много золотых сертификатов в юанях. В этой ситуации, как можно потратить эти деньги?

— Хех, конечно, Великий Тан не переварит их, но вы забыли, что у Великого Тана есть много стран на границах: У-Цан, Аравия, Когурё, Восточные и Западные турки, Си, Китаны. Мэнше Чжао и многие королевства Западных Регионов. Разве это не все потенциальные рынки?

Глаза Ван Чуна загорелись, и он ответил на вопрос Ян Чжао.

— В прошлом мы, возможно, ничего не могли сделать, но разве соседние страны не подписали сейчас все договоры с Великим Таном? Поскольку они подписали договоры, они не смогут отказаться от золотых сертификатов в юанях. Страны, вероятно, не сделали бы то, что показало бы такое отсутствие доверия, верно? Раз так, мы просто отправим золотые сертификаты юаня в страны, граничащие с Великим Таном!

Многие страны сидели в стороне, пока милитаристы и конфуцианцы Великого Тана сражались, а некоторые даже разжигали огонь. Пришло время, чтобы они заплатили за это.

Бузз!

Ван Чун говорил очень небрежно, но его слова походили на раскат грома в ушах Ян Чжао.

Страны вокруг Великого Тана…

Для Ян Чжао слова Ван Чуна открыли совершенно новую дверь. Даже в своем самом жадном безумии он никогда не осмелился бы придумать такую идею. Он всегда слышал, что военное искусство Ван Чуна было ненормальным и нетрадиционным, в результате чего все другие генералы казались призрачными по сравнению с ним, но Ян Чжао никогда не интересовался войной. Однако теперь он воочию испытал нетрадиционный стиль мышления Ван Чуна.

Это действительно было так!

Обычная торговая деятельность Большого Тана не сможет переварить золотые сертификаты в юанях на сумму в один миллиард таэлей. Даже один миллиард золотых монет Арабской империи был выплачен из сокровищницы Мутасима III и не обращался на рынке. Но, если бы эти золотые сертификаты в юанях были разосланы У-Цану, Аравии, восточным и западным туркам, Когурё, Мэнше Чжао и всем другим странам, переваривание их не составило бы никаких проблем.

Если эти преуспевающие торговцы Ху примут золотые сертификаты юаня, то даже один миллиард был каплей в море, исчезающе незначительным. Более того, если бы это произошло, им не только не пришлось бы отзывать золотые сертификаты в юанях, они могли бы напечатать еще больше — два миллиарда, три миллиарда, пять миллиардов, возможно, даже больше.

Ян Чжао должен был признать, что его искушали.

Ван Чун все это время наблюдал за Ян Чжао, и за тем, как видоизменяется его лицо. Наконец, он улыбнулся и сделал глоток чая, зная, что Ян Чжао полностью понял.

Вероятно, только кто-то из талантов Ян Чжао мог продвигать сертификаты золотого юаня и позволять им проявить всю свою мощь, и ему требовалась надлежащая мотивация для этого.

— Обратите внимание! При полной поддержке пользователя произошел особый исторический инцидент, открывающий специальную миссию «Мировая Валюта»! Пользователь награжден 2000 очками Энергии Судьбы. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня, за каждые напечатанные сертификаты золотых юаней на каждые десять миллионов таэлей пользователь будет вознагражден 100 очками Энергии Судьбы. Когда общая стоимость золотых сертификатов в юанях достигнет пяти миллиардов и десяти миллиардов, пользователь получит дополнительную награду!

— Колеса истории катятся вперед, и с древних времен никто никогда не распространял валюту, которая была принята всеми странами мира как «мировая валюта». Любой, кто контролирует «мировую валюту», будет владеть бесконечным потоком богатства и захватывать жизненные пути всех других империй. По завершении миссии пользователь получит огромное вознаграждение!

Голос Камня Судьбы звучал в его голове. Ван Чун был сначала озадачен, но затем его губы быстро изогнулись в улыбке. Его целью всегда было превращение золотых сертификатов в юанях в «мировую валюту».

— Достойный брат, большое спасибо! Прекрасно… Я так и знал, что ты сможешь мне помочь!

Ян Чжао понятия не имел, что случилось с Ван Чуном. Его глаза сияли, а лицо было красным от волнения.

Но Ян Чжао быстро что-то понял, и его страсть утихла.

— Но У-Цан, Аравия и другие страны не дураки. Они привыкли использовать золото и серебро в своих транзакциях и могут не принимать эти деньги. Кроме того, если даже наши люди не примут это, они, вероятно, еще менее вероятно это сделают.

У-Цан, Аравия и Когурё были разумными странами, и они не приняли бы ничего, что могло бы оказать на них негативное влияние. Более того, Великий Тан до этого сражался со всеми этими империями, давая им еще меньше оснований принимать золотые сертификаты юаня.

— Хех, даже если они не захотят принимать сертификаты золотого юаня, их оппозиция будет бессмысленна. Начиная с этого момента, вы можете оформить приказ, согласно которому за любые товары, вывозимые из страны, должна быть выплачена как минимум половина цены в золотых сертификатах юаня. Кроме того, все сделки должны быть проверены в местном правительственном учреждении и предоставлены с подтверждением сертификации. Кроме того, у всех, кто платит золотыми сертификатами юаня, будут отменены таможенные пошлины!

Ван Чун мягко улыбнулся, и он взял засахаренные фрукты из тарелки на столе и съел их. Затем он суверенностью продолжил:

— Кроме того, основными предметами торговли являются чайные листья, шелк, фарфор и соль. Начиная с этого момента, их можно оплачивать только золотыми сертификатами в юанях. Любой, кто в частном порядке использует золото или серебро для обмена на эти продукты, будет подвергнут суровому наказанию и лишен права на торговлю. Кроме того, все торговцы Ху, занимающиеся бизнесом на Центральных Равнинах, должны обменять их на определенное количество золотых сертификатов в юанях в правительственном офисе, чтобы получить разрешение на торговлю в пределах Великой Династии Тан. У них будут отменены определенные таможенные пошлины.

— Из торговцев Ху, которые приезжают заниматься бизнесом на Центральные Равнины, восемьдесят процентов приходят за заваркой, шелком и фарфором. Если они могут покупать эти вещи только за золотые сертификаты в юанях, они не могут от них отказаться. Кроме того, человеческая природа старается избежать вреда. Как только они осознают преимущества обмена золотых сертификатов в юанях, они обязательно примут их! Более того, с богатыми торговцами Ху в качестве моделей, Ху различных стран и простые люди последуют их примеру. Как только использование золотых сертификатов в юанях станет привычкой, они скоро распространятся на все другие империи. А удобство, связанное с ношением золотых сертификатов в юанях, приведет к тому, что оно будет принято в широком масштабе всеми другими странами.

— Это означает, что помимо золотых сертификатов большого номинала империи придется начать печатать меньшие купюры. Один таэль золота, два таэля, пять таэлей, десять, сто… все эти небольшие номиналы золотого сертификата юаня должны быть напечатаны. Только это позволит их использовать в больших масштабах.

Ван Чун без устали объяснял всю стратегию получения золотых сертификатов в юанях. Это был способ сдерживания могущественных стран, и в нынешней ситуации Великого Тана, когда его военные силы были подавлены, а армии протекторатов сокращены, сертификаты золотого юаня были единственным инструментом, которым Великий Тан должен был сдерживать другие страны и ставить его в выгодное положение.

Ян Чжао все это время слушал, и чем больше он слушал, тем ярче становились его глаза и энергичнее выражение его лица. Облака беспокойства были сметены, и к концу он еще больше расценил Ван Чуна как небесное существо.

— Хахаха, достойный брат! Я, Ян Чжао, редко восхищаюсь другими, но на этот раз твой глупый брат по-настоящему простирается перед тобой! Поистине, в этом мире нет проблемы, которую вы не можете решить! Бывают моменты, когда я действительно хочу знать, как устроена твоя голова. Если вопрос золотых сертификатов в юанях

действительно такой, как ты описал, твоя глупый брат недалеко от очередного прорыва!

Ян Чжао не мог сдержать громкий смех еще раз, и на его лице не осталось ни капли беспокойства.

Вдруг Ян Чжао сказал что-то довольно удивительное.

— Правильно! Теперь, когда вы упомянули об этом, я действительно попробовал то, что вы говорили, не так давно.

— А?

Ван Чун в шоке посмотрел на Ян Чжао.

— Хех, хотя тебя называют Богом Войны и считают почти всемогущим, ты не знаешь об этом.

Ян Чжао усмехнулся с загадочным выражением лица. Но прежде чем Ван Чун успел спросить, он не мог не похвастаться этим сам.

— Вы помните договор, который Великий Тан подписал с Аравией, согласно которому мы должны были вернуть семьсот миллионов таэлей золота в Аравию?

— !!!

Даже такой спокойный и устойчивый человек, как Ван Чун, не мог не удивиться этому вопросу.

Ван Чун вдруг что-то понял и недоверчиво уставился на Ян Чжао.

— Старший Брат, ты не…

Великий Тан и Аравия заключили мир друг с другом, даже подписав договор. Ван Чун никогда не думал, что Ян Чжао осмелится возиться с чем-то таким важным.

— Сколько же из семи сотен миллионов золотых монет ты отдал в сертификатах? — прямо спросил Ван Чун.

— Немного, всего триста миллионов. Я послал людей тайно обменять эти триста миллионов золотых монет на триста миллионов золотых сертификатов в юанях…

Ян Чжао чувствовал себя довольно смущенным под взглядом Ван Чуна. В конце концов, это был не очень славный вопрос. Пока Ян Чжао говорил, он неосознанно понизил громкость своего голоса.

Ван Чун молча смотрел на Ян Чжао.

Триста миллионов золотых таэлей!

Он действительно недооценил его. Его заклятый брат был просто гением!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1261. Беспокойство супруги Тайчжэнь!**

Теперь, когда Ван Чун задумался над этим, учитывая личность Ян Чжао и тот факт, что он был назначен Камергером Дворцовых Доходов Императором Мудрецом, что позволило ему контролировать финансы всей империи, Ян Чжао был полностью способен вмешаться в эту сделку. Как он мог не двигаться, когда увидел такую огромную сумму в семьсот миллионов золотых таэлей, и как он мог это принять?!

В конце концов, он напечатал сертификаты на золотые юани на сумму в один миллиард таэлей.

— Достойный брат, не смотри на меня так. Я знаю, что это было не самой славной вещью, но, когда эти семьсот миллионов золотых монет были у нас во рту, мы были вынуждены вернуть их обратно. Эти конфуцианцы были слишком несправедливы, когда дело касалось этого…

Под пристальным взглядом Ван Чуна голос Ян Чжао становился все мягче и мягче.

— Ха-ха, Старший Брат, ты неправильно понял! Нет необходимости беспокоиться об этом. Ты не сделал ничего плохого, и приняли лучшее решение! Ты внес большой вклад в этом вопросе!

Ван Чун от души рассмеялся.

Жадность была жадностью, но иногда она приводила Ян Чжао к принятию наиболее правильного решения. Поскольку Ян Чжао обменял триста миллионов золотых таэлей на золотые сертификаты в юанях, потери, нанесенные конфуцианцами на мирных переговорах с Аравией, были несколько более приемлемыми.

Ян Чжао своим собственным специальным методом уменьшил потери Великого Тана.

— Это… правильно?

Настала очередь Ян Чжао опешить. Первоначально он считал, что совершил серьезную ошибку, но неожиданно Ван Чун практически приветствовал его как героя.

— Хех, пока ты не положил золото, которое было обменено на золотые сертификаты юаня, в свой собственный карман, проблем не должно быть. — спокойно сказал Ван Чун.

— О чем ты говоришь? Как я мог так поступить?! — немедленно взревел Ян Чжао, хотя выражение его лица было немного неестественным.

Ван Чун молча улыбнулся. Учитывая личность Ян Чжао, как он не мог извлечь небольшую прибыль? Но пока это было не слишком много, Ван Чун не стал бы его разоблачать.

Ян Чжао сделал глоток чая. Отложив его, он внезапно подумал и поднял другой вопрос.

— Правильно, достойный брат, помимо золотых сертификатов в юанях, у меня есть еще один, более личный вопрос, о котором я хотел бы побеспокоить тебя и посмотреть, не смог бы ты предложить какую-нибудь помощь.

— Ха, если у тебя есть какие-то проблемы, просто скажи мне их сейчас. Если я могу оказать какую-либо помощь, я сделаю это в меру своих возможностей. — неторопливо ответил Ван Чун.

— Это… ну, это не для меня. Достойный брат, ты умнее меня. На этот раз моя младшая сестра доверила мне несколько слов в надежде, что ты сможете помочь ей проанализировать их. — строго сказал Ян Чжао.

— Ой?

Ван Чун был застигнут врасплох, сразу почувствовав, что вопрос, о котором говорил Ян Чжао, отличается от того, что он представлял, и сосредоточил свое внимание.

— По правде говоря, это довольно длинная история. Вы знаете, что моя младшая сестра всегда была влюблена в Императора Мудреца, но по какой-то причине Его Величество в последнее время ведет себя странно, и совершенно не похож на того, кем он был.

Ян Чжао приподнял бровь, и в его глазах появилось воспоминание.

— Император Мудрец?!

Тело Ван Чуна задрожало от шока. Он никак не ожидал, что второе дело, к которому пришел Ян Чжао, было связано с Императором Мудрецом.

— … Все знают, насколько Император Мудрец любит мою младшую сестру. Ради того, чтобы привести ее во дворец, он возражал против почти всего двора. Но в последнее время Его Величество уменьшил частоту посещений дворца Юйчжэнь, и каждое посещение проходит очень коротко, ему даже не хватает времени, чтобы согреть сиденье. Бывают моменты, когда Его Величество счастливо болтало с Ее Величеством, а через мгновение он уйдет без всякого предупреждения или причины. И даже сейчас, когда моя младшая сестра пошла по собственному желанию, чтобы увидеть Его Величество, Император Мудрец использовал разные причины, чтобы отказать ей… Такого еще никогда не было!

Ян Чжао выглядел чрезвычайно взволнованным, когда говорил. Его слава и богатство, а также его пост Камергера Дворцовых Доходов были обусловлены его младшей сестрой, консортом Тайчжэнь. Если она потеряет самообладание, все, что у него будет, будет как пыль. Это был самый глубокий страх Ян Чжао, намного превосходящий его беспокойство по поводу золотых сертификатов в юанях.

Бузз!

Сам Ян Чжао не понимал, что происходит, но Ван Чун чувствовал настороженность, дурное предчувствие.

— … Я теперь очень обеспокоен тем, что моя младшая сестра потеряла милость Императора Мудреца. Достойный брат, из всех людей вокруг твоего глупого брата, ты тот, кто замечает больше всего. В прошлый раз ты написал два стихотворения, которые очень обрадовали мою сестру. Помоги мне подумать и понять, что происходит. Моя младшая сестра и я долго размышляли над этим вопросом, но мы до сих пор не понимаем. Было ли это что-то, что мы сделали неправильно, или, возможно, что-то вызвало недовольство Его Величества?

Ян Чжао становился тем более неловким, чем больше говорил. Золотые сертификаты в юанях представляли для него временную угрозу, но потеря благосклонности супруги Тайчжэня угрожала его основанию.

Ван Чун ничего не сказал, поскольку в его голове бушевали бесчисленные мысли. Ян Чжао и супруга Тайчжэнь мало знали об истине и считали, что это проблема благосклонности. Но Ван Чун знал, что нет ничего более неправильного.

Ван Чун подавил свои заботы и строго спросил:

— Старший Брат! Помимо встреч с Императором Мудрецом и его отказом встречаться с супругой Тайчжэнь, Ее Величество сказала вам что-нибудь еще?

— Это… Ее Величество не сказала ничего другого, только то, что она ясно почувствовала, что Его Величество не оказывал ей столько удовольствия, как прежде. Кроме того, в тот момент, когда Его Величество покидает дворец, он запирается в своей комнате и проводит все больше времени внутри, не позволяя никому приблизиться. Да, был один раз, когда Ее Величество пошла, чтобы выразить свое почтение, и обнаружила, что Император Мудрец бормочем сам с себой в своей комнате. Ее Величество планировала остаться и выслушать, но Гао Лиши быстро вышел и посоветовал ей уйти, кроме евнуха Гао, никому не разрешается приближаться к Императору Мудрецу… Что не так? Достойный брат, ты что-то заметил?

Ян Чжао поднял голову в замешательстве.

Ван Чун ничего не сказал, но в его голове пролетело бесчисленное множество мыслей.

Со времени своей первой встречи с Императором Мудрецом, помимо поисков заговора за кулисами, Ван Чун постоянно следил за состоянием Императора Мудреца.

В конце концов, Император Мудрец был опорой империи.

Но из того, что он наблюдал, кроме нескольких раз, когда его аура была в небольшом беспорядке, Император Мудрец был в основном обычным. По крайней мере, Императору Мудрецу удалось продержаться до конца в течение последних нескольких заседаний двора без каких-либо отклонений. Что касается того, что произошло после утреннего заседания, Ван Чун не мог видеть и никогда не пытался предположить. Ван Чун всегда считал, что даже если состояние Императора Мудреца было плохим, оно было, по крайней мере, лучше, чем в его прошлой жизни.

Но теперь, когда он услышал слова Ян Чжао, его сердце упало, и он понял, насколько плоха была ситуация.

Если таким был Император Мудрец после каждого заседания двора, то его истинное состояние было намного хуже, чем предсказывал Ван Чун.

— Достойный брат, достойный брат…

Крик в ухо разбудил Ван Чуна от его ступора. Моргнув, Ван Чун увидел, что Ян Чжао уставился на него с нахмурившимися бровями и обеспокоенным лицом.

— Достойный брат, ты в порядке?

— Хех, я в порядке!

Ван Чун улыбнулся и покачал головой.

Ян Чжао больше не давил.

— Достойный брат, ты умнее меня. Как ты думаешь, Его Величество любит что-то новое и начинает утомляться моей младшей сестрой?

— Расслабься: такого не случится! Ван Чун успокаивающе улыбнулся.

— Любовь Его Величества к Ее Величеству превосходит всё. Никто не мог превзойти ее в сердце Его Величества.

— Ой?

Ян Чжао чувствовал сомнение в этом заявлении. Он никогда не должен был спрашивать Ван Чуна о вопросах, касающихся гарема, но Ван Чун всегда производил впечатление человека, который был чрезвычайно умен, и Ян Чжао неосознанно начал ему доверять. Более того, существование Ван Чуна действительно было похоже на полуденное солнце.

— Если даже ты говоришь это, то это должно быть правдой. Неужели это действительно что-то еще?

Ян Чжао быстро ушел. Когда Ван Чун смотрел ему вслед, в его глазах появился слабый намек на беспокойство.

На следующий день на утреннем заседании все было как обычно. Ван Чун встал сзади и внимательно посмотрел на Императора Мудреца. Он был таким же, как и прежде, ярким, величественным, благородным и честным, но Ван Чун чувствовал себя очень неловко.

Свуш!

Пока Ван Чун думал, а двор спорил, Император Мудрец внезапно скривился и встал. Не говоря ни слова, он повернулся и ушел, вскоре исчезая из верховьев зала.

— Сегодняшнее утреннее заседание двора закончилось. Остальные вопросы будет решать премьер-министр! — Гао Лиши внезапно шагнул вперед, помахивая венчиком из хвоща, и сказал.

Бузз!

Тело Ван Чуна дрогнуло, и он поднял голову. В зале было некоторое смятение, но через несколько мгновений все вернулось на круги своя.

— С уважением отсылаю Его Божественное Величество!

Все чиновники поклонились, но ни один человек не нашел это странным или необычным. Сердце Ван Чуна сразу упало.

— Вы видели это!

Когда заседание двора закончилось, Король Сун и Ван Чун вместе спустились по белой нефритовой лестнице.

— Это действительно случалось довольно много раз. В начале все запаниковали, но мы постепенно к этому привыкли. Более того, Великий Тан процветал в течение стольких лет и имеет так много способных чиновников и генералов, что даже под председательством премьер-министра многие вопросы могут быть решены. Это вместе с надзором Императорских Цензоров означает, что не будет никаких серьезных ошибок. Просто решения будут переданы Его Величеству позже для пересмотра.

— То есть решение по Хорасану было принято, когда председательствовал премьер-министр? — Спросил Ван Чун.

— М-м!

Король Сун вздохнул и кивнул. Идущие рядом, они покинули Императорский Дворец.

Как будто первый инцидент был своего рода сигналом, Император Мудрец начал уходить из двора и раньше. В первый день он ушел только на час раньше, но к концу не прошло и пяти минут, как Император Мудрец отдал приказ Гао Лиши и удалился.

Все это делало Ван Чуна все более и более беспокойным.

Рано утром солнечный луч заглянул в окно кабинета.

Молодая фигура сидела перед столом, постоянно листая страницы. Масляный фонарь рядом с ним давно потух, и вокруг него были толстые груды книг и древних текстов.

— Ваше Высочество, выполняя приказ Пятого Принца, мы привезли все связанные с ним записи во дворце, которые мы могли получить. Мы попросили одолжить записи у всех супруг, наложниц и Принцесс Дворца. Пожалуйста, посмотрите, найдется ли информация, которую желает Ваше Высочество.

Перед Ван Чуном стоял довольно некрасивый евнух средних лет, которого можно было легко узнать по жетону Пятого Принца, привязанному к его талии. Это был не кто иной, как будущий коварный евнух номер один, Ли Цзинчжун.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1262. Регент - Первый Принц!**

При изучении состояния Императора Мудреца Ван Чуну понадобилась вся доступная информация о Царстве Божественного Бойца. В этом аспекте то, что было доступно публике, значительно уступало тому, что было доступно Императорскому Дворцу. По этой причине Ван Чун обратился за помощью к пятому Принцу Ли Хэну. Ли Хэн всегда серьезно относился к просьбам Ван Чуна, поэтому он получил в свои руки так много информации, насколько мог.

Он даже отправил Ли Цзинчжуна к Ван Чуну лично.

— Я понимаю! Я позову вас, если мне что-нибудь понадобится! — спокойно сказал Ван Чун.

— Да, тогда старый раб уйдет. Если у Вашего Высочества есть какие-либо другие запросы, пожалуйста, дайте приказ. Кроме того, Его Высочество попросил, чтобы, если вы что-то узнаете или добьетесь какого-либо прогресса, он хотел бы, чтобы его информировали как можно быстрее. Его Высочество всегда был чрезвычайно сыновним сыном и чрезвычайно обеспокоен здоровьем Его Божественного Величества.

Сказав это, Ли Цзинчжун поклонился Ван Чуну и быстро вышел из комнаты.

Когда Ли Цзинчжун ушел, оставив Ван Чуна одного в кабинете, Ван Чун взял книгу в руки, выглянул в окно и глубоко вздохнул.

Учитывая статус Ван Чуна и помощь Пятого Принца, у Ван Чуна было гораздо больше книг и текстов, чем у большинства людей в мире. Но даже после бессонной ночи просмотра бесчисленных текстов он ничего не добился. Единственная информация, которую он нашел относительно царства Божественного Бойца, заключалась в том, что попытка проникнуть в это царство была чревата опасностью. Однажды начавши, никто не может быть прерван на полпути. Но ничто не говорило о том, что неспособность достичь царства Божественного Бойца приведет к дефекту совершенствования и постоянному упадку силы боевых искусств.

Теперь, когда он думал об этом, в своей прошлой жизни все, что он знал о царстве Божественного Бойца и Императоре Мудреце, пришло из легенд и домыслов.

Во всем мире очень немногие люди когда-либо могли прикоснуться к Тонкому Царству или узнать о его существовании. Даже могущественные Императорские Великие Генералы почти ничего не знали об этом. И это даже не учитывая тот факт, что Царство Божественного Бойца было выше Тонкого Царства.

Если бы не Император Мудрец, многие люди, вероятно, прожили бы всю свою жизнь, не зная о существовании этого царства.

У Ван Чуна была карьера, отмеченная постоянными победами, и он был провозглашен Богом Войны нового поколения Великого Тана. Даже Кутайба умер от его рук, и бесчисленные Великие Генералы захотят сбежать, увидев его. Однако, чем больше он исследовал и понимал царство Божественного Бойца, тем больше Ван Чун чувствовал, что между ним и Императором Мудрецом была огромная пропасть.

Даже теперь Император Мудрец, который был сильно ослаблен после того, как не смог достичь царства Божественного Бойца, обладал непостижимым уровнем совершенствования. Даже на нынешнем уровне совершенствования Ван Чуна он не мог понять, насколько мощной была сила Царства Божественного Бойца.

Но когда он думал о состоянии Императора Мудреца, переданном ему Ян Чжао, и о хаосе на Центральных Равнинах после ухода Императора Мудреца, Ван Чун почувствовал, что ему нужно что-то сделать. Даже если у него был только один шанс из десяти тысяч, он все равно должен был попытаться все это остановить.

В то время как Ван Чун продолжал собирать тексты и искать информацию о Царстве Божественного Бойца, во время заседания двора на следующий день произошло удивительное событие.

— Принимая волю небес, император заявляет:

— Первый Принц, Ли Ин, как старший сын, вежлив и скромен до крайности, терпим и благочестив. Чтобы служить примером для Принцев, мы решили временно назначить председателем двора первого Принца Ли Ина, который решит все вопросы совместно с премьер-министром и королем Суном. Такова воля Императора!

Массивный драконий трон на верхнем уровне зала пустовал, Императора Мудреца нигде не было видно. Однако директор Внутреннего Двора Гао Лиши вышел вперед, взмахнув венчиком в одной руке и божественным указом в другой, и громко объявил эти слова собравшимся чиновникам.

Бум! Голос Гао Лиши был похож на тяжелый груз, брошенный во двор, вызвавший сильное землетрясение. Император Мудрец правил так много лет, но он ни разу не смог не присутствовать на утреннем заседании, а тем более никого не делал регентом. Более того, согласно обычаям Великой Династии, регент появлялся только тогда, когда император готовился отречься от престола, чтобы подготовить к господству будущего наследника.

Но Император был в расцвете сил и обладал несравненным совершенствованием. Его резкий приказ оставил всех в недоумении.

— Евнух Гао, что случилось? Где Его Величество? Почему мы не можем видеть Его Величество?

— Правильно! Что не так с Его Величеством? Почему Первый Принц временно председательствует при дворе?

Куча чиновников сразу же вышла вперед, их голоса были паникующими и тревожными.

— Евнух Гао, что случилось с Его Величеством? — вдруг спросил Ван Чун.

Исследуя то, что произошло после неудачи в достижении царства Божественного Бойца, он никак не ожидал, что Император Мудрец так быстро уйдет из Императорского Двора, спрятавшись за занавесом и позволив Первому Принцу быть вместо него. У Ван Чуна было крайне плохое предчувствие. Он чувствовал, что состояние Императора Мудреца оказалось даже хуже, чем он предполагал.

Бузз!

В тот момент, когда Ван Чун заговорил, весь Императорский Двор мгновенно замолчал. Бесчисленные чиновники начали оглядываться назад между Ван Чуном и Гао Лиши. Как король Иностранных Земель Великого Тана и после ряда инцидентов, Ван Чун успешно заклеймил свою непреклонность и определенное отношение в сознании должностных лиц двора.

Ван Чун теперь обладал необычным весом в Императорском Дворе, став лидером двора, похожим на Короля Суна.

Глаза Гао Лиши скривились, и когда он махнул венчиком из хвоща и приготовился говорить, в зале раздался другой голос.

— Я отвечу на вопрос для вас!

Внезапный голос сразу привлек внимание всех чиновников. Даже Гао Лиши повернулся в направлении этого голоса. У входа во дворец Тайхэ стояла золотая фигура, высокая, стройная и величественная, в одежде дракона с четырьмя когтями. Он перешагнул через порог и вошел в зал.

Первый Принц!

Ван Чун слегка поморщился, увидев эту фигуру, и мысль промелькнула в его голове.

Сначала Принц Ли Ин посмотрел с пренебрежительным взглядом и медленно шагнул вперед, как тигр или дракон. Увидев его, все чиновники поспешно опустили головы и поклонились.

— Ваше Высочество!

— Ваше Высочество!

Ли Ин ничего не сказал, он высоко поднял голову и слегка махнул рукой, показывая, что все чиновники должны подняться.

— Милорды, нет необходимости быть такими вежливыми. Императорский Отец недавно почувствовал себя плохо. Кроме того, все знают, что боевое мастерство Императорского Отца не имеет себе равных в мире. Императорский Отец, должно быть, чувствует очередной прорыв и поэтому решил уединиться, сделав этого Ли Ина регентом, который будет председательствовать при дворе. Императорский дядя, лорд-премьер, в будущем я буду беспокоить вас о вашей помощи! — сказал Ли Ин, и его взгляд обратился к премьер-министру и королю Суну.

— Ваше Высочество слишком вежливы! — премьер-министр Ли Линьфу погладил бороду и усмехнулся.

Король Сун, напротив, почувствовал озноб и несколько раз сказал:

— Я бы не посмел!

— Милорды, в будущем мне придется положиться на ваши указания!

Ли Ин просмотрел на остальных чиновников в зале.

— Мы бы не посмели!

— Первый Принц мудрый и героический. Решение Его Высочества не может быть неправильным! Как вы могли бы нуждаться в нашей инструкции!

Чиновники поспешно опустили головы.

Согласно обычаю предыдущих династий, в тот момент, когда Первый Принц был назначен регентом и ему было разрешено председательствовать при дворе, это означало, что Первый Принц с большой вероятностью станет очевидным наследником, следующим Императором Великого Тана. У всех чиновников было только почтение в сердцах.

Первый Принц держал руки за спиной и держал голову поднятой, медленно приближаясь к трону дракона. Его поведение напоминало поведение тигра или дракона. Первый Принц был полон энергии, источая ауру, которая с презрением смотрела на весь мир. Но проходя мимо Ван Чуна, Первый Принц на мгновение остановился.

— Хех, Король Иностранных Земель, мы снова встретились!

Бззз! Это незначительно действие сразу привлекло внимание чиновников. Все взгляды при дворе устремились на них двоих. Одним из них был старший сын Императора Мудреца, будущий наследник, в то время как другим был Король Иностранных Земель, только что одержавший победу на поле битвы и обладающий огромным влиянием при дворе. Настроение сразу стало странным.

До этого ходили слухи, что Первый Принц пытался завербовать Ван Чуна, но, видимо, ему было отказано.

— Первый Принц слишком вежлив! — спокойно сказал Ван Чун.

В это время он был единственным человеком, способным сохранять спокойствие и уверенность в себе. Ван Чун держал руки за спиной, бесстрашный даже перед Первым Принцем.

— Это действительно жаль. В тот день перед воротами дворца ты не должен был отказывать мне! — сказал тихий шепот на ухо.

В шоке Ван Чун заметил, что Первый Принц ухмыляется ему, а его губы мягко двигаются, но не издают шума. Казалось, он использовал секретный навык обмена сообщениями. В то же время далекий король Ци повернулся, словно что-то услышал, и на его лице появилась самодовольная улыбка.

Прежде чем Ван Чун смог ответить, Первый Принц улыбнулся и продолжил свой путь. Тем временем король Ци зловеще улыбнулся и использовал секретный навык обмена сообщениями, чтобы его голос мог звучать в голове Ван Чуна.

— Гадкий ублюдок! В конце концов, это все равно был ваш клан Ван!

Он перенес несколько неудач от рук Ван Чуна и клана Ван, и на этот раз Император Мудрец даже назначил Короля Суна, чтобы помочь регенту Первому Принцу, но не его, что оставило короля Ци в ярости.

Но в конце концов Ван Чун и клан Ван проиграли. Он всегда был рядом с Первым Принцем, и поэтому, как только Первый Принц взойдет на трон, клан Ван, несомненно, потеряет свой вес. Несмотря на все усилия, которые приложил Ван Чун, он все равно проиграл.

Ван Чун сконцентрировал свою энергию и ответил со слабой улыбкой на губах:

— Хех! Ваше Высочество смеется слишком рано!

— Ты!

Король Ци был в ярости, но к этому времени Первый Принц поднялся на поднятую платформу и сел на драконий трон Императора Мудреца. Он не смел больше говорить. Ван Чун усмехнулся и прекратил ссориться с королем Ци.

Первый Принц не сможет сесть на престол Императора. В этом Ван Чун был абсолютно уверен. Первый Принц и Король Ци считали своих цыплят до того, как они вылупились. Когда заседание двора было закончено, Чжанчжоу Цзяньцюн, Король Сун, Ван Чун и Ван Гэн втиснулись в большую коляску. Первым заговорил Чжанчжоу Цзяньцюн, его бровь нахмурилась от беспокойства, а голова слегка опустилась.

— Ван Чун, ситуация плохая. Его Величество удалился во дворец, и мы не сможем подобраться близко, если он не вызовет нас на аудиенцию. И с Первым Принцем, руководящим страной, вся власть находится в руках Первого Принца, Ли Линьфу и Короля Суна, а Король Сун — единственный человек на нашей стороне, который имеет право принимать решения. Более того, Первый Принц никогда не был очень близок с нами. Теперь, когда Его Величество возложил на него ответственность за страну, есть 50-процентный шанс, что он станет будущим сувереном. Это очень плохая новость для нас.

Когда Чжанчжоу Цзяньцюн еще был Генеральным Защитником Аннана, Первый Принц пытался завербовать его, но Чжанчжоу Цзяньцюнь отказал ему. Что касается Ван Чуна и Короля Суна, у них были свои разногласия с Первым Принцем, поэтому ни один из них не имел с ним особых отношений. Известие о том, что Первый Принц руководит империей, определенно нельзя считать хорошей новостью. Как только Первый Принц вступит на престол, эти трое окажутся в еще худшем положении. Опасения Чжанчжоу Цзяньцюна были вполне понятны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1263. Объявление конфуцианской школы!**

— Публичное — это публичное, а частное — это частное. Будь то Первый Принц или любой другой Принц, который вступает на престол, пока мы выполняем его приказы и остаемся верными своим обязанностям, даже Первый Принц не может слишком сильно над нами издеваться. На этом этапе развития империи система законов передавалась веками. Это не то, что может сломать Первый Принц. Если Сын Неба совершит преступление, он будет наказан так же, как и простолюдин. Даже суверен страны не может делать то, что он хочет, — успокоил его Король Сун.

Хотя Император Мудрец сделал Первого Принца регентом, что застало его врасплох, Король Сун всегда был честным и открытым человеком. Пока он не сделал ничего плохого, он ничего не боялся.

С другой стороны кареты раздался голос:

— Милорды, беспокоиться не о чем. Тот, кто унаследует трон Императора Мудреца в будущем, никогда не будет первым Принцем!

Бззз! При этих словах Король Сун, Чжанчжоу Цзяньцюн и Ван Гэн с удивлением повернулись к Ван Чуну.

В этом большом вагоне сидели два короля, военный министр и один чиновник более низкого ранга, и все они имели выдающийся и влиятельный статус. Если слова Ван Чуна выйдут наружу, это вызовет бурю в Императорском Дворе.

Первый Принц начал бы рассматривать эту группу как бельмо у него на глазу, которое он не пожалел бы усилий, чтобы истребить.

— Чун-эр! Что за чушь ты говоришь! Это не то, о чем ты можешь небрежно высказываться!

Ван Гэн не мог сдержаться и выпрямил спину, резко обличая Ван Чуна.

Но Ван Чун махнул рукой и небрежно сказал:

— Старший дядя, будь спокоен! Я знаю, что говорю.

Его слова почти заставили сердца остальных троих выпрыгнуть из горла. Но Ван Чун знал ход истории и был абсолютно уверен, что Первый Принц никогда не сможет сесть на престол Императора.

— Ван Чун, как ты можешь быть в этом настолько уверен?

Король Сун и Чжанчжоу Цзяньцюн с тревогой посмотрели друг на друга. Ван Чун никогда не делал ничего без цели. Если он осмелился сказать такую вещь, он определенно сделал это, потому что у него была возожность поддержать свои слова. Но они оба не могли понять, откуда появилась уверенность Ван Чуна. Это не казалось домыслом, но полной уверенностью, что Первый Принц никогда не взойдет на престол.

— Хех, трон Императора Мудреца всегда был занят добродетельными людьми. Помимо старшинства, нужно учитывать характер человека и его личность. Терпение и мастерство Первого Принца вполне приличны, но его личности кое-чего не хватает. Более того, престол императора привязан к жизни всех людей в империи. Император Мудрец всегда был мудрым и никогда не выберет преемника просто по возрасту. Кроме того, если бы Император Мудрец хотел, чтобы Первый Принц унаследовал трон, он сделал бы его наследником давно и не ждал бы до сих пор! — уверенно сказал Ван Чун.

Трое других в экипаже обменялись безмолвными взглядами. Аргумент Ван Чуна был прост и легок для понимания, и это было то, что все трое знали.

Императорский Дворец казался спокойным на поверхности, но под водой было полно конфликтов. Причина была очень проста: Император Мудрец еще не определился с очевидным наследником. Хотя Первый Принц был старшим сыном, что делало его логическим преемником, еще один день, когда Император Мудрец не принимал решения, был еще одним днем, когда данный вопрос оставался в напряжении.

— Давайте больше не будем об этом говорить. Ваше Высочество, у меня есть важный вопрос, чтобы спросить вас.

Ван Чун быстро сменил тему.

— Ваше Высочество, Императорский Двор предоставил мне второстепенное звание -Ожидающий Советник. Но именно потому, что это не важная должность, я могу свободно выбирать. Более того, как король Великой Династии Тан, а также как один из ключевых государственных чиновников, после рассмотрения при дворе я могу быть освобожден от участия в утренних дворцовых заседаниях. Если нет Императора Мудреца, вы — единственный человек при дворе, который может удержать Первого Принца и Премьер-министра Ли Линьфу. Я не собираюсь посещать заседания двора в течение некоторого времени.

— М-м, хотя я не могу сравниться с Первым Принцем и лордом-премьер-министром, когда речь заходит о полномочиях принятия решений, и мы не сможем передать что-либо на нашей стороне вместе с ними обоими, я могу. Подумайте о том, как их остановить, если они попытаются ослабить авторитет Бюро Военного Персонала или принять предложения, которые ставят в невыгодное положение военных.

Король Сун кивнул, не вмешиваясь в дела Ван Чуна. Самым большим преимуществом, которым имел Король Сун, когда Император Мудрец наделил его такой властью, было то, что он мог сдерживать конфуцианцев и препятствовать дальнейшему ослаблению милитаристов.

— Ван Чун, у вас есть какой-то план? — Сказал Чжанчжоу Цзяньцюн.

Ван Чун всегда делал что-то с определенной целью, и, хотя на первый взгляд это не казалось очевидным, реальность всегда доказывала, что он прав. Никто не заботился о Городе Льве или о владении Ван Чуна в Ушане, но в итоге оба этих места сыграли чрезвычайно влиятельные роли: Город Лев даже спас сотню тысяч солдат армии протектората Аннана.

— У меня есть некоторые идеи, но сейчас не время говорить о них. — спокойно сказал Ван Чун. Мысль о Ли Цзюньсяне и таинственной конфуцианской секте пронзила его разум.

Уууааа!

Пока они разговаривали, снаружи раздались крики и аплодисменты. Они немедленно наклонились к шторам и увидели, что их карета вышла на знаменитую улицу Синего Дракона.

Толпы собрались в самом процветающем месте на улице Синего Дракона и явно что-то обсуждала. Видно, что эта толпа собралась вокруг нескольких объявлений на стене.

Король Сун постучал по стенам кареты и приказал:

— Кто-нибудь, расскажите мне, что происходит на улице!

— Да, Ваше Высочество! — с уважением донесся почтительный голос, и через несколько мгновений слуга пошел посмотреть, что происходит.

— Ваше Высочество, люди конфуцианской школы разместили объявление на улице Синего Дракона. В объявлении говорится, что, когда мир находится в состоянии мира, сейчас самое время обменять оружие на нефрит и шелк, эпоху Гармоничного Мира. Усилия конфуцианцев по распространению своего учения достигли большого прогресса. На землях восточных и западных турок они создали восемьсот школ, в которых обучается более двадцати семи тысяч учеников конфуцианской культуре и языку Великой Династии Тан. В У-Цане было основано четыреста школ, в которых обучалось от восьми до девяти тысяч учеников, и даже некоторые взрослые пастыри приняли учение Великой Династии Тан. В Мэнше Чжао было создано двести школ, в которых обучается от шести до семи тысяч человек. Триста в Когурё с семью тысячами учеников, а в Аравии больше всего, в тысяче школ обучаются более семидесяти тысяч учеников. Все иностранцы и враги во всей вселенной отказались от своих предвзятых представлений и стали знакомиться с культурой Великого Тана. Если так будет продолжаться, до тех пор, пока все будут поддерживать доброжелательность, праведность, уместность, мудрость и доверие, все войны в мире прекратятся, и люди будут свободны от суматохи битвы.

Бузз!

Когда Король Сун и Чжанчжоу Цзяньцюн переварили эти слова, зрачки Ван Чуна сжались, а его лицо растянулось.

Свист! Прежде чем другие успели среагировать, Ван Чун вылетел из экипажа.

— Король Сун, лорд Чжанчжоу, Старший дядя, у меня есть кое-какие дела. Давайте поговорим в следующий раз!

Его голос прозвучал сквозь карету. Ван Чун остановился перед объявлением конфуцианской школы на несколько мгновений, а затем исчез.

В семейной резиденции Ван Чун ждал, держа руки за спиной. Его мантия развевалась на ветру. Несколько мгновений спустя на стороне Ван Чуна собрались Старый Орел, Чжан Цюэ, Сюй Кейи и Чэн Саньюань.

— Милорд, мы провели расследование и обнаружили, что эти объявления размещены на улице Синего Дракона, на улице Птицы Вермилион, на улице Белого Тигра и почти на всех других основных магистралях столицы!

Чэн Саньюань перевел дух. Он пришел первым, и после получения приказа Ван Чуна он бросился собирать информацию.

— Улица Скрытого Дракона, улица Призрачного Дракона, улица Весеннего Сияния и улица Осеннего Дождя. — места, которые часто посещают отпрыски великих кланов, пестрят этими уведомлениями, — добавил Сюй Кейи.

— Получив эту новость, я немедленно отправил всех своих людей. Я узнал, что конфуцианские объявления можно найти в каждом районе города! Милорд, похоже, что эти люди используют этот импульс, чтобы отчаянно заручиться поддержкой.

Третьим, кто заговорил, был Старый Орел, и он посмотрел на Ван Чуна с чрезвычайно серьезным выражением лица.

Старый Орел сопровождал Ван Чуна, когда тот отправился навестить лидера конфуцианской секты в павильоне Пьяной Луны. Таким образом, когда он узнал об этой конфуцианской кампании, он сразу почувствовал запах схемы.

— Милорд, я чувствую, что конфуцианская школа хорошо подготовилась. Размещение этих уведомлений по всему городу может быть только началом. Очень скоро они могут сделать что-то еще.

Чжан Цюэ поклонился и сказал:

— Милорд, информация, которую я получил, примерно такая же, как у моего господина. Но есть кое-что немного отличающееся от того, что сообщил Мастер. Наши люди обнаружили, что многие старые конфуцианцы начали читать лекции на тему

«доброжелательность, праведность, приличие, мудрость», «мир нужно беречь» и «противостояние войне» в чайханах и ресторанах столицы. Говоря, они используют отношения, которые Великий Тан имеет с окружающими странами, чтобы привлечь многих людей.

— Размещение объявлений, чтение лекций…

Ван Чун стоял в саду семьи Ван с закрытыми глазами, в его голове текли бесчисленные мысли. Конфуцианская школа, или, точнее, конфуцианская секта действительно начинала кампанию за поддержку своих идеалов.

— Милорд, что нам делать? Конфуцианская школа пришла с яростным импульсом, и их конечной целью можем быть мы.

Чжан Цюэ с беспокойством посмотрел на Ван Чуна.

Эти слова заставили всех обратить свое внимание на Ван Чуна. Независимо от того, что делала конфуцианская школа, в конце концов, она определенно будет нацелена на милитаристов. И Ван Чун, как лидер милитаристов, должен был стать одной из их целей.

— Не действуйте безрассудно! — строго сказал Ван Чун, его глаза были закрыты, а выражение лица было ледяным. — Конфуцианцы только объявляют о своих достижениях на границах. Даже без них это то, что мы должны сделать. Они до сих пор не раскрыли свои цели и не предприняли никаких необычных действий, поэтому нам сейчас неудобно что-либо делать.

Строительство школ для обучения танскому языку было проектом, который Ван Чун начал в Хорасане. Просто конфуцианцы взяли на себя эту роль. В этом аспекте обе стороны придерживаются одного и того же мнения. Даже Ван Чун не мог найти ничего плохого в этих действиях.

Ван Чун неожиданно открыл глаза и строго сказал:

— Если происходит что-то странное, за этим обязательно стоит кто-то! У конфуцианцев должна быть цель в том, чтобы так энергично бить в свои барабаны, но независимо от того, что они планируют, они пока не могут коснуться меня. Их цель может лежать в другом месте. Сюй Кейи, напиши письмо Ли Сие и Су Ханьшаню. Скажи им, что, если случится что-то странное, они должны терпеть. Они не могут первыми бросить вызов и дать противнику какой-либо повод!

Внезапно он вспомнил прощальные слова Ли Цзюньсяня в павильоне Пьяной Луны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1264. Контратака!**

— Да, Милорд.

Сюй Кейи быстро ушел, чтобы выполнить приказ. Ван Чун отправил немало писем на северо-запад, но Сюй Кейи никогда не сомневался в приказах Ван Чуна.

Тип тип!

Тем не менее, Сюй Кейи сделал только несколько шагов, и сверху раздался взмах крыльев. Подняв голову, он увидел ястреба, спускающегося с неба, с чрезвычайно ярким зеленым браслетом вокруг его правого когтя.

— Милорд, письмо с северо-запада! — строго сказал Чэн Саньюань.

Подчиненные Ван Чуна в разных регионах отправляли сообщения с разными символами. Это позволило узнать, откуда пришло письмо, без необходимости его читать.

Ястреб приземлился на плечо Старого Орла. Старый Орел открыл письмо, взглянул на него и сразу побледнел.

Старый Орел быстро подошел и прошептал Ван Чун на ухо:

— Милорд, это плохо! Ли Сие и Су Ханыиань прислали письмо, в котором говорится, что в армии произошел инцидент!

Бум! В голове Ван Чуна разразились ударные волны, и он с тяжелым сердцем взял письмо у Старого Орла.

Су Ханыиань написал письмо, и оно подтвердило все беспокойство и домыслы Ван Чуна.

После ухода Ван Чуна три конфуцианских эксперта приняли власть над армией. Более того, фактическое понижение в должности Ван Чуна и его сопровождение со стороны Бюро Обрядов и Золотой Гвардии привело в ярость армию протектората Цыси и наемников. Решение конфуцианцев отступить от Хорасана и предать обещание, данное династии Сасанидов и другим мятежным армиям, еще подлило масла в огонь.

И после того, как многие другие конфуцианские эксперты прибыли, чтобы наблюдать за армией и ограничивать ее, недовольство армии достигло своего пика.

Несмотря на то, что Ван Чун послал несколько писем, чтобы Су Ханыиань и Ли Сие сдерживали солдат, были некоторые вещи, которые даже они не могли контролировать.

В начале это был только один или два человека, но, поскольку все больше и больше людей начали говорить, три конфуцианских командира в конечном итоге были вынуждены выслать приказ, строго запрещающий любые разговоры о Хорасане, с теми, кто не подчинялся военному праву. Вскоре после этого было выявлено, что трое солдат говорят о том, что произошло в Хорасане, и они были заключены в тюрьму конфуцианскими надзирателями. По мере того, как все больше и больше людей узнавали новости, они начали открыто говорить об этом.

Три конфуцианских командира приказали арестовать всех этих людей, и к тому времени, когда Су Ханыиань и Ли Сие это узнали, было слишком поздно. Это произошло потому, что бандиты Су Ханыианя и кавалерия Ушан Ли Сие была в группе арестованных. У первых был вспыльчивый темперамент, и их было легко разозлить, в то время как последние потеряли много людей в двух главных битвах и были невероятно недовольны тем, что все, ради чего они работали, обернулись ничем, и, кроме того, они были возмущены несправедливостью по отношению к Ван Чуну. Именно эти черты привели к аресту этих двух групп конфуцианцами.

Хотя эти двое получили просьбы Ван Чуна полностью обуздать армию, в такое время как командующие офицеры, они могли участвовать только в сопротивлении против трех конфуцианских командиров, чтобы защитить своих подчиненных. Прежде чем выпрямить спину и уйти, они написали это письмо Ван Чуну, объяснив всю ситуацию.

— Другими словами, Су Ханыиань и Ли Сие заключены в тюрьму!

Ван Чун поморщился, когда закончил читать письмо. Планы людей не соответствовали планам небес. Даже при том, что он сделал все возможное, чтобы попытаться остановить это, его усилия пришли слишком поздно.

Су Ханыиань и Ли Сие были основными подчиненными Ван Чуна и вместе с Ван Чуном боролись за свою жизнь. Су Ханыиань сражался вместе с ним в двух крупных войнах, в то время как Ли Сие служил у него еще раньше, начиная с юго-запада. Ван Чун не мог стоять в стороне и смотреть, как эти двое терпели несчастье. И именно по этим причинам Ван Чун понял, почему его два подчиненных, хотя и четко понимали, что их действия были неразумными, выступали против трех конфуцианских командиров после того, как их солдаты были арестованы.

Все это казалось вполне нормальным, но Ван Чун чувствовал запах некоей схемы.

— Орел, Бюро Военного Персонала согласилось на просьбы о переводе, которые мне поручили Су Ханыиань и Ли Сие, так почему же они там? — вдруг спросил Ван Чун.

После встречи с Ли Цзюньсянем Ван Чун заставил Су Ханыианя и Ли Сие подать заявку о переводе, чтобы перебраться с границы обратно во внутреннюю часть. Подойдет любое место, будь то столица, юго-запад, Лунси или даже Ючжоу на северо-востоке. С текущими связями Ван Чуна в армии, ничто из этого не было проблемой. Более того, особые обстоятельства, вызванные конфликтом между милитаристами и конфуцианцами, означали, что просьбы о переводе были легко одобрены. Ван Чун даже получил документы через самого Чжанчжоу Цзяньцюна.

Старый Орел опустил голову и строго сказал:

— Недавно они послали письмо, в котором говорилось, что они действительно сделали, как просил Милорд, но все документы, включая приказ Бюро Военного Персонала, задерживают три конфуцианских командира. Они удерживают Су Ханыианя и Ли Сие на том основании, что у них нет способных офицеров.

— Ублюдки!

Выражение лица Ван Чуна помрачнело, и его тело начало источать леденящую ауру. То, что раньше было предчувствием, стало уверенностью. Хотя события на северо-западе казались совпадением, все они были кем-то спланированы.

Ли Цзюньсянь!

Ван Чун неожиданно вспомнил о молодом конфуцианце в белой одежде в павильоне Пьяной Луны, Битва между ними началась намного раньше, чем он предполагал.

— Свяжитесь с военным министром Чжанчжоу Цзяньчуном и скажите ему, чтобы Бюро Военного Персонала немедленно вмешалось в это дело. Кроме того, напишите два письма — одно в протекторат Анси, а другое — в Лунси. Попросите Гао Сяньчжи, Фэна Чанцина и Великого Генерала Большой Медведицы Гешу Хана присоединиться ко мне, чтобы оказать давление. Кроме того, если возможно, попросите генерала-протектора Бэйтина Ань Сишуна оказать давление. Теперь все Великие Генералы находятся в одной лодке, поэтому Ань Сишун должен понять, каково правильное решение. Хотелось бы узнать, кто осмелится действовать безрассудно под совместным давлением трех Великих Генералов и Бюро Военного Персонала!

Выражение лица Ван Чуна было холодным.

— Кроме того, Чжан Цюй, возьми мой жетон и отправляйся в резиденцию Короля Суна. С жетоном моим и Короля Суна, езжай без перерыва в Цыси. Императорский Двор — это одно, но я хотел бы посмотреть, не осмелятся ли они стать врагами всех генералов-защитников и Великих Генералов и всего Бюро Военного Персонала!

Три Великих Генерала, два короля и военный министр были невообразимо огромной силой, достаточной, чтобы внушить страх и благоговение любому.

— Да, Милорд!

Старый Орел и Чжан Цюэ тут же ушли.

— Чэн Саньюань, немедленно свяжитесь с военным министром Чжанчжоу Цзяньцюном. Мне нужна вся информация о трех конфуцианских командирах как можно быстрее! -строго сказал Ван Чун.

Чэн Саньюань поклонился и поспешно сказал:

— Подчиненный доставит приказ!

— Сюй Кейи, неправильно оставлять гостя без подарка. Подготовьте мемориал двору. Я хочу, чтобы все, что сделали эти три конфуцианских командира, было объявлено всему Императорскому Двору!

Ван Чун повернулся к Императорскому Двору с ослепительным светом в глазах.

Сюй Кейи был рад услышать эти слова и опустил голову.

— Подчиненный доставит приказ!

Бум!

Несколько часов спустя, когда мемориал Ван Чуна был доставлен ко двору и попал в уши собравшихся должностных лиц, он сразу же вызвал бурю. Ван Чун был знаменитым и известным, провозглашенным Богом Войны нового поколения, и он имел огромное влияние в обществе. Было ли это из-за того, что он был учеником Сына Неба, его достижений на северо-западе или его статуса Короля Иностранных Земель, каждое слово и движение Ван Чуна имели большой вес.

И сейчас был первый раз, когда Ван Чун представил официальный мемориал порицания в качестве Короля Иностранных Земель. Кроме того, его целью были три недавно назначенных конфуцианских командира армии протектората Цыси. После того, как инцидент был разоблачен, он сразу же вызвал шок в обществе.

Флапфлап!

В то время как мемориал Ван Чуна бушевал в столице империи, бесчисленные птицы полетели в небо. В темноте белый голубь влетел в отдаленный и уединенный бамбуковый сад в северо-западной части столицы. В этом саду была зажжена свеча, а за этой свечой конфуцианец в белой одежде грациозно изучал какой-то древний текст.

— Молодой мастер, что нам делать? Противник контратаковал слишком быстро. Только мы захватили его подчиненных на северо-западе, но он начал предпринимать действия, сообщив об этом в Императорский Двор. Похоже, мы не слишком подходим ему в армии. — из темноты донесся голос кланяющегося старца в чёрной мантии позади Ли Цзюньсяня. На его правом запястье красовался черный символ, указывающий, что он был экспертом конфуцианской секты.

Контратака Ван Чуна была слишком быстрой и жестокой. Их первоначальный план состоял в том, чтобы использовать подчиненных Ван Чуна на северо-западе, чтобы угрожать ему и заставить его задуматься о чем-либо. По крайней мере, если бы он хотел помочь северо-западу, у него не было бы возможности сделать что-то еще. Но они не ожидали, что реакция Ван Чуна будет настолько интенсивной, что он будет настолько упрямым и сосредоточенным, что они будут застигнуты врасплох.

— Молодой мастер, мы слышали от наших сотрудников в Бюро Военного Персонала, что Чжанчжоу Цзяньцюн подготовил военный приказ, оказывая давление на трех экспертов нашей секты на северо-западе. Чжанчжоу Цзяньцюн не мог узнать об этой новости так быстро. Король Иностранных Земель, должно быть, сообщил ему. Несмотря на то, что в Бюро Военного Персонала есть люди, несомненно, принимаются меры в других областях. Мы сейчас в невыгодном положении. Молодой Мастер, должны ли мы сообщить Вэнь Чанцину, Тан Ченю и Ли Фанмину освободить двух подчиненных Короля Иностранных Земель и всех других заключенных солдат? — другой голос донесся со стороны, но в тусклом свете свечи можно было увидеть, что фигура, изображенная на рисунке, была изображением молодой женщины шестнадцати или семнадцати лет. Эта девушка была одета в простую белую тканевую мантию, и ее волосы были черными, как чернила, каскадом стекали по голове, и удерживались только на одной единственной деревянной заколке для волос. Она излучала спокойную и безмятежную ауру, как у орхидеи.

Но самой яркой чертой ее была безграничная энергия в теле. Если внимательно посмотреть, можно заметить, что эта девушка была босиком и зависла на несколько дюймов над землей. Ее пальцы были гладкими и изящными, как будто вырезанными из нефрита. Они даже, казалось, слабо светились в свете свечей.

Ли Цзюньсянь ничего не сказал, лишь медленно поднял глаза от древнего свитка. Слабый свет свечи отбрасывал длинную и тонкую тень на стену, наполняя его чувством глубины и спокойствия. Он был как древний колодец, глубокий водоем, и ничто не могло вызвать волнения в его голове.

Было тихо. Старейшина конфуцианской секты и одетая в белое девушка молча смотрели на Ли Цзюньсяня, ожидая его ответа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1265. Черный Символ, метод начертания птичьей печати!**

Вэнь Чанцин, Тан Ченъюй и Ли Фанмин были теми тремя гвоздями, которые конфуцианской школе удалось с большим трудом поместить в армию. Учитывая статус Ван Чуна, теперь, когда он сообщил об этом при дворе, была вероятность того, что он может свергнуть этих троих с вероятностью 60-70%. Что еще более важно, Ван Чун мог использовать их, чтобы напасть на конфуцианскую школу.

Это было связано с тем, что информация о Вэнь Чанцине, Тан Ченъюе и Ли Фанмине была доступна для изучения.

— Не нужно! — легко сказал Ли Цзюньсянь, откладывая древний свиток и медленно вставая. — Эта битва только началась. Пусть Тан Ченъюй и другие задержатся, пока мы попытаемся ответить Бюро Военного Персонала. Держите его подчиненных пока в тюрьме. Что касается Короля Зарубежных Земель, я займусь им, и сделаю его неспособным какое-то время противостоять им.

На северо-западе не они сделали свой первый вызов. Скорее, подчиненные Ван Чуна сначала бросили вызов военным приказам. Даже если бы Ван Чун сообщил об этом в Императорский Двор, он мог только спасти своих подчиненных, но не могничего сделать с тремя конфуцианскими командирами. Ли Цзюньсянь тщательно продумал каждую деталь этого плана. Более того, его целью никогда не было иметь дело с подчиненными Ван Чуна.

— Старейшина Сун, подготовка к этому другому вопросу завершена? — вдруг сказал Ли Цзюньсянь.

— Молодой мастер, будь спокоен. Все готово. Все, что нам нужно, это приказ Молодого Мастера. — сказал старейшина Сун.

— Тогда начинаем!

Ван Чун, Король Сун, Чжанчжоу Цзяньцюн, Ван Гэн, ЛуТин, старейшина Е и старейшина Чжао собрались в резиденции Короля Суна. Присутствовал даже младший дядя Ван Чуна Ван Ми, которого позвали с Небесной Столповой горы на окраине столицы. Ван Чун, Король Сун и Чжанчжоу Цзяньцюн сидели рядом, а остальные сидели в кругу внизу.

Здесь собралась одна из самых влиятельных придворных фракций. Семейная резиденция Ван не была достаточно секретной, а резиденция Короля Иностранных Земель строилась и не будет готова еще в течение двух или трех месяцев. Таким образом, чтобы собрать всех, Ван Чун занял резиденцию Короля Суна.

Король Сун осмотрел комнату и вдруг сказал:

— Ван Чун! Все в сборе! Расскажите всем краткое изложение информации, которую вы недавно собрали!

— М-м!

Ван Чун рассказал обо всем, что он обнаружил в своих расследованиях с момента своего возвращения в столицу, в том числе о том, как он использовал инцидент Чжана Шоугуи, чтобы найти Ли Цзюньсяня. Единственное, что он скрыл, было дело Императора Мудреца.

Император Мудрец был костяком империи, главной силой, стабилизирующей сердца людей. Если бы состояние Императора Мудреца стало известно, это, вероятно, вызвало бы панику и беспорядки в обществе.

В комнате было тихо, все вслушивались в слова Ван Чуна. Присутствующие видели, что Ван Чун делал в Императорском Дворе. Но никто не предполагал, что, хотя все были погружены в хаос, Ван Чун начал расследовать главного мошенника за кулисами.

— Действительно невероятно! То есть, вы хотите сказать, что события, происходящие внутри и снаружи двора, были делом одного молодого человека? — недоверчиво пробормотал Старейшина Е.

Такие старые люди, как он, вышли из ядра империи, и поэтому лишь приблизительно понимали, что происходит в Императорском Дворе. И все точно поняли, что чувствовал старейшина Е

Кто бы мог подумать, что Великий Наставник, Король Ци и Премьер-Министр, все эти чрезвычайно важные чиновники, подчинялись молодому человеку двадцати шести или двадцати семи лет? Это звучало как сказка!

Если бы Ван Чун не сделал это заявление, никто из них бы не поверил.

Но Ван Чун никогда не будет делать таких диковинных заявлений без причины. Пока он говорит серьезно, даже если он скажет, что солнце взойдет с запада, они, вероятно, поверят ему.

— Об этом я должен поговорить со всеми вами. Одинокий молодой человек двадцати шести или двадцати семи лет никогда не мог обладать такими способностями, чтобы приказывать Великому Наставнику и Королю Ци. Это особенно касается короля Ци, который всегда был тщеславным и не желал служить другим. Это может быть возможно только при поддержке какой-то чрезвычайно могущественной фракции. Я надеюсь, что каждый может помочь мне с этим. Все вы мои пожилые люди и обладаете огромным опытом. Возможно, вы знаете что-то о поддержке и происхождении конфуцианской секты, — медленно сказал Ван Чун толпе.

Его противником был не какой-нибудь один человек, и Ван Чун не мог бороться против огромной фракции только своими силами. Это было одной из причин, почему он собрал этих людей.

Король Сун не ответил. Он взял странный символ, который вытянул Ван Чун, и спросил:

— Ван Чун, ты уверен, что это тот самый символ?

Каждый моментально сфокусировался на символе чернил на бумаге.

— М-м!

Ван Чун кивнул.

Комната мгновенно затихла, и все стали рассматривать тонкий лист бумаги. Черный символ был чрезвычайно странным. На первый взгляд, он был похож на парящую птицу, но, если внимательно присмотреться, то он совсем не выглядел как птица. Это был полу-рисунок, полуслово.

— Этот старик провел в мире сорок с лишним лет, но я никогда раньше не видел подобного символа. Если бы вы не упомянули об этом, я бы никогда не узнал, что в Великом Тане есть такая мощная фракция!

Чжанчжоу Цзяньцюн эмоционально вздохнул, глядя на символ. После небольшой паузы он добавил:

— Но чем более скрыта эта фракция, тем больше ее амбиции.

— Я не могу помочь в этом аспекте. — сказал младший дядя Ван Чуна, Ван Ми.

Он имел наименьший статус среди всех собравшихся здесь людей, а также был одним из самых молодых. Он действительно мало знал о вещах такого рода.

— Но я уверен, что такая большая фракция, независимо от того, что она делает, оставит некоторые подсказки. — добавил Ван Ми.

Ван Чун ничего не сказал, только повернулся к остальным. В комнате было тихо: все обдумывали символ.

— У меня действительно есть небольшое впечатление об этом вашем символе. -внезапно сказал голос, и сразу же привлек внимание.

— Старейшина Чжао!

Ван Чун поднял голову и удивленно посмотрел на старейшину Е и старейшину Чжао.

Оба они были старыми подчиненными герцога Цзю. Они были самые старые люди и, вероятно, те, у кого больше всего опыта.

— Старейшина Е, вы помните сорок с небольшим лет назад, когда Император Мудрец только что вступил на престол? Разве он не получил поздравительный подарок от представителя конфуцианской школы?

Когда старейшина Чжао заговорил, он повернулся к старейшине Е, сидящем рядом с ним.

— Эта…

Старейшина Е был ошеломлен, не ожидая, что старейшина Чжао поднимет вопрос десятилетий назад. Они оба жили много лет, и было много вещей, которые он не мог вспомнить очень точно.

— Вы забыли? Этот человек даже столкнулся с вами. Он ушел еще до того, как церемония коронации Императора Мудреца была закончена, — напомнил старейшина Чжао.

Услышав это, старейшина Е поднял бровь, и его глаза вспыхнули, как будто он что-то вспомнил.

— Я вспомнил. Действительно был кто-то из конфуцианской школы, который отправился на аудиенцию к Императору Мудрецу, и Император Мудрец даже принял его одного во дворце Тайхэ. Из-за него церемония началась даже на пятнадцать минут позже, чем ожидало Бюро Обрядов. — сказал старейшина Е

Он действительно мало что помнил о событиях, произошедших много десятилетий назад, но трудно было забыть кого-то, кто отложил что-то столь важное, как коронация Императора Мудреца, однако ушел до того, как она началась.

— Я помню, что дар, подаренный этим конфуцианцем Императору Мудрецу, имел этот символ. — сказал старейшина Чжао.

Бузз!

Ван Чун вздрогнул, услышав слова старейшины Чжао. Насколько он знал, конфуцианская секта появилась после того, как он победил Аравию. Он и понятия не имел, что они существовали сорок лет назад и даже были связаны с Императором Мудрецом.

— Старейшина Е, вы уверены? Это действительно тот символ? — вдруг спросил Король Сун. Слова старейшины Чжао стали большим сюрпризом для остальных людей, сидящих в комнате.

— Я не могу ошибаться. В конце концов, не так много вещей могут задержать что-то столь же важное, как коронация Императора Мудреца, — торжественно сказал старейшина Чжао. — Но я видел это только один раз. После этого больше ничего не было в отношении этих людей. Если бы Ван Чун не упомянул об этом, я бы никогда о нем не подумал.

Подсказка подошла к концу, и комната снова замолчала. Но эта информация от старейшины Чжао была неожиданным урожаем.

Вдруг заговорил молчавший до сих пор академик ЛуТин:

— Я думаю, что в центре этого чернильного символа есть слово!

Эта фраза удивила даже Ван Чуна. Он был первым, кто открыл символ, но даже он не понял, что в его центре было слово. В одно мгновение все еще раз осмотрели символ. Сосредоточившись только на центре и не обращая внимания на линии и узоры по краям. Теперь, когда ЛуТингупомянул об этом, они действительно почувствовали, что-то, что там было, похоже на слово. Но, если это было слово, оно было очень странным.

Тем не менее, Лу Тин был эрудированным академиком с огромным количеством знаний. У него, несомненно, были свои причины для такого вывода.

— Форма довольно похожа на Начертание птичьей печати, которое отличается от символов, которые мы используем сегодня. Это чрезвычайно старый стиль письма, один из самых ранних в использовании. Мало кто знает о нем сейчас, а тем более понимает. Мне довелось увидеть только несколько символов птичьей печати в древнем тексте, который я читал.

Пока ЛуТин говорил, он встал, взял кисть, подошел к столу и начал писать. После нескольких ударов кистью он остановился и поднял бумагу, чтобы все могли ее увидеть.

Каждый мог видеть странные изображения на бумаге, наполовину слово и наполовину рисунок. Хотя все они отличались от чернильного символа конфуцианской секты, они были похожи на семьдесят-восемьдесят процентов.

— Я видел эти символы в том древнем тексте, но я знаю только то, как они выглядят, а не то, что они означают. — сказал Лу Тин.

— Намного лучше. Мы уже знаем, что это стиль Птичьей Печати. Если мы сможем выяснить значение этого слова, возможно, мы сможем что-то узнать о происхождении конфуцианской секты. — сказал старейшина Е — Академик Лу, у вас большой опыт в этом отношении. Вы должны знать кого-то, кто понимает символы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1266. Сдвиг! Учебный лагерь Куньу!**

— Я действительно знаю старого исследователя, который любит собирать метод начертания Птичьей Печати и различные книги об этом. У него есть разные книги, некоторым из которых более тысячи лет. Когда я был молодым, я всегда хотел навестить его и отправил ему много визитных карточек, но у меня никогда не было возможности встретиться с ним. Древняя книга, которую я прочитал, была одной из тех, которые я умолял его слуг оставить перед тем, как он ушел. Если старый джентльмен еще жив, ему сейчас почти девяносто. Ван Чун, если вы найдете его, вы сможете найти что-нибудь, -строго сказал Лу Тин.

Старый джентльмен был не частью конфуцианской секты, а человеком, который просто любил книги. Что еще более важно, он имел скрытную личность и не любил общаться с другими. В противном случае Лу Тин встретился бы с ним в юности. С тех пор прошло двадцать с лишним лет, поэтому никто не знал, жив ли старый джентльмен. Даже ЛуТин чувствовал, что надежды были крошечными.

— Академик Лу, как зовут этого джентльмена? Я отправлю людей на его поиски. — сказал Ван Чун. Хотя надежды были невелики, Ван Чун решил попробовать.

Центральные Равнины были невероятно обширны, и найти единственного человека, особенно того, кто не любил толпы, было все равно, что пытаться найти иглу в океане. Это было одной из причин, по которой Лу Тин думал, что надежд мало. Тем не менее, Ван Чун собрал почти восемьдесят процентов великих кланов империи на своей стороне, и сила этих фракций была распространена по Девяти Провинциям. Если он позаимствует их силы, у него действительно был шанс найти этого старого исследователя.

— Вэнь Чоушу! — Сказал Лу Тин.

В комнате снова стало тихо.

Король Сун неожиданно нарушил тишину.

— По правде говоря, если мы хотим узнать о них больше, у меня есть другой метод.

— Ваше Высочество!

Слова Короля Суна застали всех врасплох, и Ван Чун в шоке повернул голову. Хотя конфуцианскую секту было трудно исследовать, был один человек, который был в курсе.

Глаза Короля Суна вспыхнули, и он медленно оглядел толпу, а затем объявил ответ:

— Король Ци, Ли Юй!

Король Сун провел много лет при дворе и пережил много штормов. Даже Ван Чун должен был чувствовать восхищение его умом.

— Конфуцианская секта не могла оставаться полностью скрытой. Король Ци, по крайней мере, знает правду. Учитывая его личность, он никогда не слушал бы их приказы, если бы не знал их предысторию и не понимал, что они достаточно достойны, чтобы работать с ним. Более того, король Ци всегда был горд и тщеславен. Между Великим Наставником, Королем Ци, Премьер-Министром и Первым Принцем, король Ци является наименее склонным хранить тайну. Старый дворецкий, я оставлю это тебе, — сказал Король Сун, не поворачивая головы.

— Этот старый раб понимает.

Старый дворецкий, одетый в черную мантию, почтительно поклонился, и его лицо было лишено эмоций.

Ван Чун увидел это зрелище и вздохнул с облегчением. Король Сун, его Старший дядя, ЛуТин, старейшина Чжао… каждый из этих людей был чрезвычайно опытным и умным. Именно поэтому Ван Чун собрал их всех вместе.

Один поток не может создать течение, одно дерево не делало леса. Чтобы бороться против этой неизвестной фракции, ему нужно было собрать всех своих союзников вместе. И реальность доказала, что Король Сун и другие действительно могли оказать Ван Чуну важную помощь.

Тунктунктунк!

Раздался тревожный стук в дверь.

— Кто там?!

Король Сун поморщился и повернул голову. Настроение в зале мгновенно стало мрачным.

— Ваше Высочество, у ворот есть подчиненный короля Иностранных Земель, который говорит, что у него срочное сообщение! — донесся голос снаружи, принадлежащий главному охраннику Короля Суна.

Несколько мгновений спустя двери открылись, позволив Старому Орлу проникнуть внутрь.

— Милорд, у нас проблема! Это из тренировочного лагеря Кунву.

Старый Орел с торжественным лицом опустился на одно колено и почтительно предложил письмо Ван Чуну.

Ван Чун открыл письмо, в котором было всего несколько строк. Первым делом было упомянуто, что инструктор Ван Чуна в тренировочном лагере Куньву Чжао Цяньцю был арестован. Вторым делом было то, что конфуцианская школа формально перешла в Три Великих Учебных Лагеря.

Бззз! Когда Ван Чун увидел это, он сразу побледнел и встал.

— Король Сун, Старший дядя, лорд Чжанчжоу, другие мои уважаемые старшие, у меня появились кое-какие дела, и я должен теперь уйти.

Ван Чун быстро ушел, пройдя через главные ворота Резиденции Короля Суна и вошел в свою карету.

— Когда это произошло? — Спросил Ван Чун.

— Не так давно. Я отправил людей для расследования. Учебный лагерь Куньву не очень далеко, поэтому мы должны очень скоро получить оттуда новости. — с уважением сказал Орел.

Флапфлап! За те несколько минут, что они разговаривали, в карету влетел голубь-носитель, принеся с собой больше информации, но ситуация была не очень хорошая.

Объявления конфуцианской школы по всей столице, активно пропагандирующие их достижения, были только началом. В то время как Ван Чун собирал Короля Суна и других, чтобы раскрыть секреты конфуцианской секты, Ли Цзюньсянь привел конфуцианскую секту к быстрому поиску следующей цели — знаменитых трех великих тренировочных лагерей Великой Династии Тан.

Не так давно было сделано важное объявление: в каждом из трех великих тренировочных лагерей должен был быть построен Конфуцианский Зал Праведности. Начиная с сегодняшнего дня, помимо обучения новобранцев навыкам пехоты, кавалерии и стрельбы из лука, а также различным стратегиям и тактикам, три больших тренировочных лагеря в свои учебные программы добавят уроки конфуцианства. Если не пройти тест Зала Праведности, человек не сможет закончить Три Великих Учебных Лагеря и, следовательно, не сможет присоединиться ни к одной армии Великого Тана. И если трижды провалить тест, можно было побудить человека покинуть Три Великих Учебных Лагеря, лишив его возможности дальнейшего обучения или подготовки.

— Абсурд!

Когда Ван Чун увидел это, он сразу же в ярости смял письмо.

Причина, по которой были созданы Три Великих Учебных Лагеря, заключалась в том, чтобы воспитывать генералов, поэтому их основной задачей было искусство войны. Конфуцианцы не командовали солдатами, и природа войны была неразрывно связана с убийством. Конфуцианская Секта создала Залы Праведности в Трех Великих Учебных Лагерях и даже требовала, чтобы студенты сдавали стандартный экзамен, что полностью противоречило первоначальной цели этих лагерей.

Именно потому, что Чжао Цяньцю, как инструктор одного из тренировочных лагерей, не мог согласиться с этим предложением и решительно боролся с ним, он был в конечном итоге арестован Императорским Двором.

— Милорд, Три Великих Учебных Лагеря были созданы Императором Мудрецом и имеют чрезвычайный статус. Даже армия не может приблизиться к ним. Как они могли иметь такие огромные способности, что могли бы им мешать и даже издали такой абсурдный приказ?! — сурово сказал Старый Орел.

Чем больше он понимал эту конфуцианскую секту, тем сильнее боялся. Их способности казались безграничными, и они, казалось, были способны вмешиваться в любую вещь или место.

— Это должно быть связано с Первым Принцем!

Ван Чун с серьезным выражением лица прислонился к карете.

-Три Великих Учебных Лагеря находятся под непосредственным руководством Императора Мудреца, и обычным людям не разрешается вмешиваться в их дела. Но сейчас Первый Принц является регентом. Пока у них есть его указы, конфуцианцы могут войти. Более того, конфуцианцам нужно только использовать причину «культивирования как гражданского, так и военного», чтобы легко принять указ о создании этих конфуцианских залов!

Хотя инцидент произошел только что и ему по-прежнему не хватало информации, Ван Чуну нужно было лишь немного подумать, чтобы догадаться о столь критическом моменте.

Свуш!

Пока он говорил, через окно экипажа влетел другой почтовый голубь. В то же время из кареты раздался легкий скрип, как будто встал кто-то другой.

— Милорд, еще одна проблема. Мы только что получили известие о том, что Императорский Двор принял постановление, запрещающее строительство любых частных зданий в пределах ста ли от трех Тренировочных Лагерей. Все усадьбы и павильоны должны быть демонтированы. Милорд, Усадьба Отражающих Клинков… попала в беду. Голос Чжан Цюэ прозвучал извне, и его голос стал мягче, когда достиг конца своего сообщения.

Перебор! Слишком много!

Проблема Су Ханьшаня и Ли Сие на северо-западе не была решена, и теперь в Трех Великих Учебных лагерях недалеко от столицы разразился очередной кризис. Хотя у него не было никаких доказательств, даже слепой мог видеть, что конфуцианская секта наступала с огромным импульсом на Ван Чуна.

Три Великих Учебных Лагеря были основой империи, и из этих лагерей появилось бы бесчисленное множество генералов.

Подчиненные Ван Чуна Чэнь Буран, Сунь Чжимин, СуХаньшань и другие вышли из учебного лагеря Куньу, а Поместье Отклоняющего Клинка было частной землей и местом сбора Ван Чуна, где он собрал всех элитных новобранцев из трех великих тренировочных лагерей. Кроме того, Ван Чун использовал эту возможность, чтобы передать свои собственные стратегии и тактику, используя свои собственные методы обучения, чтобы воспитывать этих будущих генералов империи.

Усадьба Отражающего Клинка была невероятно близка к тренировочному лагерю Куньу и находилась в пределах досягаемости, предписанной приказом Императорского Двора. Не было никаких сомнений в том, что оба эти приказа были направлены против Ван Чуна.

Ветер предрекал надвигающийся шторм, и конфуцианская атака прибыла намного быстрее и более жесткая, чем ожидалось.

— … Кроме того, Милорд, мы только что получили сообщение о том, что конфуцианская школа отправила много конфуцианцев в чайные дома и рестораны столицы, чтобы обнародовать концепцию Гармоничного Мира, даже больше, чем раньше. — добавил Чжан Цюэ.

Армия протектората Цыси, Усадьба Отражающего Клинка, Учебный лагерь Куньу, Конфуцианские лекторы… Конфуцианский штурм шел одной сильной волной за другой. Старый Орел и Чжан Цюэ почувствовали огромное давление на свои плечи.

Ван Чун ничего не сказал, только медленно закрыл глаза. Цокот копыт соответствовал ритму постукивания пальцем Ван Чуна.

— Стоп! — вдруг сказал Ван Чун. Карета тотчас же остановилась.

Его приказ был настолько неожиданным, что Орел и Чжан Цюэ с удивлением повернулись к карете. Все сидели тихо, позволяя звукам толпы и вращению других экипажей заполнить воздух.

— Передайте мой приказ! — Ван Чун неожиданно сказал несколько мгновений спустя. — От моего имени, Поместье Отражающего Клинка должно быть подарено Учебному лагерю Куньу, чтобы служить дополнительной тренировочной площадкой для тренировочного лагеря Куньу!

Его глаза медленно открылись, показывая его решительный и глубокий взгляд.

— Ах!

Старый Орел и Чжан Цюэ ахнули, их тела задрожали, а выражение лица было ошеломленным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1267. Инцидент в уголовном суде!**

Усадьба Отражающего Клинка родилось от пота и крови Ван Чуна, и он потратил столько времени и энергии на его создание. Многие из его подчиненных генералов возникли из этого места. Более того, во время битвы за Талас эти подчиненные быстро раскрыли свой невероятный талант и способности.

Можно сказать, что ученики Трех Великих Учебных лагерей, которые Ван Чун собрал в Поместье Отклоняющих Клинков, были основой усилий Ван Чуна по изменению армии Великого Тана.

Старый Орел и Чжан Цюэ изначально полагали, что Ван Чун немедленно отправится в Поместье Отражающего Клинка, чтобы бороться с этим предложением. Они не ожидали, что Ван Чун решит отдать усадьбу Отражающего Клинка в тренировочный лагерь Куньу.

Но они всегда твердо верили в Ван Чуна и понимали, что он никогда не принимал бессмысленных решений.

— Ах!

Первым, кто задохнулся от осознания, был Старый Орел, в то время как Чжан Цюэ, казалось, немного подозревал, но еще не полностью понял идею.

— Понять еще? Конфуцианская Секта использует силу Первого Принца, а Первый Принц использует силу Императора Мудреца. Если мы попытаемся противостоять нападению Конфуцианской Секты на этот раз, мы будем противостоять Императору Мудрецу! Этого не может быть! Кроме того, три великих тренировочных лагеря были созданы в соответствии с указом Императора Мудреца. Конфуцианская Секта давно подготовилась бы к этому, прежде чем начала создавать проблемы! — спокойно сказал Ван Чун. Образ этого красивого и элегантного конфуцианца в белом халате снова возник в его памяти.

Лидеру Конфуцианской Секты, называющему себя Ли Цзюньсянь, казалось, было всего двадцать шесть или двадцать семь лет, но его атаки были быстрыми и яростными и шли бесконечными волнами, которые не давали его противникам времени дышать. Что еще более важно, он все просчитал и составил тщательные планы, предсказывая почти все контраргументы своего противника, оставляя ему очень мало места для маневра.

Хотя не было прямой конфронтации и никаких признаков мечей или сабель, противник Ван Чуна был гораздо более свирепым, чем он предполагал. Раньше он сталкивался со многими противниками, но ни один из них не мог сравниться с этим Ли Цзюньсянем.

Вместо того, чтобы ждать, пока они демонтируют поместье Отклоняющего Клинка лучше всего отдать его в тренировочный лагерь Куньу. Хотя мы не можем вернуть вещи такими, какими они были раньше, по крайней мере, конфуцианцы не смогут продолжать возиться с этим. Это позволяет нам сохранить как можно больше материальной базы Отражающего клинка. — сказал Ван Чун.

— Ваш подчиненный понимает! — торжественно сказал Старый Орел.

Когда он увидел молодое и решительное лицо Ван Чуна, он почувствовал искреннее восхищение. Атака конфуцианской секты была яростной, но Ван Чун решил активно, а не пассивно реагировать. Даже конфуцианская секта ничего не могла с этим поделать, и их атака была таким образом аннулирована.

— Чжан Цюэ, помоги мне связаться с генералами-защитниками и великими генералами на границе. Предложите им, чтобы Бюро Военного Персонала создало Базу Командования исключительно для пограничных протекторатов для подготовки генералов. Все испытуемые, отчисленные из Трех Великих Учебных лагерей из-за Залов Праведности, должны быть завербованы Базой Командования, и всем студентам, отвечающим стандартам, через Бюро Военного Персонала должно быть гарантировано, что они будут переведены в пограничные протектораты по завершении обучения.

У Ван Чуна был мудрый и глубокий взгляд, когда он смотрел вдаль.

— Кроме того, напишите от моего имени личные письма Гешу Хану, Ань Сишуню, Сяньюй Чжунтуну, Гао Сяньчжи и Чжану Шоугуи. Скажи им, что я научу своему искусству войны

в этой Базе Командования. Пока они энергично поддерживают это предложение и подписывают соглашение, по крайней мере десять процентов произведенных офицеров будут переданы их армиям. Посмотрев, что я сделал в Таласе и Хорасане, я верю, что они не откажутся!

После того, как решение получило одобрение пяти генералов-протекторов, Бюро Военного Персонала и военного министра Чжанчжоу Цзяньцюна, оно могло обойти императорский дом и все же быть официально утверждено. Пока Ван Чун не создавал личную армию и все солдаты были переведены в пограничные протектораты, даже конфуцианская секта ничего не могла сделать.

Когда эта череда приказов покинула губы Ван Чуна, взволнованные и неловкие лица Старого Орла и Чжана Цюэ сразу же расслабились. Неважно, кем был Ли Цзюньсянь или откуда появилась эта конфуцианская секта, на этот раз они действительно выбрали не того противника.

— Да, ваш подчиненный сделает это! — ответили в унисон эти двое.

— Кроме того, где Чжао Цяньцю заключен в тюрьму? — вдруг спросил Ван Чун.

Для каждой меры была соответствующая контрмера. Независимо от того, какие планы имел Ли Цзюньсянь, ни один из них не мог представлять для него угрозу. Теперь единственное, что беспокоило Ван Чуна, это безопасность Чжао Цяньцю.

Чжао Цяньцю был первым и единственным инструктором Ван Чуна. У Ван Чуна всегда было только уважение и восхищение им.

Чжан Цюэ поклонился и сказал:

— Милорд, мы нашли его местонахождение. После ареста лорд Чжао Цяньцю был переведен обратно в столицу и отправлен в уголовный суд.

Ван Чун моргнул от этой новости. Согласно законам Императорского Двора, офицеры, совершившие преступления, были направлены в Военное Бюро, а простолюдины, совершившие преступления, — в Бюро Наказаний. Когда в дело вступил Императорский Двор или императорский дом, преступники были отправлены на судебный пересмотр. Преступники, подпадающие под эти три категории, отправлялись в Уголовный суд, место, где раньше разбирались со специальными преступниками. А тот, кто председательствовал в уголовном суде, был не кто иной, как король Ци!

При упоминании Уголовного Суда некоторые вещи сразу стали очевидными.

— Поехали в Уголовный суд! — строго сказал Ван Чун.

Уголовный Суд был расположен у северо-западного угла Императорского Дворца.

Это место было отдаленным, расположенным в наименее населенной части столицы. Кроме того, эта земля принадлежала императорскому дому, и обычным людям было запрещено въезжать.

Бум!

Раздался громовой взрыв, распространились энергетические волны и бесчисленные крики, и в воздух, как тряпичные куклы, полетели в полной броне охранники Уголовного Суда. Пока они были в воздухе, их броня и оружие были разорваны на куски Звездной энергией. Ван Чун повел Орла и Чжана Цюэ прямо через это место с неудержимым импульсом.

— Это Уголовный Суд! Стойте!

Разъяренные и шокированные крики раздавались в воздухе, и эксперты Уголовного Суда стали сбегаться со всех сторон.

Но, несмотря на волны экспертов, ни один из них не смог пройти в тридцати футах от Ван Чуна. Энергия рвала их, посылала в воздух или заставляла вращаться в воздухе и сталкиваться друг с другом.

— Где находится Чжао Цяньцю?!

Ван Чун протянул руку, и эксперт Уголовного Суда внезапно взлетел в воздух и приземлился в руки Ван Чуна, как кукла. Его пальцы плотно сжали шею эксперта, поднимая его в воздух, как птицу.

— Я-я-я не скажу вам! Его Высочество Король Ци был проинформирован и скоро будет здесь. Вы не сможете убежать!

Лицо эксперта Уголовного Суда было красным и охваченным страхом, но он отказался говорить.

— Хммм, передо мной, не важно, насколько ты молчаливый.

С этой мыслью, Ван Чун послал мощный взрыв Психической Энергии в разум эксперта. После столкновения со слабым сопротивлением, психическая энергия Ван Чуна глубоко погрузилась в ум эксперта.

— Уголовный Суд, двадцать вторая камера! — пробормотал Ван Чун, а затем бросил эксперта Уголовного Суда в десять с лишним экспертов позади себя, приведя их в смятение.

Бум! Ударила очередная волна Звездной Энергии, и Ван Чун пронзил сотни экспертов Уголовного Суда, чтобы пробиться в подземную тюрьму.

Подземная тюрьма Уголовного Суда была ужасной и зловещей. Здесь содержалось много растрепанных заключенных, а их тела были покрыты синяками, что явно указывало на то, что их пытали. Когда Ван Чун увидел это, он был еще более взбешен. Если люди Короля Ци тайно пытали Чжао Цяньцю, он никогда их не простит.

— Лорд Чжао…

Чжан Цюэ и Старый Орел последовали за Ван Чуном, когда он шагнул к двадцать второй камере. Но когда они нашли эту камеру, они были ошеломлены.

— Эта!

Двое из них молча смотрели в камеру.

— Старый Орел, Чжан Цюэ…

Ван Чун видел состояние двадцать второй камеры, и не мог не сузить глаза, а его голос внезапно остановился. Камера была совершенно пустой, без каких-либо обитателей.

Невозможно!

Это была первая реакция Ван Чуна. Ван Чун бросился на помощь почти сразу же после того, как Чжао Цяньцю был арестован, и он узнал местонахождение камеры из ума эксперта Уголовного Суда. Не было никакой возможности, чтобы эта информация оказалась ложной.

— Проверьте другие клетки! Посмотри, не переехал ли он в другое место! — сразу сказал

Ван Чун.

— Да, Милорд!

Чжан Цюэ и Старый Орел немедленно двинулись к другим клеткам. Тем временем Ван Чун оглянулся и быстро заметил тюремного охранника, которого недавно отбросили в сторону. Он быстро послал поток Психической Энергии в разум этого тюремного охранника. Когда он узнал то, что знал охранник, его тело задрожало, а лоб сморщился. Однако напряжение на его лице ослабло.

Чжао Цяньцю был спасен кем-то другим!

Это была информация, которую Ван Чун получил из разума тюремного охранника. Незадолго до его приезда в Уголовный Суд явился человек в чёрном халате с исключительно высоким статусом и насильно забрал Чжао Цяньцю из камеры. И исходя из обстоятельств, казалось, что этот человек не был в дружеских отношениях с королем Ци, так как люди в Уголовном Суде пытались их остановить.

— Что тут происходит?

Ван Чун замолчал, его разум был сбит с толку. Он не ожидал такой ситуации. Поведение Короля Ци всегда было безудержным и деспотичным, а его личность была дерзкой и высокомерной. Удаление кого-либо из его Уголовного Суда не было чем-то, что любой мог сделать обычный человек. Что еще более важно, Ван Чун знал Чжао Цяньцю в течение долгого времени, но он никогда ничего не слышал о том, что он знает кого-то в таком высоком статусе.

Может ли эта легенда быть правдой?

В данный момент голова Ван Чуна бурлила от мыслей.

По правде говоря, в столице было много сплетен о Чжао Цяньцю. Самым распространенным слухом было то, что у Чжао Цяньцю был какой-то покровитель, и доказательством этого было то, что Чжао Цяньцю, похоже, не имел какого-либо опыта ведения войны, хотя он был главным инструктором тренировочного лагеря Куньву, помещенным выше всех других инструкторов.

Более того, он был единственным инструктором в тренировочном лагере Куньу, который преподавал «искусство командования».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1268. Ван Чун сражается с Королем Ци!**

— Лорд Чжао, я действительно недооценил тебя! Похоже, у тебя есть немало секретов!

Ван Чун уставился на пустую двадцать вторую камеру, и улыбка медленно расползлась по его губам.

— Чжан Цюэ, Старый Орел, нет необходимости искать. Пошли! — вдруг сказал Ван Чун, повернулся и начал выходить из Уголовного Суда.

— Ах?!

Резкий приказ заставил Чжан Цюэ и Старого Орла в смятении взглянуть друг на друга, но не было времени думать, и они побежали догонять.

Через несколько мгновений после выхода из мрачной подземной тюрьмы Уголовного Суда они сразу же услышали голос, наполненный яростью, грохочущей издали.

— Ван Чун! Вы потеряли всякое уважение к законам и морали, осмеливаясь пробиться в Уголовный Суд, чтобы забрать заключенного! Вы действительно думаете, что этот Король не сможет с вами разобраться?!

Ван Чун поднял голову и увидел море людей за пределами Уголовного Суда, бесчисленное количество экспертов окружало это место. И в центре этих людей стоял Король Ци в своем Императорском Одеянии, с мрачным выражением лица, стремительно приближаясь и кипя намерением убийства. Лицо короля Ци было искажено яростью, и, если бы взгляды могли убивать, Ван Чун был бы мертв тысячу раз.

Ван Чун осмотрелся вокруг и увидел, что собирается все больше экспертов и солдат, и все они — эксперты, которых привел с собой Король Ци.

— Хммм!

Ван Чун только холодно фыркнул. Взмахнув рукавом, он начал шагать вперед, как будто там никого не было.

На поле битвы он сражался с тысячами солдат. Он действительно мало заботился о специалистах, которых привел Король Ци.

— Какая разница, если я заберу заключенного? Когда вы стали отвечать за арест инструкторов из тренировочного лагеря Куньу?!

Ван Чун холодно уставился на короля Ци, и бесстрашно подошел.

— Ублюдок!

Лицо короля Ци было пепельным, и он почти собирался взорваться от ярости. Уголовный Суд был его личной территорией, и действия Ван Чуна были явно голым вызовом.

— Ублюдок! Вы только Король с другой фамилией, и в твоих жилах нет ни капли Императорской Крови! Вы действительно думаете, что можете находиться на одном уровне со мной? Поскольку вы пришли в Уголовный Суд, не думайте так легко уйти!

Король Ци с мрачным выражением лица махнул рукой, и эксперты, стоящие за ним, сразу же бросились вперед, из их тел вырвалась энергия, похожая на лаву вулкана, и все они вцепились в Ван Чуна.

— Если вы хотите разобраться со мной, вам нужно знать свои силы!

Тело Ван Чуна взорвалось бескрайними волнами энергии, и все эксперты позади Короля Ци отшатнулись назад.

— Вы ищете смерти!

Король Ци в ярости стиснул зубы. Он шагнул вперед, посылая в небо грандиозную волну лазурной энергии. Его аура начала быстро подниматься, стремительно устремляясь в царство Святого Бойца, а затем на его вершину. Достигнув уровня Великого Генерала, он продолжал расти, сразу же поднявшись до уровня пика Великого Генерала, и это был еще не конец.

Силы Короля Ци, проявленной в этот момент, было достаточно, чтобы поставить его в один ряд с Абу Муслимом.

!!!

Старый Орел и Чжан Цюэ были ошеломлены этим зрелищем. Все знали, что Король Ци был высокомерным и тираническим, выставляя напоказ свой высокий статус, но никто из них не знал, что Король Ци имеет такой высокий уровень совершенствования. Уровень совершенствования, который он показал, был достаточным, чтобы поместить его в число лучших экспертов мира!

Бззз! Все в течение нескольких ли вокруг Уголовного Суда начало сотрясаться, и мгновение спустя, стук! Король Ци вышел вперед, а затем атаковал Ван Чуна, как ревущий дракон, оставляя после себя бесчисленные остаточные изображения.

— Невежественная вещь, этот Король разорвет тебя на куски!

Крики короля Ци звучали по всему Уголовному Суду. Раааа! Древний вой, жаждавший крови и разрушения, внезапно раздался в ушах каждого, и мгновение спустя позади короля Ци появился гигантский зверь размером с гору с сине-черным мехом и дикими клыками. Глаза зверя жаждали разрушения. Все это наполнило людей глубоким страхом.

Зверь Хаоса!

Это было легендарное существо, которое жило на Центральных Равнинах в далеком

прошлом. Императорский Дворец имел бесчисленные секретные руководства по боевым искусствам, и Король Ци, как член Императорского Двора, имел доступ к восьмидесяти процентам этих древних книг.

Это высшее искусство, которое извлекало сущность древнего Хаоса, было явно древней и грозной техникой, которую культивировал Король Ци.

— Не знаешь собственной силы!

Вид короля Ци, летящего вперед, как комета, окутанного удивительной силой, у Ван Чуна вызвал только насмешку.

Король Ци действительно был одним из лучших экспертов эпохи. Он не только имел высокий статус и большие амбиции, он обладал невероятной силой и совершенствованием. Увы… хотя Король Ци был могущественным, он только увеличивал свою силу. Он еще не коснулся Тонкого Царства.

Бум!

Ван Чун вышел вперед, и земля содрогнулась. Он вылетел вперед, как пушечное ядро. В грозовом столкновении он ударил Короля Ци в точку, где энергия вокруг Короля Ци была самой слабой.

— Великое Искусство Инь Ян!

Голос гремел через весь Уголовный Суд, как раскат грома. Когда все смотрели на небо, им всем казалось, что они видят апокалипсис. Солнце и луна, казалось, появились в небе одновременно.

Бум!

После времени, что казалось секундой и бесчисленными эонами, в мире прокатился сильный взрыв.

— Ааааа! — мгновение спустя фигура рухнула, как метеор, на территорию Уголовного Суда.

Земля мгновенно превратилась в гигантский кратер, в то время как десятки тысяч кусков камня полетели в воздух вместе с облаками пыли.

— Король Ци!

— Ваше Высочество!

— Ваше Высочество!

Удар короля Ци привел толпу экспертов перед Уголовным Судом в полный беспорядок, и бесчисленные люди закричали в шоке, и бросились к кратеру. Их лица были поражены паникой.

Это соревнование силы началось быстро и закончилось еще быстрее. Всего за один раунд Король Ци был полностью побежден.

— Хммм!

Парящий в воздухе Ван Чун медленно вернулся на землю, как дрейфующий лист. Король Ци еще не достиг Тонкого Царства, и он, вероятно, даже раньше не слышал термина -Тонкое царство. Если он думал победить Ван Чуна чистой силой, он просто грезил

Топ!

Ван Чун грациозно приземлился на землю. Кажется, у него даже не сбилось дыхание. Было очевидно, что он не использовал всей своей силы.

— Пошли!

Даже не взглянув на то место, где упал Король Ци, Ван Чун увел Старого Орла и Чжан Цюэ. Его глаза были полны холодного света.

— Милорд!

Старый Орел и Чжан Цюэ последовали за ними, воодушевленные тем, что только что произошло. Король Ци противостоял Ван Чуну на каждом углу, и теперь, когда он потерпел поражение и лишился всего своего достоинства, они наконец смогли достичь своего рода катарсиса.

— Ван Чун! Этот Король убьет тебя!

Ван Чун едва прошел два шага, и в его ушах разразился оглушительный рев, пронизанный бесконечным намерением убийства. Бууум! Во взрыве пыли фигура вырвалась вперед и преградила путь Ван Чуну, волна за волной намерения убить поднималась от него.

Тело короля Ци было покрыто ранами, а его лицо было разбито и ушиблено, но его взгляд был прикован к Ван Чуну и содержал намерение убийства, которое было почти осязаемым.

— Все, иди сюда! Убейте этого парня!

У короля Ци было безжалостное выражение лица. Будучи членом Императорского Двора, Король Ци всегда имел благородный и почитаемый статус. Он не мог вспомнить время в своей жизни, когда люди не относились к нему с величайшим уважением, за исключением Ван Чуна и клана Ван, которые постоянно разрушали его планы и делали его врагом. И, конечно, не было никого, подобного Ван Чуну, который осмелился открыто бросить ему вызов, пробиться в Уголовный Суд и даже напасть на него на глазах общественности.

Это было беспрецедентное унижение, и Король Ци чувствовал, что он вот-вот взорвется от ярости!

— Ван Чун, я тебя сегодня убью!

Отвращение вырвалось из глаз Короля Ци. По его приказу эксперты Уголовного Суда объединились с экспертами, которых Король Ци привел с собой, и, как шторм, понеслись к Ван Чуну.

— Стоп! — раздался в воздухе яростный рев. Земля загрохотала, поднялась пыль, и бесчисленные солдаты собрались в Уголовном Суде. Король Ци был ошеломлен этим зрелищем, и подсознательно обернулся, чтобы посмотреть, что происходит. Тем временем Ван Чун сощурился, удивленно оглянувшись, и тут же заметил знакомую фигуру.

— Это он?

Даже Ван Чун не мог не удивиться появлению этого человека. Он никак не предполагал, что лидер чиновников, вечно занятый премьер-министр Ли Линьфу, внезапно появится здесь со всеми чиновниками вместе с солдатами налогового управления, военного персонала и городской гвардии.

— Король Ци, Король Иностранных Земель, вы оба — благородные Короли Великого Тана, намереваясь блестяще сиять над империей, как солнца, и все же вы ругаетесь в Уголовном Суде! Что за вздор!

Ли Линьфу был одет в алое одеяние чиновника первого ранга и ехал на черном жеребце. Даже когда он ехал, его рот был полон упреков, на его лице было выражение смущенной обиды. Двадцать с небольшим чиновников позади него постоянно смотрели взад-вперед то на Ван Чуна, то на Короля Ци, на их лицах были удивленные взгляды. Это было действительно впервые среди двух Королей Великого Тана, чтобы начать открытые боевые действия в столице.

— Если бы я не приехал быстро с чиновниками, кто знает, сколько еще проблем вы бы вызвали! Ублюдки, почему вы еще не рассеялись!

Удивительно, но эти последние слова были адресованы экспертам Уголовного Суда и подкреплению, которое привел Король Ци.

Король Ци с ненавистью посмотрел на Ван Чуна, цвет его лица в ярости сменялся с зеленого на белый. Но каким бы негодующим он ни был, перед премьер-министром и таким количеством официальных лиц, он был вынужден прекратить ссору.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1269. Все становится хуже!**

Свист! Король Ци отдал приказ, и все его люди рассеялись.

Однако, глаза Ван Чуна прищурились, и он бросил задумчивый взгляд на Ли Линьфу и Короля Ци.

Румбл!

Внезапно земля загрохотала, и на место происшествия прибыла еще одна группа.

— Первый Принц!

Бззз! Мысли Ван Чуна задрожали, и он повернулся, чтобы посмотреть. Вдалеке он заметил два массивных драконьих знамени, развевающихся на ветру, а за этими знаменами стояли бесчисленные солдаты Императорской Армии и даже личная охрана Императора, Золотая Стража. Они шли в правильном порядке к Уголовному Суду. И в сопровождении этих Императорских Охранников можно было увидеть величественную и благородную фигуру.

Первый Принц!

Ван Чун сразу же заметил эту знакомую фигуру среди моря солдат.

Пока Император Мудрец удалился во дворец, Первый Принц служил регентом и представлял Императора. Но это был первый раз, когда Ван Чун когда-либо видел Первого Принца за пределами Императорского Дворца.

За один день маленький Уголовный Суд собрал трех влиятельных фигур двора: премьер-министра, Первого Принца и короля Ци. В одно мгновение сердце Ван Чуна упало, и у него сразу возникло дурное предчувствие.

Не беря в расчет короля Ци, премьер-министр и Первый Принц явно пришли подготовленными. Как и ожидалось, через мгновение Ван Чун услышал, как заговорил Первый Принц.

— Ван Чун, вы достаточно смелы, чтобы осмелиться ранить Императорского Дядюшку. Вы так привыкли к полю битвы, что даже относитесь к такому месту как к одному из них?!

Своими первыми словами Первый Принц посмотрел мимо Короля Ци и уставился на Ван Чуна.

Лошадь Первого Принца выпрыгнула из гущи солдат Императорской Армии и побежала в Уголовный Суд.

— С уважением к первому Принцу!

Все начали сходить со своих лошадей и кланяться, даже премьер-министр Ли Линьфу.

— Ваше Высочество! Вы пришли как раз в нужное время. Король Иностранных Земель ворвался в Уголовный Суд, чтобы увести заключенного изнутри, даже ранив при этом охранников Уголовного Суда. Он явно не уважает законы этой страны и не уважает то, что является моральным и правильным! Первый Принц, пожалуйста, осудите его от имени этого короля!

Король Ци внезапно обернулся лицом к Первому Принцу, сразу же приблизившись к нему и направил палец на Ван Чуна, приняв позу жертвы.

В одно мгновение все чиновники, премьер-министр Ли Линьфу и Первый Принц уставились на Ван Чуна. Весь Уголовный Суд молчал, и снизошло невидимое давление.

— Сволочи! Эти люди работают вместе, чтобы доставить неприятности Его Высочеству!

Старый Орел и Чжан Цюэ сразу увидели, что происходит. Это была явно схема для борьбы с Ван Чуном.

Первый Принц был регентом, Ли Линьфу был премьер-министром, а Король Ци был Королем. Силу, сформированную ними тремя, соединившимися вместе, было бы невероятно трудно остановить.

— Хах.

Халат Ван Чуна развевался на ветру. Поняв планы своих противников, Ван Чун остался спокойным и бесстрашным.

— Первый Принц и лорд премьер-министр действительно пришли в нужное время. Этот Король только что прибыл, но все Милорды прибыли так быстро. И Ваше Высочество Первый Принц действительно проницателен. Этот Король и Король Ци стояли вместе, но Ваше Высочество сразу же смогло определить, что этот Король был виноват, а Король Ци не был виновен.

Ван Чун улыбнулся.

Эти слова немедленно вызвали гримасу у всех троих.

Первый Принц был особенно озадачен. Первоначально он полагал, что на этом этапе Ван Чун уступит хоть немного, но неожиданно тот оказался таким же жестким и упрямым, как и всегда.

И Ван Чун разоблачил их.

— Наглец!

Несколько мгновений спустя Первый Принц почувствовал прилив ярости. Одно дело, если Ван Чун был слишком горд, чтобы присоединиться к нему, но он вместо этого решил встать на сторону Пятого Принца. Первый Принц просто не мог допустить такого рода неспособности оценить его доброту.

— Ван Чун, ты хочешь сказать, что Принц вас несправедливо обвиняет?

Король Ци использовал эту возможность, чтобы упрекнуть:

— Ван Чун, мне кажется, что после вашей победы в Хорасане вы больше никого не цените и забыли, как высоки небеса! Его Высочество Первый Принц является старшим сыном, а также регентом, представителем Императора Мудреца, и Его Величества здесь нет! Как вы разговариваете с Первым Принцем?

Присутствие Ван Чуна в Уголовном Суде было тяжелым фактом, и ему было бы невероятно трудно избежать ответственности за свои преступления.

— Ха-ха, я просто оцениваю дело по существу, не более того. И Уголовный Суд не является какой-то запретной площадкой Императорского Дворца. В качестве Короля Великой Династии Тан, разве этот Король даже не может приблизиться к этому пустяковому месту?

Ван Чун держал голову прямо, не отступая ни на шаг.

— Более того, Король Ци, поскольку вы сказали Его Высочеству, что я пришел в Уголовный Суд, чтобы забрать заключенного, позвольте этому Королю спросить вас, где тот заключенный, которого я забираю?

Ван Чун посмотрел на всех троих. Ли Линьфу, Первый Принц и Король Ци мгновенно побледнели.

Согласно их планам, Ван Чун к этому времени должен был вывести Чжао Цяньцю из Уголовного Суда, но по какой-то причине рядом с ним были только два подчиненных, которые часто появлялись вместе с Ван Чуном. Не было никаких признаков Чжао Цяньцю, что полностью отличалось от того, что они предсказывали.

Первый Принц и Ли Линьфу немедленно обернулись к королю Ци.

Нехорошо! Король Ци мысленно проклял, мгновенно потеряв дар речи.

Первый Принц и Ли Линьфу ждали его ответа, но он только что прибыл в Уголовный Суд и почти ничего не знал о ситуации.

И если у них не было ничего, чтобы обвинить Ван Чуна, они не могли обвинить его в каком-либо преступлении. Ван Чун был настолько бесстрашным именно потому, что видел это.

Мерзкий ублюдок, этот Король тебя не простит! — Король Ци молча проклинал, но он мог только сдерживать свою ярость.

— Ублюдок! Разве несправедливо обвинение в том, что вы ранили моих людей? — закричал пристыженный и разъяренный Король Ци.

— Этот Король только лишь надеялся осмотреть Уголовный Суд, но они всеми силами пытались остановить меня, рассматривая этого Короля как заключенного, поэтому этого Короля, естественно, нельзя обвинить в его действиях. Однако Король первым допустил ошибку. Старый Орел, Чжан Цюэ, через некоторое время отправьте немного золота и серебра в Уголовный Суд, чтобы оплатить их лечение.

— Ублюдок!

Нос Короля Ци чуть не изогнулся от ярости, когда он услышал слова Ван Чуна.

Аргумент Ван Чуна был просто неприступным, и он ничего не мог с этим поделать.

Позади него проницательный Ли Линьфу стоял и молчал. Первому Принцу, однако, было трудно скрыть шок в глазах. Простого вмешательства в Уголовный Суд было недостаточно, чтобы назначить какое-либо преступление Ван Чуну. Более того, для этой операции они привели много чиновников, чтобы поддержать короля Ци. Если бы они не смогли обвинить Ван Чуна в преступлении, они стали бы посмешищем двора, что оказало бы огромное влияние на его репутацию среди чиновников.

— Более того, Король Ци, я вижу, что у вас лицо в синяках, а тело покрыто ранами. Вы не будете ведь обвинять меня в том, что я поступил так с вами, верно?

Ван Чун повернулся к королю Ци и ухмыльнулся.

Свист!

Лицо короля Ци мгновенно распухло от гнева. Ван Чун явно издевался над ним перед толпой, но даже несмотря на то, что Король Ци не хотел ничего другого, кроме как убить Ван Чуна, перед всеми собравшимися чиновниками, он не мог подтвердить утверждение Ван Чуна, даже если оно действительно могло быть использовано против него.

— Ван Чун, ты редко льстишь себе подобным образом. Ты думаешь, что справишься с этим королем, просто занимаясь совершенствованием? — Король Ци обиженно плюнул, и лицо его побледнело.

Старому Орлу и Чжан Цюэ было трудно подавить свой смех. Ход их короля на этот раз был действительно мастерским. Кто-то такой гордый и тщеславный, как Король Ци, никогда не сможет этого допустить. Даже если бы он потерял зуб, он просто проглотил бы его и всю вытекающую кровь.

Ван Чун не мог не рассмеяться про себя.

— Тогда хорошо! Я боялся, что я действительно ранил Ваше Высочество по своей неосторожности!

Лицо короля Ци стало темным, как дно горшка, но он ничего не мог с этим поделать.

Вдруг послышался грохот копыт, и с другого направления, нежели Ли Линьфу или Первый Принц, прибыла другая группа.

Первый Принц, Ли Линьфу и Король Ци удивленно повернули головы. Все их люди были здесь, так что, очевидно, приближались люди другой фракции.

— Его Высочество Король Сун! — раздался крик, и тогда все заметили роскошную карету, выходящую из толпы людей и направляющуюся к ним. Из символа на карете и того, как она была украшена, можно было видеть, что это было ни что иное, как карета Короля Суна.

Несколько мгновений спустя раздался еще один крик.

— Военный министр Чжанчжоу Цзяньцюн!

Эти крики заставили всех троих скривиться. Никто не ожидал, что в это время прибудут Король Сун и Чжанчжоу Цзяньцюн.

С другой стороны, Старый Орел и Чжан Цюэ не могли не вздохнуть с облегчением. Все трое пришли в Уголовный Суд совершенно неподготовленными. Уголовный Суд был территорией короля Ци, поэтому они трое сообщили об этом королю Суну только после того, как ушли.

Это было решение, принятое для защиты от любых неудач, и теперь оно оказалось верным.

В присутствии Короля Суна и Чжанчжоу Цзяньцюна Первый Принц и Ли Линьфу, по крайней мере, были бы немного более сдержанными и не смогли бы вопиюще действовать против Ван Чуна.

Несколько мгновений спустя Король Сун и Чжанчжоу Цзяньцюн вышли вперед.

— С уважением к Вашему Высочеству!

Оба они поклонились Первому Принцу.

— Императорский дядя, нет необходимости в такой вежливости!

Первый Принц махнул рукой, со внешне спокойным выражением лица, но про себя он молча ругался. С появлением этих двоих у Первого Принца не было выбора, кроме как сдаться. Все три регента были здесь, поэтому любой дальнейший конфликт только вызовет насмешки.

Король Сун привел в порядок свои одежды и шагнул вперед. Только после поклона Первому Принцу он озвучил свой вопрос.

— Король слышал в своей резиденции, что Ваше Высочество привело чиновников в Уголовный Суд и что даже лорд-премьер-министр пришел. Что-то случилось?

Первый Принц казался естественным и непринужденным на вершине своего жеребца, но внутренне он был несколько смущен.

Премьер-министр Ли Линьфу наконец-то произнес своим глубоким и мягким голосом, а его рукава развевались на ветру:

— Хех, Ваше Высочество Король Сун неправильно поняли ситуацию. Первоначально его высочество обсуждало с королем Ци один вопрос, и когда оно услышало, что Король Ци находится в Уголовном Суде, оно решило приехать и встретиться с ним.

Эти слова плавно прикрыли тылы Первого Принца.

— Правильно, Ваше Высочество, разве вы собирали чиновников не для обсуждения вопроса о префектуре Фу? Давайте отправимся сейчас, и Король Ци может последовать за нами в свое свободное время. — сказал Ли Линьфу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1270. Быстрое прибытие Короля Суна!**

После «напоминания» Ли Линьфу Первый Принц сразу же стал действовать.

— Лорд премьер-министр прав. Императорский дядя, мы сейчас уйдем. Вы можете прийти позже!

С этими словами Первый Принц натянул поводья своего коня и уехал.

— Ваше Высочество Король Сун, я уйду с Первым Принцем. — мягко сказал Ли Линьфу с теплой улыбкой на лице. Взмахнув рукавом, он прошел мимо Короля Суна и удалился прочь.

Король Сун с тревогой посмотрел им в спину, затем повернулся к Ван Чуну и тихо вздохнул с облегчением. Он и Чжанчжоу Цзяньцюн узнали об этом немного поздно, и Первый Принц и Ли Линьфу прибыли намного раньше. К счастью, с Ван Чуном ничего не случилось.

— Король Ци, ваши раны не кажутся легкими. Вы должны пойти отдохнуть. У этого Короля другие вопросы, и он сейчас уйдет.

Ван Чун бросил взгляд на короля Ци, и отошел к Королю Суну. Позади него Король Ци задрожал от ярости, его лицо было пугающе темным.

Все сели в карету Короля Суна и вышли из Уголовного Суда.

Когда Король Сун, Ван Чун и Чжанчжоу Цзяньцюн уселись в карету, Король Сун заговорил.

— Как это? Ты в порядке?

— Я в порядке.

Ван Чун покачал головой.

— Королю Ци не так легко разобраться со мной.

— Это действительно странно. Хорошо, если Король Ци пришел, и вы пробились в Уголовный Суд. В конце концов, это его территория. Однако пришли даже Первый Принц и Премьер-министр. Это было немаловажно. К счастью, вы были невероятно сообразительными и не оставили им ничего, что они могли бы использовать. — сказал Король Сун.

— Правда! У Первого Принца и Ли Линьфу был четкий план, когда они пришли. Когда мы с Королем Суном ехали сюда, мы покрылись холодным потом! — добавил Чжанчжоу Цзяньцюн.

Узнав, что Первый Принц и Премьер-министр оба явились в Уголовный Суд, даже Чжанчжоу Цзяньцюн был ошеломлен. Вот почему он бросился с Королем Суном сюда.

— Это не так просто!

Реакция Ван Чуна была гораздо спокойнее и хладнокровнее.

— Прибытие короля Ци, Первого Принца и премьер-министра полностью связано с арестом Чжао Цяньцю и развитием в Трех Великих Учебных лагерях. Они прибыли вскоре после того, как я пришел в Уголовный Суд, что не может быть совпадением. Это больше похоже на результат чьего-то дотошного плана. Король Ци не обладает такими способностями, в то время как премьер-министр гладок и скрытен и никогда не сможет так легко раскрыть свои способности. У него есть подобная сила, но в этот раз он определенно не может быть зачинщиком. Что касается Первого Принца, это еще более невозможно!

Глаза Ван Чуна сияли глубоким светом, и он, казалось, был в состоянии смотреть в глубины пространства-времени.

— Итак, Ван Чун, вы говорите, что это была работа конфуцианской секты и того молодого человека по имени Ли Цзюньсянь?

Король Сун сразу понял, что говорит Ван Чун.

— Мм. Он — единственная возможность!

Ван Чун твердо кивнул. Только это может объяснить все. Хотя его противник был еще молод, он был самым сильным противником, которого когда-либо встречал Ван Чун. Его атаки шли волна за волной, не давая ему возможности отдышаться.

Бузз!

Король Сун и Чжанчжоу Цзяньцюн обменялись взглядами, и их сердца замерли.

Попрощавшись с Королем Суном и Чжанчжоу Цзяньцюном, Ван Чун вышел из кареты и вернулся домой.

......

Тип тип!

Когда Ван Чун возвращался домой, голубь пролетел по небу и приземлился в ресторане в западной части столицы.

Все три этажа этого ресторана были тихими и уединенными. Павильон Западного Ветра ценил элегантность и свежесть, которые можно было почувствовать, любуясь пейзажем. Здесь можно было любоваться видом цветущих деревьев сливы, посаженных вдоль реки.

Каждый день многие ученые и литераторы собирались здесь, чтобы выпить вина, любуясь цветением сливы.

Но сегодня Павильон Западного Ветра был покинут, совершенно безмолвен. На главных воротах висела табличка с надписью «Закрыто». Однако молодой человек в белом халате сидел на третьем этаже, пил вино и наслаждался цветами сливы в одиночестве.

Весь павильон Западного Ветра на сегодня был закрыт именно для того, чтобы служить этому почетному гостю.

Флапфлап! Голубь приземлился на стол. Рука, которая ждала некоторое время, теперь взяла письмо и отправила голубя в путь.

— Молодой Мастер, мы потерпели неудачу в Уголовном Суде. Ван Чун находится в целости и сохранности! — раздался голос от склоненной фигуры сбоку. Человек с уважением предложил письмо обеими руками.

— Вот как?

Ли Цзюньсянь усмехнулся и слегка отпил чашку ароматного вина, выражение его лица источало неописуемую грацию и легкость.

— Как и следовало ожидать, мы не можем задержать его.

— Это не единственная проблема. Мы только что узнали, что Король Иностранных Земель только что отправил мемориал в Императорский Двор, официально вручая Поместье Отражающего Клинка тренировочному лагерю Куньу. Тем не менее, он назначил менеджера для Отражающего Клинка. Как и ожидалось, это был член Усадьбы Отражающего Клинка. Кроме того, мы узнали, что Король Иностранных Земель, по-видимому, написал письма всем Великим Генералам на границе и Бюро Военного Персонала. От имени пограничных протекторатов они планируют совместно с Бюро Военного Персонала создать Базу Командиров, которая будет независима от трех Великих Учебных Лагерей.

— Мы смогли вмешаться в Три Великих Учебных лагеря только благодаря нашей связи с Первым Принцем и императорским домом. Если эта командная база будет создана, это будет фракция, полностью находящаяся под контролем милитаристов, и у нас не будет никакой надежды вмешаться в нее! Более того, генералы-протекторы на границе имеют огромное влияние. Эта командная база, вероятно, будет иметь репутацию, равную трем великим тренировочным лагерям. Если это произойдет, все наши усилия будут напрасны! — строго сказал эксперт Конфуцианской Секты. Его голос был очень обеспокоен.

Прошли столетия с тех пор, как конфуцианская секта последний раз сталкивалась с таким неприятным противником. Это был явно подросток, но его поведение было таким же, как у опытного ветерана. Он мог противостоять каждому действию Конфуцианской Секты и минимизировать его последствия.

Услышав эти последние слова, правая рука Ли Цзюньсяня, схватив белую фарфоровую чашку, слегка остановилась, и его лоб, наконец, сморщился.

Инцидент в Уголовном Суде не был важным. Было бы хорошо, если бы они могли заключить в тюрьму Ван Чуна, но, если бы они этого не сделали, это не имело бы слишком большого значения. Но, если эта командирская база будет создана, все станет совсем иначе. Милитаристы и конфуцианцы были непримиримы. Одни были за войну, а другие — против войны. По крайней мере, в нынешней ситуации он не мог допустить дальнейшего расширения милитаристов.

— Не нужно беспокоиться! У меня есть план для решения этого вопроса!

Брови Ли Цзюньсяня быстро расслабились, и он вскоре успокоился. Его ясные и прозрачные глаза смотрели вперед, по-видимому, пронизанные безграничным интеллектом.

— Поскольку Король Иностранных Земель принял контрмеры, мы пока отложим его фигуру в сторону. Когда придет время, я лично с ним разберусь. Позвольте мне спросить, готовы ли приготовления к тому вопросу?

— Молодой мастер, все готово и ждет ваших указаний! Когда мы завершим этот этап, мы сделаем большой шаг вперед в достижении наших целей, и репутация молодого мастера наверняка потрясет мир. Молодой Мастер станет достойным вкладчиком в нашу конфуцианскую секту!

Голос эксперта был полон восхищения Ли Цзюньсянем.

Бесконечный поток конфуцианцев пытался осознать истинный Гармоничный Мир, но в итоге они могли только с сожалением умереть. Лишь под командованием Ли Цзюньсяня они сделали большие шаги вперед и приблизились к своей цели.

— Приготовьтесь. Через несколько дней я совершу поездку к западным туркам, чтобы завершить заключительный этап. — сказал Ли Цзюньсянь.

— Да, молодой мастер! — сказал эксперт конфуцианской секты.

Дин! Ли Цзюньсянь поставил на стол белую фарфоровую чашку. Глядя на чашку, Ли Цзюньсянь, казалось, что-то понял, в его глазах появился намек на печаль, но она быстро исчезла. Хвуууш! Подул порыв ветра, и когда он исчез, две фигуры в Павильоне Западного Ветра исчезли вместе с ним.

......

Свист!

Голубь-носитель влетел в семейную резиденцию Ван. Столица выглядела спокойной, но в тени происходила тихая битва. Ван Чун получил почтового голубя и медленно снял письмо с его ноги.

Ван Чун взглянул на письмо и сразу вздохнул с облегчением.

Это письмо было с северо-запада и имело личную печать генерального защитника Анси Гао Сяньчжи. Предыдущее письмо Ван Чуна оказалось полезным. Узнав, что Су Ханьшань и Ли Сие были арестованы, Гао Сяньчжи забрал Чэн Цяньли и других высокопоставленных офицеров армии протектората Анси и лично отправился в Цыси, чтобы выяснить, что происходит. Ли Сие и Су Ханьшань сражались вместе с армией протектората Анси в битве при Таласе, и они были союзниками, чьи узы были созданы во время битвы.

Можно сказать, что, если бы они не рисковали своими жизнями на поле битвы, армия протектората Анси исчезла бы. Более того, они оба внесли огромный вклад в битву против арабов. Было абсурдом, что их арестовали за такое пустяковое дело.

Это был первый раз, когда Гао Сяньчжи был так зол. Даже без просьбы Ван Чуна он все равно вмешался бы.

Мало того, когда Гао Сяньчжи направился в Цыси, Гешу Хан отправил письмо, в котором говорилось, что он прибудет в Цыси через несколько дней. Два Великих Генерала Великого Тана пришли с яростной силой, и их огромный авторитет и влияние в армии оказались эффективными. Под давлением двух Великих Генералов трое конфуцианских командиров были вынуждены гарантировать, что Ли Сие и Су Ханьшань не причинят никакого вреда.

Более того, чтобы доказать свою искренность, они согласились, чтобы подчиненные Гао Сяньчжи и Гешу Хана были надзирателями до вынесения решения Императорского Двора.

— Су Ханьшань и Ли Сие просто не нужно оставаться в тюрьме. Это явно задерживающая тактика. Что задумали эти люди? — пробормотал про себя Ван Чун после того, как убрал письмо.

Ван Чун был почти уверен, что в то время как Ли Цзюньсянь и Конфуцианская Секта, по-видимому, преследовали Су Ханьшаня и Ли Сие, на самом деле они преследовали его. Но независимо от того, какую идею имел Ли Цзюньсянь, Ван Чун оставался бесстрашным, уверенным, что сможет ему противостоять.

— Милорд! — бросился внутрь Старый Орел.

— Мы только что получили известие. Один из кланов, с которыми мы работаем, клан Ли префектуры Цзин, говорит, что они нашли след Вэня Чоушу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1271. Новости о Вэн Чоушу!**

— Чего?!

Ван Чун дрожал от удивления.

Лу Тин однажды сказал, что даже если бы Вэнь Чоушу был еще жив, ему было бы больше девяноста лет. Более того, у него была характер затворника. Другими словами, даже Лу Тин считал, что существует невероятно высокая вероятность того, что этого человека не будет в живых. Быстро найти Вэнь Чоушу было действительно удивительно.

Ван Чун быстро успокоился и спросил:

— Что сказал клан Ли префектуры Цзин?

Новости о Вэнь Чоушу действительно были довольно увлекательны, но он не мог стать слишком счастливым, пока они не подтвердят его личность.

— Клан Ли префектуры Цзин направил письмо, в котором говорится, что они нашли человека, очень похожего на человека, о котором говорил академик Лу Тин. Это человек старше девяноста лет с затворнической индивидуальностью и любовью к коллекционированию древних книг. Кроме того, клан Ли обнаружил, что человек имел фамилию Вэнь и переехал туда двадцать с лишним лет назад. Хотя он называл себя Вэнь Гусинь, сельский житель видел печать, которую он носил с собой, и на которой было написано — Вэнь Чоушу.

— Кроме того, библиотека в его доме удивительна. Когда он прибыл, он купил несколько больших дворов и даже нанял людей, чтобы построить еще три, все из которых он использовал для хранения книг. Клан Ли принял к сведению этого человека. Когда они пошли покупать травы, он попросил немного воды из поместья этого старого джентльмена и заметил эту невероятную библиотеку, — сказал Старый Орел, поклонившись.

— Вэнь Чоушу…

Ван Чун задумался.

Коллекционеры древних книг обычно имели определенные склонности. Они глубоко дорожили книгами, которые они собирали, и не собирались беспорядочно на них рисовать. Тем не менее, они поместили бы в книгу закладку, на которой было напечатано имя коллекционера. Если коллекционер умер и книга попала в руки другого коллекционера, коллекционер поставил бы свою фамилию на закладке. Таким образом, они создавали запись о людях, которые владели этой книгой из поколения в поколение.

Это была привычка и обычай древних книжников.

Если у этого человека была печать Вэнь Чоушу при себе, был, по крайней мере, шанс в шестьдесят процентов, что этот человек был тем, кого он искал.

— Орел, возьми академика Лу Тина, чтобы узнать, действительно ли упомянутый человек Вэнь Чоушу. Кроме того, направь четырех экспертов, чтобы охранять его, и попроси нескольких ученых из великих кланов помочь Лу Тину. Я хочу как можно скорее узнать, что это за сценарий с птичьей печатью и что означает чернильный символ! — строго сказал Ван Чун, и его глаза ярко засияли. Это событие стало большим сюрпризом, и казалось, что наконец-то будет достигнут некоторый прогресс в конфуцианской секте.

Старый Орел быстро ушел с Лу Тином и десятью экспертами. В целях безопасности Король Сун направил еще двадцать экспертов, каждый из которых был отобран лично. Конфликт между конфуцианцами и милитаристами затронул не только Императорский Двор, но и всю империю.

Никто не понимал этого лучше, чем Король Сун.

Как только что-то случится с милитаристами, более десяти миллионов человек Великого Тана будут в опасности. Вот почему Король Сун полностью поддержал этот вопрос.

Между тем столица постепенно вступила в мирный период. После того, как Ван Чун нейтрализовал атаки в Цыси и в трех Великих Тренировочных Лагерях, Ли Цзюньсянь и Конфуцианская Секта, по-видимому, замедлили свое нападение и больше не продвигались. Что касается Ван Чуна, он ждал новостей от Лу Тина и Короля Суна.

Обе стороны, по-видимому, заключили временное перемирие и не предпринимали никаких враждебных действий друг против друга. Но и Ван Чун, и Ли Цзюньсянь понимали, что их противник только готовится к удару и может начать новую волну нападения в любое время. В то же время в столице произошла новая застройка, хотя многих это не пугало.

Под руководством Чжанчжоу Цзяньцюна и Бюро Военного Персонала Король Иностранных Земель Ван Чун, Гао Сяньчжи, Гешу Хан, Чжанчжоу Цзяньцюн и Сяньюй Чжунтун объединились, чтобы создать Командную Базу на северо-западной окраине столицы.

Командная База охватила обширную территорию в несколько десятков му. Расходы на строительство были разделены между Бюро Военного Персонала, Ван Чуном и знатными кланами столицы, причем Ван Чун заплатил половину. Благородные кланы, оплачивающие строительные расходы, были удостоены звания «спонсоров».

Таким образом, Командная База может быть построена как можно быстрее, обходя необходимость запрашивать выделение денег у Бюро Доходов.

Кроме того, основным архитектором Командной Базы был не кто иной, как известный мастер, ответственный за строительство Стального Города в Ушане у стальных стен, используемых на северо-западных полях сражений, Чжан Шоужи. Командной Базе потребуется несколько месяцев для завершения. Когда придет время, многие студенты Трех Великих Учебных лагерей и некоторые офицеры армии могли войти в это место, чтобы учиться. Однако, в отличие от Трех Великих Учебных Лагерей, Командная База будет обучать стратегии и практической тактике на поле боя.

Все инструкторы были отобраны из числа элитных офицеров пяти протекторатов, все они имели богатый опыт боя. Это была одна из черт, отличавших Командную Базу от Трех Великих Учебных лагерей.

И Ван Чун научил бы еще более высокому уровню стратегического мышления.

Репутация Ван Чуна как нового Бога Войны и его известная способность командовать сделали эту Командную Базу чрезвычайно привлекательной.

Ван Чун пытался выследить Ли Цзюньсяня, но Ли Цзюньсянь, по-видимому, исчез, как паровоз. Но даже в этом случае нападение конфуцианской школы не прекратилось. Все больше и больше школ, укомплектованных конфуцианцами, читающими лекции о доброжелательности, праведности, уместности и мудрости, появлялись в столице, чтобы продвигать идею Гармоничного Мира, и влияние конфуцианцев становилось все сильнее и сильнее.

Ван Чун чувствовал, что умы людей медленно меняются. И метод, выбранный конфуцианцами, был непроницаемым. Даже Ван Чун, благородный Король Иностранных Земель, не мог помешать конфуцианам внушать свои идеалы.

Но только то, что он не мог остановить их, не означало, что у Ван Чуна не было никакого способа им противостоять.

— Сюй Кейи, Чэн Саньюань, у меня есть задание для вас!

Несколько дней спустя Ван Чун вызвал их обоих в свой кабинет.

— Мне нужно, чтобы вы немедленно связались с великими кланами столицы, и выполнили эту задачу как можно скорее. Кроме того, я передам тридцать миллионов таэлей золота в качестве начального капитала, а потом еще больше капитала, чтобы выполнить эту задачу.

— Ах!

— Милорд!

Они оба в шоке опустили челюсти, уставившись на Ван Чуна.

Тридцать миллионов таэлей!

И это было в золоте, а будет еще больше!

Это количество полностью превзошло их ожидания. Нужно было понять, что Императорский Двор выдал Ван Чуну всего десять миллионов золотых монет за битву при Таласе, и этого было достаточно, чтобы Великий Тан в конечном итоге победил в войне против Аравии.

Но теперь Ван Чун дал им тридцать миллионов таэлей, и это была только начальная сумма. Это было богатство, которое многие могли использовать всю оставшуюся жизнь и при этом его все равно не потратить.

Им было очень трудно представить, для какой задачи потребуется столько золота.

— Я написал все в этом письме! Идите!

— Да, Милорд!

Сюй Кейи взял письмо со стола и быстро ушел.

......

Несколько дней спустя новости из префектуры Цзин прибыли в столицу. В префектуре Цзин была создана «школа укрепления тела», построенная кланом Ли. Она преподавала различные боевые искусства и не взимала за это плату. Напротив, школа предлагала завтрак и ужин бесплатно. В начале был только один ученик, но их количество увеличилось до семи, потом до десяти, а потом и больше.

Префектура Цзин была только началом. Эти школы боевых искусств начали появляться как бамбук после дождя, простираясь от префектуры Цзин до соседних префектур и весей и далее. За одну неделю количество школ по укреплению тела увеличилось до нескольких сотен и распространилось по всей империи. Через несколько недель было создано несколько тысяч таких школ по укреплению тела, и их число продолжало увеличиваться в удивительном темпе.

Эти школы по укреплению тела были построены в одном простом стиле и были созданы в спокойной обстановке. Кроме того, все они имели опытных инструкторов. Простые люди изначально сомневались в этом начинании, но, когда они узнали, что эти школы укрепления тела предлагают бесплатное питание, они бросились там участвовать. Мало того, эти люди вскоре поняли, что в этих школах по укреплению тела есть дополнительная политика. Если кто-то тренировался в боевых искусствах в этих школах укрепления тела в течение целой недели, он мог бы получить десять струн медных денег.

Если кто-то непрерывно занимался боевыми искусствами в школе в течение месяца, он мог получить кусок серебра. Чем больше времени было потрачено, тем больше серебра можно было получить, а через полгода — серебряный слиток.

Такого никогда раньше не было на Центральных Равнинах. Кроме того, вокруг этих школ жило много людей, и, хотя требования были строгими, в конце концов, в школах по-прежнему набиралось удивительное количество учеников. Деньги, необходимые для того, чтобы накормить этих людей и заплатить за инструкторов, составили невероятно огромные ежедневные расходы. Это не было чем-то, что мог бы выдержать любой обычный великий клан.

Но вскоре все обнаружили, что поток серебра, поступающий из этих школ укрепления тела, по-видимому, бесконечен. Как будто человек, поддерживающий эти школы по укреплению тела, был невероятно богатым. И когда владелец этих школ по укреплению тела был наконец раскрыт, вся империя задрожала.

Король Иностранных Земель!

Владельцем этих тысяч школ укрепления тела был не кто иной, как прославленный Бог Войны Ван Чун!

Это известие вызвало землетрясение, и бесчисленные люди пошли в школы по укреплению тела, прослышав о Ван Чуне, чтобы изучать боевые искусства и укреплять свое тело. Кроме того, бесчисленные влиятельные семьи и фракции из других районов связались с Ван Чуном, надеясь, что он откроет школу по укреплению тела в их собственном районе. Некоторые из них даже были готовы нести часть ежедневных расходов.

Этим школам по укреплению тела потребовалось совсем немного времени, чтобы завоевать популярность, и империю охватило увлечение укреплением тела и развитием боевых искусств.

Число школ по укреплению тела увеличилось до десятков тысяч, и они были расположены почти в каждом уголке империи.

Тип тип!

Одна птица за другой летела в столицу. Одна из этих птиц влетела в чайный домик, расположенный в северо-западном углу столицы. Старейшина в черной мантии, одетый в одежду конфуцианского ученого, протянул руку и взял эту птицу-посланника. Когда он взглянул на сообщение, его лицо мгновенно стало мрачным.

— Ублюдок!

Конфуцианцы открывали школы в столице для пропаганды своих идеалов, в то время как Ван Чун открывал школы по всей империи для обучения боевым искусствам. Это было явно для оппозиции к конфуцианцам.

— Позвольте мне увидеть, как долго вы сможете оставаться самодовольным!

Взмахнув рукавом, старейшина в черной одежде исчез в чайной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1272. Тайная история конфуцианской секты**

Члены конфуцианской секты были далеко не единственными, кто получал новости. В семейной резиденции клана Ван Чун был одет в повседневную одежду, его черные волосы свободно свисали, удерживая на месте одной деревянной шпилькой. Стоя за столом, он источал элегантность ученого и торжественность воина. К нему приходили новости из различных префектур и командиров.

— Неплохо! За это небольшое время их количество превысило пятьдесят тысяч!

Ван Чун посмотрел на письмо на столе и улыбнулся. Это число было намного больше, чем он предполагал. Ежедневные расходы были просто удивительными. Даже те великие кланы, которые действовали в столице в течение двухсот-трехсот лет и обладали удивительным богатством, не могли нести это бремя. В обычных обстоятельствах ни один человек или фракция не смогли бы совершить такие огромные расходы.

Но после битвы при Хорасане Ван Чун получил от Мутасима III 1,9 миллиарда золотых монет. Один миллиард золотых монет был передан в Императорский Двор, сто миллионов были использованы для покупки рудника Хайдарабад, а двести миллионов были использованы для выплат, как семьям солдат, погибших в бою, так и за услыги различных племен Западных Регионов и королевств Большого и Малого Балура.

Это оставило Ван Чуна и Гао Сяньчжи с шестистами миллионами золотых монет. Именно эта огромная сумма богатства позволила Ван Чуну поддержать такое огромное количество школ по укреплению тела во всей империи.

Это не обязательно должно было противостоять Ли Цзюньсяню и конфуцианской секте. По правде говоря, задолго до того, как он впервые получил это золото, Ван Чун и Гао Сяньчжи обсуждали в Хорасане, как они могут использовать эти деньги для обогащения страны и укрепления народа. Одна из их идей состояла в том, чтобы построить школы укрепления тела по всей империи, которые обучали бы боевым искусствам и увеличивали силу простых людей Великого Тана.

Эта идея даже получила энергичное одобрение Гао Сяньчжи. Таким образом, он использовал эту возможность, чтобы полностью продвигать свои школы по укреплению тела.

В своей последней жизни, когда он боролся с потусторонними захватчиками, Ван Чуну всегда мешало отсутствие солдат. Хотя на Центральных Равнинах проживало десять миллионов человек, немногие из них были пригодны для боя на поле битвы. Это было основной причиной, по которой в голове у Ван Чуна возникла идея школ по укреплению тела.

Ван Чун отложил письмо и сказал себе:

— Шестьсот миллионов золотых таэлей не смогут просуществовать слишком долго, но они смогут продержаться не менее десяти лет, вплоть до стихийного бедствия. — До тех пор, пока школьный план укрепления тела будет продолжаться, Великий Тан сможет подготовить много подходящих солдат.

Это был план вооружить всю империю, хотя никто, кроме Ван Чуна, этого не знал.

Флапфлап! Пока он думал, в окно влетел чрезвычайно свирепо выглядящий золотой орел и приземлился перед столом Ван Чуна. Увидев этого орла, глаза Ван Чуна расширились.

Это был сигнал, о котором он заранее договорился со Старым Орлом, а это значит, что наконец-то появились новости от Лу Тина. Два дня спустя из столицы префектуры Цзин в столицу империи прибыло письмо, сопровождаемое полной книгой, и прибыло в семейную резиденцию Ван.

Личность Вэнь Чоушу была подтверждена, и Лу Тин получил гораздо больше, чем они себе представляли. Он не только смог выполнить свое давнее желание и встретился с самим Вэнь Чоушу, но и получил кучу информации о методе письма печати птицы от этого сборщика книг номер один на Центральных Равнинах. Лу Тин исключил чисто академическую информацию и только отправил информацию, которую он считал полезной. Кроме того, он сделал отметки о том, что он считает уместным.

— Милорд, академик Лу сказал, что самая важная книга находится сверху. Прочитав первую книгу, вы примерно поймете значение чернильного символа. — сурово сказал Су Шисюань.

Ван Чун ничего не сказал, и поднял черную книгу из верхней части сундука. Открыв ее, Ван Чун сразу же увидел закладку с красной печатью на ней.

— Вэнь Чоушу!

Ван Чун узнал его имя с первого взгляда. Перейдя на первую страницу, он сразу же увидел различные символы из метода начертания Печати Птицы и понял, что Лу Тин был прав. Символ в центре чернильного символа действительно был словом, и это было в точности как в стиле метода печати птицы.

Ван Чун продолжал читать. Это был древний текст, который стремился систематически описать метод печати птицы. Текст был написан учеными конфуцианцами около пяти или шести сотен лет назад, в эпоху Вэй-Цзинь1. Очевидно, его особенно интересовал метод печати птицы, поэтому он описал происхождение и историю, стоящую за ним.

Просмотрев двадцать-тридцать страниц, Ван Чун увидел закладку, которую Лу Тин оставил в книге. Уникальный символ сразу же появился перед его глазами, и, увидев его, его зрачки внезапно сжались, как будто они были острием иглы.

Символ в древней книге был практически идентичен символу в центре чернильного символа конфуцианской секты.

— 同 (Гармония)!

Когда Ван Чун зачитал объяснение, оставленное эрудированным конфуцианцем, он внезапно поднял бровь. Несмотря на то, что он видел этот символ дважды, в этой и последней жизни, Ван Чун никогда не думал, что в нем есть слово. В книге было записано происхождение этого символа.

В периоды Весны, Осени и Воюющих государств все государства воевали друг с другом, и Центральные Равнины были охвачены бедствиями и страданиями. Мудрец путешествовал между всеми государствами, встречаясь с их различными суверенами в надежде, что он сможет убедить их отказаться от своего эгоизма. С тридцати лет до семидесяти мудрец провел сорок лет в этом начинании, но его усилия были бесплодны. В его пенсионные годы войны на Центральных Равнинах не стихли, а усилились.

Когда ученик, который у него был, пытался убедить различных государей, и был убит в борьбе, последний мудрец эпохи был побежден горем и яростью. Его вырвало кровью, а потом он окунул свой палец в эту кровь и создал этот новый символ из метода начертания Птичья Печать перед своими юными последователями, символ — 同.

Символ — 同 — нес все устремления и нежелание этого мудреца. После написания этого персонажа, последний мудрец раздал все свои сожаления и нежелание своим юным последователям, а затем внезапно умер.

Говорили, что после смерти этого мудреца его молодой последователь взял последний символ, написанный этим мудрецом, и уединился глубоко в горах. Он использовал символ как основание новой секты под названием Конфуцианская Секта.

Большинство людей полагало, что эта легенда является сильно искаженным изображением реальности, и даже в эпоху Вэй-Цзинь многие люди относились к ней как к просто популярной легенде. Но согласно словам этого ученного конфуцианца, хотя было невозможно исследовать первую половину, часть о конфуцианской секте не обязательно была слухом.

Ученый конфуцианец эпохи Вэй-Цзинь упомянул, что в более позднюю эпоху Цинь-Хань и в последующие эпохи всегда существовали различные легенды или слухи о конфуцианской секте.

Бузз!

Это были только случайные комментарии, и даже автор этой книги не уделил этому слишком много внимания при сборе материала о методе начертания Птичьей Печати. Однако после прочтения этого рассказа Ван Чун был совершенно ошеломлен.

— Как это могло произойти?!

Ван Чун почувствовал, что на его голову упал валун. Он слышал, как Ли Цзюньсянь упоминал о смерти ста мудрецов, но он никогда не верил, что эта конфуцианская секта действительно будет связана с периодами Весны, Осени и Воюющих государств. Если то, что говорилось в этой книге, было правдой, конфуцианской секте, стоящей за Ли Цзюньсянем, было больше тысячи лет!

Это полностью превзошло воображение Ван Чуна.

Одна секта действительно могла существовать более тысячи лет, сохраняясь, несмотря на войны, голод и смену династий, вплоть до Великой Династии Тан… Если бы он не видел сам Ли Цзюньсяня и членов Конфуцианской Секты и чернильные символы на их запястьях, Ван Чун никогда бы не поверил, что все это реально.

Ван Чун продолжал читать, но в этой книге не было больше информации о конфуцианской секте. Ван Чун повернулся к другой книге и прочитал ее, но подавляющее большинство этой книги содержало пояснения к методу начертания Птичьей Печати. Но в третьей книге Ван Чун еще раз увидел знакомый символ и легенду о конфуцианской секте.

Это была работа эрудированного конфуцианца, жившего в первые годы жизни северного Чжоу. Согласно его рассказу, конфуцианская секта появилась в период северного Чжоу2, и ученый конфуцианец этой секты громко призывал Северный Чжоу и все другие страны того времени отложить свои обиды и разногласия, положить конец всем войнам и отбросить свои эгоистичные желания, чтобы все люди в мире могли быть в мире. Этот человек появился на очень короткий промежуток времени, прежде чем снова исчезнуть.

И там были только кусочки и обрывки информации о конфуцианской секте. Понимание этого людьми было ограничено ученным конфуцианцем и идеалами, которые он поддерживал, не более того.

Они не составили глубокого впечатления об этой эпохе.

Даже конфуцианец из северной провинции Чжоу, написавший эту книгу, лишь случайно упомянул ее и не углубился дальше.

Ван Чун отложил третью книгу и продолжил читать. После северного Чжоу черный символ появился в эпоху императора Вэнь из Великой Династии Суй.

Чем больше он читал, тем больше он был ошеломлен. Периоды весны, осени и враждующих государств, эпоха Вэй-Цзинь, северный Чжоу, Суй, царствование Императора Мудреца… если все это было правдой, эта фракция, называемая конфуцианской сектой, появлялась почти во всех эпохах истории.

— Как такая фракция может существовать на Центральных Равнинах?! — пробормотал про себя Ван Чун и отложил книгу.

Если бы у них не было доступа к ученому, такому как Лу Тин, очень немногие смогли бы заметить подсказки в этих книгах. В одно мгновение Ван Чун понял, почему Лу Тин послал эти книги, а не объяснил ему лично.

Были некоторые вещи, которые слова не могли объяснить ясно, и видеть самому было лучше, чем слушать других. Только своими глазами можно определить правдивость этих легенд.

Более того, этот факт был просто слишком шокирующим!

Ван Чун никогда не думал, что у тех экспертов, с которыми он встречался в ту апокалиптическую эру, была такая история.

— Су Шисюань, люди Короля Суна здесь? — спросил Ван Чун.

Прошло более полугода с момента их встречи. Основываясь на полученной им информации, Король Сун наконец начал добиваться определенных успехов.

Эра Вэй-Цзинь, относящаяся к славе династии Цао Вэй из трех королевств и последовавшей за ней династии Цзинь, охватывала 220-420 года.↩︎

Северная династия Чжоу была последней из северных династий в период Северной и Южной династий в истории Китая. Она правила с 557 по 581 год и была свергнута династией Суй.↩︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1273. Инцидент Хэ Цинжуна!**

— Милорд, люди Короля Суна скоро будут. — сказал Су Шисюань, кланяясь.

— Рапорт!

Пока они разговаривали, ворвался охранник клана Ван.

— Милорд, главный охранник резиденции Короля Суна, Ло Чжэнь, снаружи ищет аудиенции.

— Пусть он войдет!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, и он махнул рукой. Через несколько мгновений вошел черный бородатый мужчина ростом 1,9 метра и полностью в доспехах.

— Ваше Высочество, Король Сун попросил меня лично доставить вам это письмо!

Ло Чжэнь поклонился и предложил письмо обеими руками.

— Король Сун говорит, что этот вопрос очень актуален, поэтому он лично попросил меня передать его!

Ван Чун немедленно извлек письмо из конверта. Взглянув на него, Ван Чун поморщился. На бумаге было большое пятно крови, и на мгновение Ван Чун почувствовал, как его сердце дрожит.

Ван Чун продолжал читать письмо.

Это письмо было обычным сообщением шпиона, которого Король Сун поместил рядом с Королем Ци, чтобы сообщить о его повседневной жизни. Хотя Король Ци был осторожен в своих действиях и не оставил никаких доказательств, человек, приложивший усилия, не был бы без результата. В конце концов, шпиону удалось получить некоторую информацию. Ему удалось получить возможность подслушать разговор Короля Ци с одним из его советников.

Двое из них в какой-то момент неосознанно вернулись к разговору о конфуцианской секте. Советник упомянул, что Король Ци помогал конфуцианской секте и был, по сути, подчиненным, что может привести к тому, что чиновники двора отнесутся к нему легко. Но Королю Ци было все равно. Более того, было упомянуто, что конфуцианская секта имела огромное влияние и силу, командуя многими влиятельными экспертами. У них даже было немало экспертов на пике уровня Святого Бойца и Великого Генерала.

Король Ци увидел, что они невероятно сильны и могут помочь ему с кланом Ван и Королем Суном, поэтому он согласился сотрудничать.

Король Ци и его советник упомянули, что конфуцианская секта собирала власть для крупной операции в Императорском Дворе. Если им это удастся, они смогут полностью изменить структуру двора!

Бузз!

Эти слова сотрясли сердце Ван Чуна. Императорский Двор претерпел огромные изменения перед его возвращением из Хорасана. Многие из чиновников фракции Короля Суна, будь то гражданские чиновники или генералы, либо дезертировали, либо были переведены из столицы, чтобы заменить их незнакомыми лицами.

В этом аспекте структура Императорского Двора претерпела большие изменения. Ван Чуну было трудно представить, как может произойти большее изменение. Что они имели в виду под полным изменением структуры двора?!

Ван Чун чувствовал сильную опасность.

Он продолжал читать, но письмо на этом оборвалось.

Ван Чун стоял в оцепенении, и его разум был в смятении.

— Что случилось с посланным Королем Суном шпионом? — вдруг спросил Ван Чун.

— Его текущее местоположение неизвестно. Король Сун отправил людей искать его. — сказал Ло Чжэнь.

Ван Чун приоткрыл глаза. Когда он увидел это пятно крови, он о чем-то догадался. Хотя Король Ци был тщеславным, он был параноиком, и у него было много помощников. Шпион Короля Суна, вероятно, был обнаружен.

— Спасибо Королю Суну от меня. Су Шисюань, пусть люди отправят деньги его семье. Кроме того, найди несколько людей, чтобы присоединиться к поиску. Посмотрим, сможем ли мы найти его и спасти. — сказал Ван Чун.

Хотя надежды были ничтожны, даже если бы был шанс один на десять тысяч, он не мог сдаться.

— Ваш подчиненный понимает!

Су Шисюань и Ло Чжэнь быстро ушли.

Ван Чун стоял в своем кабинете, погруженный в созерцательную тишину. Первоначально он считал, что с Королем Суном, служащим со-регентом в Императорском Дворе, не возникнет никаких серьезных проблем. По крайней мере, необоснованные предложения могут быть просто отклонены. Но казалось, что его мышление было слишком простым. По крайней мере, если Король Ци и конфуцианская секта осмелились попытаться полностью изменить структуру двора, они были уверены в своих шансах на это.

Кажется, я больше не могу оставаться без дела По крайней мере, сейчас я должен участвовать в утренних заседаниях! Таким образом, Король Сун получит некоторую поддержку при дворе! — тихо сказал себе Ван Чун.

С этой мыслью Ван Чун быстро покинул свой кабинет.

......

Три дня спустя Ван Чун умылся, переоделся в свой красный Императорский Халат и в сопровождении семейных слуг вышел из резиденции семьи Ван. На улице стояла богато украшенная позолоченная коляска.

Небо было пасмурным, и только несколько тонких лучей утреннего света появились с востока.

Свист! В руку Ван Чуна влетел почтовый голубь. Ван Чун взглянул на письмо, и смял его в комок.

— Все готово? — спокойно сказал Ван Чун.

Су Шисюань поклонился и сказал:

— Ваше Высочество, все готово! Карета Короля Суна ждет у ворот дворца Ваше Высочество, чтобы вы могли вместе войти во дворец.

Ван Чун хмыкнул и кивнул, затем поднял занавеску, чтобы войти в карету.

— Хиах!

Карета покатилась в направлении ворот дворца.

Примерно через полчаса экипаж Ван Чуна наконец прибыл.

У ворот дворца его ждала другая витиеватая карета, на которой было изображено изображение дракона, ясно указывающее на личность ее владельца.

Хотя все Короли Великого Тана использовали изображение дракона, все эти драконы были разными. Дракон с золотыми глазами и серебряными зрачками использовался Королем Суном.

— Милорд!

В тот момент, когда появилась коляска Ван Чуна, слегка наклоненная фигура вышла вперед. Это был не кто иной, как Ло Чжэнь, с которым Ван Чун познакомился всего несколько дней назад.

— Король Сун ждет Милорда!

Ван Чун кивнул и быстро вошел в карету Короля Суна.

— Хиах!

В тот момент, когда Ван Чун вошел, колеса начали двигаться, направляя повозку ко дворцу Тайхэ.

Императорский Дворец был областью критической важности, и в его пределах было запрещено кататься на лошадях или использовать коляски. Тем не менее, у Короля Суна был золотой жетон, который последний император даровал бывшему Королю Суну, что позволяло ему использовать карету, чтобы пересечь любую часть Императорского дворца, кроме дворца Тайхэ и заднего дворца. Это было право, которым пользовался исключительно Король Сун.

— Вы видели всю информацию, которую я вам послал?

Король Сун прислонился к задней части экипажа, выражение его лица было холодным и отчужденным.

— Я видел!

Ван Чун кивнул, садясь напротив Короля Суна.

— Их цель на этот раз — Хэ Цинжун. Несмотря ни на что, им нельзя позволить преуспеть!

Хэ Цинжун был чиновником второго ранга и одним из важных советников Короля Суна. Он обладал значительным политическим авторитетом при дворе.

Фракция Короля Суна однажды была ослаблена конфуцианцами, но после короткого периода молчания конфуцианцы снова посмотрели на одного из ближайших советников Короля Суна.

— Хэ Цинжун провел много лет при дворе. На этот раз они намерены использовать проекты по борьбе с наводнениями и ирригации в Цзяннане, чтобы вывести его из столицы. Цзяннань страдает от частых наводнений и затопляется каждый сезон дождей. Императорский Двор всегда хотел взять эту проблему под контроль, поэтому не так давно было окончательно решено, что три миллиона золотых таэлей будут инвестированы в масштабные выемки каналов и ирригационных каналов в обход притока Цзинчу. В то время я думал, что это на благо страны и народа, и не пытался это остановить, но я не предполагал, что у них будут скрытые мотивы. В конце они предложили, чтобы яркий министр Хэ Цинжун возглавил проект.

(ТN: Цзяннань означает «к югу от реки», река здесь — Янцзы.)

— Хэ Цинжун — уроженец Цзяннаня, поэтому они используют эту причину в надежде, что смогут вывести Хэ Цинжуна из столицы. Сегодняшнее утреннее заседание двора должно обсудить эту тему. — строго сказал Король Сун.

От ирригационных проектов Цзяннань до передачи Хэ Цинжуна, эти люди продвигались шаг за шагом, их планы были тесно связаны. Даже Король Сун не предполагал, что эти люди будут такими проницательными и дальновидными.

— Любой чиновник должен быть в состоянии наблюдать за раскопками каналов и ирригационных каналов в Цзяннане. Даже если Хэ Цинжун является уроженцем Цзяннаня, нет причин отправлять его из столицы для наблюдения за проектом. — строго ответил Ван Чун.

— В обычных обстоятельствах, естественно, в этом не было бы необходимости, поэтому у них появилось несколько человек из родного города Хэ Цинжуна, которые попросили, чтобы Хэ Цинжун с честью вернулся домой, чтобы наблюдать за ирригационным проектом. Они даже приготовили ему памятную стелу. Клан Хэ всегда был главным кланом в провинции Цзяннань, и многие люди обращались с такой просьбой. Король Ци воспользовался этим вопросом, чтобы он ушел.

— Хотя вопрос отличается от изгнания из двора, его все же переводят из столицы. Кроме того, ирригационные проекты занимают много времени и, как минимум, потребуют от двух до трех лет. К тому времени ситуация в Императорском Дворе будет урегулирована, и делать что-либо еще будет слишком поздно. — торжественно сказал Король Сун.

Императорский Двор был местом постоянных ссор и ударов в спину. Схемы, разыгрываемые внутри, были гораздо более сложными, чем можно себе представить. Даже Король Сун, опытный ветеран, который провел десятилетия при дворе, не осмелился бы сказать, что другой не сможет его провести.

— Даже если люди из его деревни просят об этом, он может отказаться. Страна превыше всего, и он не может поставить желание своих односельчан выше благосостояния всей империи. — строго сказал Ван Чун.

— Это не так просто. Если бы это было все, Хэ Цинжун действительно мог бы просто отказаться. Но, если к просьбам жителей деревни присоединяется серьезная болезнь матери Хэ Цинжуна, все обстоит иначе. — сказал Король Сун, и его лоб покрылся морщинами.

Бузз!

Тело Ван Чуна задрожало. Это было действительно не то, чего он ожидал. На Центральных Равнинах концепция сыновнего благочестия глубоко проникла в сознание людей и считалась высшей добродетелью. Хэ Цинжун мог отклонить просьбы своих односельчан, но, если он не вернется, пока его мать серьезно болеет, он будет бесполезен. В любую династию или эпоху это наверняка приведет к осуждению со стороны двора, и Хэ Цинжун, вероятно, даже не сможет сохранить свой официальный пост.

— Хэ Цинжун — чиновник не низкого ранга и лояльный субъект двора. Почему он чиновник, а его мать в Цзяннане? — спросил Ван Чун.

— Хэ Цинжун однажды пытался заставить свою мать переехать в столицу, но она была привязана к своему родному городу и не хотела покидать Цзяннань. Кроме того, там живут все их родственники, поэтому Хэ Цинжун не мог ничего сделать, чтобы изменить ее мнение.

Король Сун не мог не вздохнуть.

Карета замолчала, никто из них ничего не мог больше сказать.

Несколько мгновений спустя Ван Чун открыл глаза.

— Вы исследовали ситуацию в Цзяннане? Почему эти две вещи случайно совпали? Оказалось, что Цзяннаню понадобился ирригационный проект в тот момент, когда мать Хэ Цинжуна серьезно заболела?

Он находил этот вопрос довольно подозрительным. Это было просто слишком большое совпадение, что мать Хэ Цинжуна серьезно заболела. Он инстинктивно чувствовал, что это было сделано специально.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1274. Ожесточенные дебаты!**

Король Сун посмотрел на Ван Чуна с рябью эмоций в глазах.

— Ваша интуиция неплоха. Я отправил людей в Цзяннань для расследования и узнал, что у матери Хэ Цинжуна нет серьезных заболеваний. У нее просто небольшая простуда, и вместе с ее желанием увидеть сына и убеждением некоторых людей из ее деревни эта простуда превратилась в серьезную болезнь.

Услышав это, Ван Чун скривил лоб. Текущий вопрос был намного сложнее, чем он предполагал. Если мать Хэ Цинжуна скучала по сыну, ХеэЦинжун был вполне способен попросить отпуск, чтобы увидеться с родителями, будь то два месяца или даже больше. Было ясно, что кто-то использовал вопрос, чтобы хитростью выманить его домой.

Тяжелый удар!

В это время карета внезапно остановилась и наконец прибыла к воротам Тайхэ. За ней был дворец Тайхэ. Ван Чун и Король Сун пришли в себя. Они вместе вышли из кареты.

— Пойдемте сначала внутрь! Когда придет время, мы будем действовать в соответствии с ситуацией. В любом случае, мы должны порекомендовать другому чиновнику руководить ирригационным проектом, а также позволить Хэ Цинжуну пойти домой и увидеться с родителями! — сказал Король Сун.

Ван Чун хмыкнул в подтверждение и кивнул. То, что сказал Король Сун, было именно тем, что он также имел в виду.

Дворец Тайхэ возвышался высоко в небе, и они поднялись к нему по длинной лестнице из белого нефрита.

Во дворце Тайхэ собрались все чиновники.

Бузз!

Когда Ван Чун и Король Сун вместе вошли в зал, внутри раздалось жужжание, и бесчисленные глаза уставились на одетого в красную одежду Короля Иностранных Земель.

— Это он!

— Сегодня что-то случится!

Глаза, глядя на сурового Ван Чуна, наполнились опасением. Хотя Ван Чун начинал как генерал, события вокруг «роспуска префектурных армий» и Чжана Чаошу научили всех, насколько грозным был Ван Чун. Хотя он некоторое время не посещал заседания, он все же имел огромное влияние.

— Король Иностранных Земель!

Генерал маяка Цзян Юньран и другие генералы были очень рады видеть Ван Чуна.

— М-м.

Ван Чун кивнул, приветствуя этих генералов, а затем быстро перевел взгляд в другое место.

Ван Чун быстро заметил Короля Ци, стоящего рядом со спиральной колонной дракона, скрестив руки на груди. Когда Ван Чун посмотрел на него, Король Ци посмотрел на Ван Чуна. Внезапно губы Короля Ци изогнулись в холодной улыбке, а в его глазах появился намек на самодовольство.

Облако беспокойства появилось на лбу Ван Чуна. Но прежде чем Ван Чун смог начать какие-либо неприятности, Король Ци отвернулся и посмотрел на поднятую платформу зала. Он прикрыл глаза и сделал вид, что ему лень беспокоиться о Ван Чуне.

— Хммм!

Ван Чун отложил его в сторону и повернул глаза в другом месте. Структура гражданских и военных чиновников при дворе не изменилась. С тех пор, как Король Сун был назначен соправителем, он отклонил многие предложения гражданских чиновников, направленные против генералов.

Однако, когда он посмотрел на незнакомых чиновников, которых конфуцианская секта установила при дворе, хотя эти лица оставались без эмоций, Ван Чун почувствовал, что они чем-то отличаются от того, какими были раньше. Но он не мог исключить, что он просто ошибся.

Его взгляд направился к просторному стулу из сандалового дерева в правом верхнем углу, где он заметил еще одну знакомую фигуру.

С тех пор как Великий Наставлик почти потерял сознание от ярости от того, что его упрекнул Ван Чун, Великий Наставник отсутствовал в Императорском Дворе. Но сегодня он снова появился. Он сел на стул, который был спиной к Ван Чуну. Похоже, он вздремнул, явно делая вид, что игнорирует Ван Чуна.

Бузз!

Ван Чун поднял лоб, увидев спину Великого Наставника. Великий Наставник был чрезвычайно горд, и после полного унижения Ван Чуна ему стало слишком стыдно предстать перед двором. Если бы не произошло что-то особенное, он бы никогда не оказался в том же зале, что и Ван Чун.

Они пришел из-за Хэ Циньжуна? — тихо сказал себе Ван Чун. Но Ван Чун глубоко внутри чувствовал, что все не так просто, как казалось на первый взгляд.

Ван Чун подавил беспокойство и перевел взгляд на яркого министра Хэ Циньжуна, а затем посмотрел налево, где стоял лидер чиновников, премьер-министр Ли Линьфу. Он услышал пронзительный голос в своем ухе.

— Первый Принц прибыл!

Крэк! Со звуком кнута собравшиеся чиновники сразу замолчали. Между тем, первый Принц Ли Ин вышел из боковой части зала, выглядя, как тигр или дракон, и прошествовал, сопровождаемый несколькими евнухами в шелковых одеждах и Золотыми Стражами.

— С уважением к первому Принцу!

Увидев Первого Принца, все поклонились. Что касается Первого Принца, он поднял свою мантию и уселся на трон, который представлял Императора Мудреца.

У него был презрительный взгляд в глазах, и его аура была грандиозной и обширной. Возможно, потому что он сидел на троне дракона и занимался придворными делами на месте Императора Мудреца, Первый Принц постепенно начал развивать Императорскую ауру Владыки Девяти и Пяти! Его взгляд был как удар молнии, он стремительно пронесся по коридору. В конце концов, он ненадолго остановился на Ван Чуне, а затем быстро отстранился.

— Уважаемые официальные лица, если есть какие-либо проблемы, пожалуйста, представьте мемориал. В противном случае вы можете уйти!

В зале прозвучал пронзительный голос. Рядом с Первым Принцем был седовласый и бородатый старый евнух, который занял место евнуха Гао. Он был худым и сморщенным, а его пальцы были как когти. Хотя его тело не источало ауры, когда его глаза осматривали комнату, они сияли ярким и непостижимым светом. Это был явно один из экспертов высшего класса Императорского Дворца.

— Ваше Высочество, у этого предмета есть мемориал!

Чиновник быстро вышел вперед, чтобы начать с сегодняшней повестки дня.

Хотя Император Мудрец удалился во дворец и оставил Первого Принца своим регентом, ничего больше не изменилось. У правительства было много дел, связанных с участием различных префектур и командиров. Эти аспекты не были экспертизой Ван Чуна, поэтому, послушав некоторое время, он закрыл глаза и стал молча ждать.

На сегодняшнее заседание двора пришли Великий Наставник, Король Ци и Ли Линьфу. Ван Чун прекрасно понимал, что все остальные темы обсуждения — только закуска. Важнейшим вопросом была блестящий министр Хэ Циньжун.

Это заседание двора решит, остался ли он или вернулся домой.

Суд решал один вопрос за другим, и через некоторое время раздался голос.

Чиновник вышел из своего ранга, повернулся к Первому Принцу и громко заявил:

— Ваше Высочество, у этого предмета есть мемориал! Были предприняты многочисленные попытки решить проблему наводнения в Цзяннане, но проблемы сохраняются. Не так давно было принято предложение об инвестировании трех миллионов таэлей золота для рытья новых каналов и оросительных каналов. Эта непритязательная тема предполагает, что Императорский Двор должен учитывать пожелания народа и направить Яркого Министра в Цзяннань, чтобы контролировать этот проект!

Бузз!

Ван Чун первоначально действовал как наблюдатель, и его глаза были закрыты, но, когда он услышал голос, его глаза открылись.

Чжоу Тайцинь!

Холодный свет вспыхнул в его глазах, и он мгновенно узнал этот голос. Это был не кто иной, как министр церемоний, который сделал все возможное, чтобы помешать Императорскому Двору направить подкрепление в Талас, Чжоу Тайцинь.

— Это здесь!

Ван Чун насторожился. Через столько времени это заседание двора, наконец, собиралось обсудить основную тему.

— Ваше Высочество, этот предмет согласен! Лорд Хэ — уроженец Цзяннаня и очень хорошо знаком с местностью и географией. Если Лорда Хэ отправят туда, он обязательно сможет работать с местными жителями и повысить эффективность проекта, значительно сократив необходимое время и избежав многих ненужных проблем! — последовал за Чжоу Тайцинем старый чиновник, выражая свое согласие.

— Вот так! Кроме того, мать Лорда Хэ серьезно больна, и говорят, что сыновнее благочестие имеет первостепенное значение над всеми добродетелями. Управляя ирригационным проектом, Лорд Хэ может выполнять свои сыновние обязанности, одновременно работая на благо страны и народа. Поистине, это значит убить двух зайцев одним выстрелом. Конечно, Лорд Хэ не будет возражать. — высказался другой важный чиновник, и при поддержке этих троих, другие чиновники начали выражать свою поддержку.

Через несколько минут после того, как все закончили говорить, помощник военного министра Цао Цяньцзун вышел со своего места возле Короля Суна. — Ваше Высочество, этот предмет возражает! Лорд Хэ — Яркий Министр, чиновник второго ранга. Более того, он провел много лет при дворе и очень хорошо знаком с различными делами Императорского Двора и операциями империи. Раскопки новых каналов и ирригационных каналов действительно приносят пользу стране и народу, но для этого следует направлять только должностных лиц из Бюро Работ. Лорд Хэ не должен идти сам. Есть основные вопросы и второстепенные вопросы, те, которые имеют большие способности и те, которые имеют небольшие способности. Те, у кого большие способности, должны быть поставлены перед основными задачами, а те, у кого небольшие способности, должны быть поставлены перед второстепенными задачами.

После Цао Цяньцзуня, во фракции Короля Суна начали высказываться один чиновник за другим.

— Ваше Высочество, этот субъект придерживается того же мнения, что и лорд Цао и остальные объекты! Все должностные лица двора имеют свои должности и обязанности. Это основа, на которой двор обычно занимается своими делами. Если ирригационный проект требует, чтобы надзирание за ним занимал чиновник второго ранга, тогда, если в каком-либо другом месте требуется ирригационный проект или меры противодействия наводнениям или засухе, мы должны посылать старшего второго ранга, младшего первого ранга или даже чиновника высшего ранга? Если бы все вопросы решались так, разве Императорский Двор не был бы пустым, и все вопросы оставались нерешенными? Что это за система? Этот скромный субъект твердо возражает против подобного процесса.

Вдруг шагнула фигура министра обрядов в красных одеждах Пей Куни.

— Хэ Цинжун раньше трудился в бюро работ и обладает огромными знаниями в области ирригационных проектов. Кто еще может сравниться с ним в этом аспекте? Более того, сыновнее благочестие является главным достоинством. Если он даже не поедет к своей матери, когда она серьезно больна, он потерпит неудачу как сын, и тогда какое право он имеет на то, чтобы стоять в Императорском Дворе, служа официальным лицом и образцом для империи?

Ван Чун холодно наблюдал за всем со стороны, и резкий свет промелькнул в его глазах. Пэй Куни был министром обрядов, а также одним из людей Короля Ци. Если Король Ци даже заставлял его выступить вперед, было ясно, что он был абсолютно уверен в этом вопросе. Учитывая объединенную мощь Короля Ци, Великого Наставника, Ли Линьфу и Первого Принца, если фракция Короля Суна потеряет даже Яркого Министра, она станет чрезвычайно слабой и неспособной противостоять Королю Ци.

Что еще более важно, без помощи чиновника более низкого ранга в лице Хэ Цинжуна, слова людей Короля Ци имели бы гораздо больший вес при дворе, и они могли бы легко принять многие предложения. Дальше…

Ван Чун вспомнил информацию, которую шпион Короля Суна получил от Короля Ци. Было ясно, что дело Хэ Цинжуна было только началом. Как только положение Хэ Цинжуна попадет в руки Короля Ци и конфуцианской секты, все больше и больше людей, вероятно, будут заменены. Конфуцианская Секта не стала бы ограничиваться только одной позицией. Вот почему сегодня появился Ван Чун.

— Ваше Высочество!

В зале раздался громкий и энергичный голос. В самом конце зала Ван Чун поднял халат и шагнул вперед.

— Этот предмет предлагает, чтобы ирригационный проект в Цзяннане контролировался Королем Ци.

Ван Чун поклонился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1275. Поймали врасплох!**

Румбл!

Двор начал гудеть от болтовни. Все чиновники были ошеломлены предложением Ван Чуна, и никто не ожидал, что он внезапно выйдет вперед и уведет с собой Короля Ци.

— Ван Чун!

Король Сун и военный министр Чжанчжоу Цзяньцюн были ошеломлены. Было очевидно, что Ван Чун не обсуждал этот ход с ними заранее.

— Ублюдок!

Поначалу Король Ци был ошеломлен, но быстро пришел в себя, и его лицо стало диким, когда он стиснул зубы.

Этот вопрос был передан во двор в качестве мемориала. Король Сун, в качестве соправителя, ясно видел это. Но несмотря на то, что дело Хэ Цинжуна было раскрыто, Король Ци не беспокоился. Он все спланировал, и министр обрядов Пэй Куни был одним из его важных элементов в этом плане. Но он никак не ожидал, что Ван Чун необоснованно втянет его в дебаты.

— Ван Чун, ты сошел с ума? Король является членом Императорского Двора, обладает уважаемым и благородным статусом. И вы бы хотели, чтобы я курировал ирригационный проект?

Король Ци был в ярости. Их битва в Уголовном Суде вызвала настоящий переполох среди чиновников, и теперь Ван Чун напал на него перед всем двором, даже предлагая, чтобы такой могущественный Король, как он, наблюдал за ирригационным проектом. Это было абсолютное унижение, которое заставило Короля Ци ненавидеть Ван Чуна до мозга костей.

Ван Чун посмотрел на Чжан Ляньчуна и сказал:

— Хех, я слышал, что Король Ци собирал талантливых людей по всему миру, и что Король Ци скромен и прилежен, и даже изучал ирригацию. Вы даже пригласили министра труда Чжана Ляньчуна к себе домой. Разве Король Ци не обсуждал ирригацию с лордом Чжаном?

— Вы!

Король Ци сразу почувствовал себя подавленным, и он был не единственным. На лице министра работ Чжана Ляньчуна появилось опасение.

В ходе сегодняшних прений первоначальный план состоял в том, чтобы он следовал за министром обрядов Пэй Цуном, и они вместе работали над тем, чтобы заставить Хэ Цинжуна покинуть двор. Но с заявлением Ван Чуна Чжан Ляньчун был вынужден сделать шаг назад и промолчать. В противном случае он будет доказывать заявления Ван Чуна и будет подозреваться в сговоре с Королем Ци.

На мгновение весь зал замолчал. По реакции Короля Ци и Чжан Ляньчуна даже самый медленный человек понял, что происходит.

Было ясно, что они вступили в сговор!

Ван Чун сказал, что Король Ци и Чжан Лянчун обсуждали вопрос об орошении в своей резиденции, и в это время у Короля Ци даже не было возможности возразить!

— Ублюдок! Однажды этот Король разорвет тебя на куски!

Король Ци обиженно оглянулся.

— Хахаха, отлично! Ван Чун, этот Король, знал, что у вас была причина для этого!

Король Сун был первым, кто понял, что происходит, и, наконец, понял, почему Ван Чун прервал Пэй Цуньи. Даже Король Сун не знал, что Король Ци недавно вступил в сговор с министром труда Чжаном Ляньчжуном, завербовав его, чтобы тот мог вытолкнуть Хэ Цинжуна.

Вероятно, это узнали подчиненные Ван Чуна.

— Ваше Высочество, этот непритязательный субъект считает, что есть люди, более квалифицированные для наблюдения за ирригационным проектом в Цзяннане. Что касается Хэ Цинжуна, то нельзя сбрасывать со счетов его сыновние обязанности, равно как и государственные дела. Этот предмет предполагает, что Хэ Цинжуну будет разрешено взять два месяца отпуска, вернуться в Цзяннань и посетить его мать. Как только его мать выздоровеет, он сможет вернуться в столицу. — сказал Ван Чун.

Мать Хэ Цинжуна всего лишь простудилась, и ее состояние не было серьезным. Для Хэ Цинжуна пойти домой и навестить свою мать и вернуться, как только она выздоровеет, был лучший доступный компромисс. Простуда не была серьезной болезнью, и к тому времени, когда Хэ Цинжун вернулся домой, она, вероятно, была решена.

Внезапно раздался голос сверху.

— Хэ Цинжун, каково ваше мнение? — безмолвная и неподвижная фигура Великого Наставника внезапно встала со стула.

Это внезапное действие застало всех врасплох. Резкая ссора между Ван Чуном и Королем Ци привлекла столько внимания, что никто не ожидал, что Великий Наставник заговорит. В отличие от своего поведения ранее, Великий Наставник был чрезвычайно спокоен и менее интенсивен. Его первые слова были не в поддержку идеи о том, что Хэ Цинжун должен поехать в Цзяннань для наблюдения за ирригационным проектом, а в том, чтобы спросить у Хэ Цинжуна свое мнение.

Хэ Цинжун был членом фракции Короля Суна, и в обычных обстоятельствах, если бы Великий Наставник попросил его мнение, он, естественно, возразил бы. Но по какой-то причине у Ван Чуна было плохое предчувствие.

Почти подсознательно Ван Чун повернулся, чтобы посмотреть, и увидел, что Хэ Цинжун опустил голову. Он не сразу озвучил свое мнениеи выглядел очень обеспокоенным.

— Этот непритязательный субъект, непритязательный субъект…

Хэ Цинжун колебался, не в состоянии говорить. Ван Чун сразу почувствовал, что его дурное предчувствие стало еще хуже.

— Нехорошо!

Ван Чун почувствовал, как у него забилось сердце. Если бы Хэ Цинжун действительно не хотел идти, он бы сразу отказался и не колебался. У него была явно проблема.

— Ваше Высочество!

Ван Чун подсознательно повернулся к Королю Суну, и почти в то же время Король Сун посмотрел в сторону Ван Чуна с сильным шоком в глазах. Хэ Цинжун был человеком Короля Суна, а Ван Чун всегда избегал слишком глубоко вовлекаться в их дела. Но было ясно, что что-то пошло не так. Ситуация полностью отличалась от того, что сказал Король Сун Ван Чуну.

Шок в глазах Короля Суна сказал ему все. Было ясно, что он тоже заметил своеобразное отношение Хэ Цинжуна.

— Ваше Высочество, этот скромный субъект готов отправиться в Цзяннань, чтобы наблюдать за ирригационным проектом Императорского Двора!

Наконец, Хэ Цинжун сказал, и его слова заставили всех остаться ошеломленными. У Цзян Юньжана и других генералов разинулись рты, а их тела окаменели. Они сделали все возможное, чтобы помочь Хэ Цинжуну разобраться с людьми Короля Ци, даже не предполагая, что с самим Хэ Цинжуном будет какая-то проблема.

По правде говоря, даже Чжоу Тайцинь и другие гражданские чиновники были ошеломлены ответом Хэ Цинжуна. Пока все бесконечно спорили, Хэ Цинжун всех удивил.

— Все чиновники это слышали. Лорд Хэ, так как ваш разум решен, этот Принц согласится на предложение! Через пять дней вы должны подготовиться и отправиться в Цзяннань. Меры по борьбе с наводнениями связаны с благосостоянием страны и жизнями миллионов людей. Такой большой проект наверняка займет много времени. Вы должны полностью сосредоточиться на контроле этого проекта!

Прежде чем Ван Чун, Король Сун, Чжанчжоу Цзяньцюн или кто-либо еще мог говорить, Первый Принц воспользовался своим шансом и решил этот вопрос.

— Большое спасибо, Ваше Высочество! Хэ Цинжун не провалится на этой миссии и сделает все возможное, чтобы выполнить эту задачу!

Зал был смертельно неподвижен, все смотрели на склоненную и почтительную фигуру Хэ Цинжуна. Ван Чун почувствовал, как будто Хэ Цинжун вздохнул с облегчением, как будто сбросил тяжелый груз с плеч. Но через мгновение Хэ Цинжун поднял голову, и Ван Чун ясно увидел, как он бросил извиняющийся взгляд в сторону Короля Суна.

Ван Чун, казалось, что-то понял и замолчал.

Хотя «предательство» Хэ Цинжуна застало всех врасплох, не было никаких сомнений, что у него были свои проблемы.

«Я просчитался!»

Мгновение спустя Ван Чун посмотрел на Великого Наставника. Он никогда не поверит, что Великий Наставник случайно задал этот вопрос. Было ясно, что он знал, каким будет ответ.

И Ван Чун никогда бы не поверил, что Великий Наставник и Король Ци не сделали ничего закулисного.

Самая важная часть впереди!

Ван Чун снова посмотрел на Великого Наставника и Короля Ци. Первый Принц заговорил слишком быстро, и их планы были настолько дотошными, что всего за несколько мгновений отъезд Хэ Цинжуна в столицу был решен, и никто не смог его изменить. Однако Ван Чун прекрасно понимал, что всё далеко не окончено. «Удаление» Хэ Цинжуна было только формальным открытием для настоящих дебатов.

Все только начиналось.

Как и ожидалось, мгновение спустя Ван Чун услышал другой голос.

Министр труда Чжан Ляньчун неожиданно вышел вперед и сказал:

— Ваше Высочество, у этого предмета есть мемориал. Яркий Министр Хэ Цинжун был сотрудником Секретариата, ответственным за фильтрацию и обработку ежедневных мемориалов. С уходом Хэ Цинжуна эта должность остается вакантной. Дела двора не могут быть отложены даже на один день. Этот скромный предмет предлагает рекомендовать новому человеку заменить лорда Хэ при рассмотрении дел двора

Бузз!

Его слова сразу же вызвали сдвиг в настроении двора.

Спор о Хэ Цинжуне был настолько интенсивным, потому что обе стороны всегда отчаянно боролись за занимаемый им пост. Любой, кто мог бы заменить его на этом посту, обладал бы гораздо большим авторитетом при дворе.

Вдруг голос нарушил спокойствие.

— Ваше Высочество, у этого предмета есть мемориал! Губернатор префектуры Чжан Гэ Хуан обладает выдающимися способностями. Он управлял префектурой много лет и добился замечательных достижений. Этот субъект рекомендует Гэ Хуану заменить Хэ Цинжуна!

Король Ци раньше выражал свой гнев, но, вздохнув, он успокоился и шагнул вперед. Король Ци едва смог скрыть свое желание занять должность Хэ Цинжуна, лично выступив с рекомендацией.

Услышав слова Короля Ци, Великий Наставник, Ли Линьфу и Первый Принц, все незаметно нахмурились.

Это было не то, что они ранее обсуждали!

Губернатор префектуры Чжан Гэ Хуань всегда был очень близок с Королем Ци. В последних нескольких дворцовых прениях Король Ци несколько раз выступал вперед, пытаясь привести Гэ Хуаня в Императорский Двор. Они не предполагали, что Король Ци попытается снова, как только увидит новую вакансию.

Когда это приносило пользу, Король Ци всегда ставил свои собственные интересы превыше всего, и его отсутствие заботы о всеобъемлющей ситуации возникло и в этот раз.

Почти в тот же момент Король Сун вышел вперед с суровым выражением лица, и громко сказал:

— Ваше Высочество, этот объект возражает! Хэ Цинжун покидает столицу только для того, чтобы контролировать ирригационный проект, и не подал в отставку. Нет необходимости искать замену. Более того, Гэ Хуань имеет опыт управления провинциями и не имеет возможности решать вопросы всей империи. Этот скромный субъект считает, что это предложение не может быть принято! Пожалуйста, подумайте 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/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1276. Сюжет раскрыт. Ли Цзюньсянь!**

Король Ци был слишком эгоистичным. При рассмотрении вопросов он всегда ставил свои интересы выше благосостояния страны. Его фракция была достаточно сильна, чтобы внушить противникам головную боль. Если бы ему было разрешено вставить Гэ Хуаня, никто не знал, в какой хаос он поместит двор.

Самое главное, что среди всех чиновников никто, кроме Ван Чуна и Короля Суна, не мог противостоять ему и разрушить его план.

— Абсурд! Что за вздор!

Противостояние Короля Суна заставило Короля Ци немедленно возразить.

— Кто именно входит в Императорский Двор с опытом? Разве не все начинают с нуля и медленно поднимаются, шаг за шагом? Если другим не дать шанс, как мы можем развивать новые таланты? Гэ Хуан имеет выдающиеся достижения, и этот Король считает, что он полностью подходит для данной должности!

Король Ци сделал бы все возможное, чтобы привести своего человека ко двору.

— Но этот Король не находит его подходящим! — прозвучал Голос Ван Чуна, и он шагнул вперед, холодно улыбаясь.

Королю Ци нельзя было позволить использовать эту возможность, чтобы вставить своего человека в Императорский Двор. Гэ Хуан мог быть прилично квалифицированным, но у Великого Тана было намного больше людей, которые были намного талантливее его!

— Ван Чун!

Король Ци зарычал, услышав, что заговорил Ван Чун, и его глаза покраснели. Ван Чун дважды разрушил его планы.

— Этот субъект считает, что Гэ Хуан не лучший кандидат!

В это время военный министр Чжанчжоу Цзяньцюнь вышел вперед. Уход Яркого Министра Хэ Цинжуна из столицы был готовой сделкой, которую нельзя было изменить. Все, что они могли сейчас сделать, — это сделать все возможное, чтобы люди Короля Ци не заняли пост Хэ Цинжуна.

— Этот предмет согласен!

— Этот предмет согласен!

В одно мгновение генералы и чиновники во фракции Короля Суна вышли вперед и согласились, со взволнованными взглядами на лицах. Хор голосов вызвал искаженное выражение лица Короля Ци.

— Ваше Высочество, если Гэ Хуан неприемлем, у этого старого предмета есть человек, которого можно порекомендовать!

В середине этого напряженного тупика в зале раздался крайне пожилой голос. Великий Наставник решил выступить еще раз.

— Этот старый субъект ранее общался с этим человеком, и, основываясь на суждении этого старого субъекта, он вполне способен войти в Секретариат, чтобы занять позицию Хэ Цинжуна и решать государственные вопросы.

Слова Великого Наставника ошеломили всех, и даже Король Сун и Чжанчжоу Цзяньцюн были ошеломлены. Ван Чун также был поражен и сразу почувствовал крайне плохое предчувствие.

Со времени их конфликта в Императорском Дворе Великий Наставник долгое время не появлялся на утреннем заседании двора, не говоря о том, чтобы участвовать в обсуждениях. И на основании вопроса, который Великий Наставник задал Хэ Цинжуну, стало ясно, что он пришел к этому заседанию двора достаточно подготовленным. Ван Чун никогда не поверит, что Великий Наставник придумал этого человека на месте.

— Это кто?! — яростно взревел Король Ци, и его глаза налились кровью. Он был настолько взбешен, что даже не осознавал, что говорил Великий Наставник. Но прежде чем Король Ци понял, что он сделал, громовой и энергичный голос донесся снаружи.

— Я!

Это единственное слово было произнесено с абсолютной уверенностью, не показывая страха перед скоплением светил и влиятельных чиновников, собравшихся при дворе. И с этим словом из-за дворца Тайхэ раздался стук шагов, сразу привлекший всеобщее внимание.

Свист! Мгновенно все чиновники, включая Ван Чуна, повернулись, чтобы посмотреть.

Мгновение спустя, в ослепительной вспышке света, вертикальная фигура с высоко поднятой головой, в одежде, белой, как снег, прошла через порог.

Его шаги были уверенными, а его поведение изящным, как орхидея, найденная глубоко в безмятежной долине.

Увидев этого человека, по крайней мере половина гражданских чиновников при дворе с уважением опустила головы.

Поначалу Ван Чуну было наплевать, но когда он ясно увидел лицо этого человека, он весь задрожал, словно его ударила молния!

Ли Цзюньсянь!

Ван Чун недоверчиво уставился на эту знакомую фигуру. Никогда он не предполагал, что человек, которого рекомендует Великий Наставник, будет не кем иным, как лидером Конфуцианской Секты, которого он встретил в Павильоне Пьяной Луны, Ли Цзюньсянем!

Ван Чуну вдруг показалось, что он тонет в середине схемы.

От ирригационного проекта и отъезда Хэ Цинжуна к рекомендации Королем Ци Гэ Хуаня и, наконец, к рекомендации Великим Наставником Ли Цзюньсяня… эти события пролетели в голове Ван Чуна с поразительной скоростью, а затем он вспомнил, как шпион Короля Суна узнал от Короля Ци что вся структура двора должна была измениться. Ван Чун наконец понял, что происходит.

Ли Цзюньсянь стоял у входа в зал и быстро сканировал чиновников, в конце концов уставившись на Ван Чуна.

— Король Иностранных Земель, мы снова встретились!

Бузз!

Эти слова заставили зал гудеть, все генералы обернулись, чтобы посмотреть на этого молодого человека в белом халате. Из слов этого юноши было видно, что он знал Ван Чуна, но по атмовфере между ними это были явно враждебные, а не дружеские отношения. Учитывая, что Великий Наставник рекомендовал его и что он был врагом Короля Иностранных Земель, юноша в белом халате определенно имел необычное происхождение.

Стоя у входа, Ли Цзюньсянь вел себя так, словно не мог видеть или слышать эти вещи. Не обращая внимания на чиновников, он мягко улыбнулся, встретившись глазами с Ван Чуном. Казалось, что в воздухе потрескивает электричество, и весь зал замолчал, поскольку все присутствующие чиновники наконец заметили враждебность между ними.

— Это он!

Король Сун, казалось, что-то почувствовал, и его глаза расширились. Когда он посмотрел на фигуру в белом халате, выражение его лица стало серьезным.

Хотя он никогда не встречал Ли Цзюньсяня, Король Сун приказал нарисовать портрет на основе описаний Ван Чуна. Молодой человек произвел чрезвычайно глубокое впечатление на Короля Суна, но даже он не думал, что интриган за кулисами теперь появится и войдет в Императорский Двор.

Реакция Чжанчжоу Цзяньцюна была несколько медленнее, но он кое-что заметил и начал подозрительно осматривать Ли Цзюньсяня.

— Ваше Высочество, этот Король возражает! Задачи Секретариата имеют первостепенное значение! Может ли любой случайный человек быть приспособлен для этого? — вдруг с холодным выражением лица сказал Ван Чун. Независимо от того, какой план был у Конфуцианской Секты, он не позволит им добиться успеха.

Ли Цзюньсянь только улыбнулся и ничего не сказал.

В это время директор Камергера Зависимостей Фан Чжэнцин неожиданно вышел вперед и твердо сказал:

— Кто сказал, что он случайный человек? Это заместитель директора нашего Камергера Зависимостей!

— Значит, забота об иностранных гостях в Камергере Зависимостей дает возможность решать важные государственные вопросы в Секретариате? С каких это пор делами Императорского Двора разрешалось так небрежно заниматься? — холодно сказал Ван Чун.

Камергер Зависимостей был частью фракции Короля Ци, и это был, вероятно, лучший пост, который мог занять Ли Цзюньсянь. Он не знал, каково было намерение конфуцианской секты, но Императорский Двор был центром Великой Династии Тан и сердцем Центральных Равнин. Если Ли Цзюньсянь был готов пойти на все, чтобы попасть в Императорский Двор, даже путем предательства Хэ Цинжуна, у него, несомненно, были большие амбиции.

Великий Наставник встал перед своим креслом и неторопливо сказал:

— Служения в Камергере Зависимостей, естественно, недостаточно! Я забыл сказать всем, что, кроме того, что он является заместителем директора Камергера Зависимостей, он является последним учеником этого старого предмета. В мои пенсионные годы старый предмет надеется быть чрезвычайно полезным для Императорского Двора. Более того, человек обладает выдающимся талантом, поэтому старый предмет решил взять его в ученики и направлять его. Каждый день каждый мемориал, отправленный в Императорский Двор, который проходит перед глазами этого старого субъекта, проходит мимо него. За последние несколько лет старый предмет научил его всему, что он знает. И человек не подвел надежды этого старого субъекта. Студент превосходит мастера.

— Ваше Высочество, старый субъект считает, что этот человек может занять постХэ Цинжуна. Если он войдет в Секретариат, ошибок не будет. В этом аспекте старый субъект может поклясться своей репутацией! Ваше Высочество, пожалуйста, подумайте об этом!

Сказав свое слово, он торжественно поклонился.

Это был третий раз, когда он принял меры в сегодняшнем заседании двора. Когда Ван Чун услышал, как Великий Наставник назвал Ли Цзюньсяня своим последним учеником, он почувствовал, как его сердце застыло и замерло, словно камень.

Рекомендация Камергера Зависимостей, гарантия Великого Наставника и важный статус, такой как последний ученик Великого Наставника…

Ради рекомендации Ли Цзюньсяня Великий Наставник даже поставил под угрозу свою репутацию. Ван Чун не знал, действительно ли Ли Цзюньсянь узнал все, что знал Великий Наставник, или имел ли он способность решать государственные вопросы, но, если то, что сказал Великий Наставник, было правдой, то схемы Конфуцианской Секты, Великого Наставника и Короля Ци были ужасно дальновидными!

Но чем больше это имело место, тем больше Ван Чун не мог позволить им добиться успеха.

— У Императорского Двора есть свои правила, и все должно быть сделано в соответствии с ними. Без каких-либо достижений даже ученик Великого Наставника не может подняться на небеса одним шагом и войти в Секретариат. Моя позиция остается прежней: неприемлемо! — строго сказал Ван Чун.

Тогдазаговорил другой голос. Это говорил никто иной, как премьер-министр Великого Тана Ли Линьфу.

— Король Иностранных Земель прав. Так уж случилось, что у этого старика есть вопрос, который нужно объявить. Не так давно заместитель директора Ли Цзюньсян отправился в качестве эмиссара Великой Династии в соседние страны, официально подписав договоры, в которых У-Цан, западные турки, Когурё и другие страны согласились сократить свои армии. У-Цан из-за серьезных потерь, которые он понес в предыдущих войнах, сократит свою армию на сто пятьдесят тысяч. Западные турки сократят свою армию на двести тысяч. Восточные турки сократят свою армию на двести тридцать тысяч. Когурё сократит свою армию на двести восемьдесят тысяч. Наконец, Мэнше Чжао сократит свою армию на триста тысяч!

Это застало всех врасплох. Ли Линьфу молчал на протяжении всего заседания двора. Никто не ожидал, что он сейчас заговорит. И еще более шокирующими были новости, которые он только что объявил.

Бум!

Тихий дворец Тайхэ тут же вспыхнул. Даже те, кто, по-видимому, немного знал о прошлом Ли Цзюньсяня, казались удивленными.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1277. Переиграл!**

— Другие страны сокращают свои армии? Как это может быть!

— Я ослышался? У-Цан сокращает свою армию на сто пятьдесят тысяч, западные турки -на двести тысяч, Когурё — на двести восемьдесят тысяч… Как такое возможно?!

— Эти страны всегда жаждали Центральных Равнин и имели большие амбиции. Даже когда мы пытались дружить и подписывать с ними соглашения о прекращении огня, они никогда не соглашались. Как они могли согласиться на сокращение своих армий!

Слова Ли Линьфу вызвали шок в голове у каждого. Если все страны согласились сократить свои армии, это была лучшая новость в истории. Угроза, которую представляют иностранцы на границах, будет значительно ослаблена, особенно, если учесть, что многие из этих стран предпочитают кавалерийские армии, которые имеют большое преимущество перед Великим Таном.

Когда чиновники общались друг с другом, Ли Линьфу снова заговорил.

-… Кроме того, как выражение желания установить дружеские отношения с Великим Таном и никогда больше не объявлять войну против него, все империи согласились отозвать свои армии на триста ли от границ Великого Тана.

Бззз! Чиновники были в шоке от заявлений Ли Линьфу, и теперь эти слова довели их эмоции до максимума.

— Господин премьер-министр, вы говорите правду?

Чиновники уставились на Ли Линьфу. Если бы не тот факт, что он был премьер-министром, кто-то, вероятно, остановил бы его и задал ему вопрос напрямую.

— Этот вопрос полностью проверен. В качестве доказательств Секретариат располагает документами из других стран, на каждом из которых стоит печать правителя страны, -строго сказал Ли Линьфу, одновременно поворачивая голову, чтобы взглянуть на Первого Принца.

На своем драконьем троне Первый Принц кивнул. Было очевидно, что этот вопрос был правдой.

Бум!

Все генералы почувствовали, что их умы дрожат.

Они даже не предполагали, что окружающие страны сократят свои армии на двести тысяч, а то и на триста тысяч солдат. Поистине, враг уступил без боя. Сокращение своих армий в общей сложности почти на миллион солдат одним щелчком пальца было поистине огромным достижением, почти равным западному походу Ван Чуна. Одного этого, независимо от происхождения Ли Цзюньсяня, было достаточно, чтобы он попал в Императорский Двор для обсуждения государственных дел.

С другой стороны, Ван Чун был еще более шокирован, чем генералы. Даже он был застигнут врасплох новостью о том, что соседние страны согласились сократить свои армии почти на миллион солдат.

— Как это могло произойти?! — пробормотал про себя Ван Чун, и в его голове забушевали огромные волны. Подсознательно Ван Чун повернулся к Королю Суну и Чжанчжоу Цзяньцюну и увидел похожий шок в их глазах. Было очевидно, что они ничего не знали об этом заранее.

Это была настоящая бомба!

Но после первоначального шока Ван Чун медленно начал успокаиваться. Директор Камергера Зависимостей, Великий Наставник, Ли Линьфу и все самые ослепительные придворные деятели начали шагать вперед и восхвалять Ли Цзюньсяня. Было ясно, что Ли Цзюньсянь и конфуцианская секта намеревались занять вакантную должность Хэ Цинжуна.

— Ваше Высочество…

Ван Чун хотел что-то сказать, но мгновение спустя он услышал тихий и знакомый шепот, который остановил его.

— Ван Чун, забудь об этом! Великий Наставник, Ли Линьфу, Король Ци и, возможно, даже Первый Принц… от ирригационного проекта до настоящего времени, они рассчитали все. Если то, что они сказали, было правдой, то тот факт, что они смогли заставить соседние страны сократить свои армии, является огромным достижением Ли Цзюньсяня и конфуцианской секты. Хотя мне не нравится, что конфуцианская секта попадает в правительство, даже я должен признать, что эта их кампания принесла пользу всему миру и людям. Одного этого достижения ему достаточно, чтобы присоединиться к правительственному центру. Это не то, что мы можем остановить!

Это был голос Короля Суна, окрашенный сложными эмоциями. Публичное было публичным, а частное была частным. Хотя он по-прежнему крайне настороженно относился к конфуцианской секте, если говорить по существу, Ли Цзюньсянь и конфуцианская секта действительно сделали доброе дело, заставив окружающие страны сократить свои армии.

Хотя даже Король Сун не знал, как им это удалось.

— Невозможно! Учитывая природу этих стран, как они могут быть готовы сократить свои армии?! — отрицал Ван Чун.

— Но документы из других стран были отправлены в Императорский Двор. Там нет подделки. По крайней мере, Ли Цзюньсянь и его конфуцианская секта действительно сделали все возможное, чтобы поработать на благо людей. Никто не может этого отрицать! Заслуги будут вознаграждены, а ошибки будут наказаны. Это правило Императорского Двора, а также политика найма людей. С этим достижением и рекомендациями Великого Наставника, Короля Ци и Премьер-министра… он имеет более чем достаточно прав для входа ко двору. Мы ничего не можем с этим поделать! Король Сун беспомощно вздохнул.

С того момента, как он согласился на ирригационный проект в Цзяннане, сегодняшнее поражение было заложено в камне. Любая дальнейшая попытка исправить ошибку приходила слишком поздно. Поражение в бою было не по вине солдата, и сегодняшняя неудача не имела никакого отношения к Ван Чуну.

Ван Чун услышал беспомощность в голосе Короля Суна и сразу замолчал.

— Ли Цзюньсянь! Выйди вперед! — донесся сверху голос Первого Принца. Его тело напоминало неподвижную гору.

— Смиренный субъект подчиняется приказу!

При входе в зал Ли Цзюньсянь мягко улыбнулся. Его одежды развевались, когда он шагнул вперед.

Текущая дискуссия все это время была под его контролем. Возможно, Ван Чун и генералы верили, что есть шанс остановить его, но для Ли Цзюньсяня, когда он занял свое место за пределами зала, все было решено.

Топ! Топ! Топ!

Неторопливый темп и спокойная аура Ли Цзюньсяня произвели глубокое впечатление на придворных служителей, вызвав у них глубокое восхищение. Когда он был еще в нескольких шагах от Ван Чуна, Ли Цзюньсянь остановился.

— Король Иностранных Земель, кажется, ваши предубеждения против меня слишком глубоки!

Ли Цзюньсянь посмотрел на Ван Чуна и ухмыльнулся. Прежде чем Ван Чун смог ответить, Ли Цзюньсянь прошел мимо.

Ван Чун уставился в спину Ли Цзюньсяня. Его глаза были как ледяные бусы.

В этом раунде он проиграл, по крайней мере, на поверхности. Но Ван Чун понимал, что все было не так просто, как казалось.

Зарубежные страны на границе Великого Тана сократили свои армии!

Если бы У-Цан, западные турки и другие страны искренне хотели сократить свои армии и заключить мир с Великим Таном и не пошутили при заключении своих договоров, Ван Чун был бы действительно счастлив. Но волки будут волками, а тигры — тиграми. Даже если они отведут назад свои когти, они не смогут изменить свое желание крови и плоти. Ван Чун прекрасно понимал этот Принцип. Если бы мирные договоры имели какое-либо применение, Великий Тан не боролся бы с У-Цаном так долго.

Если бы западные турки и другие страны искренне стремились к миру, император Тайцзун и все другие мудрые суверены, которые управляли Центральными Равнинами, давно бы решили эти проблемы. Великому Тану не нужно было бы быстро расширять свои армии и готовиться к войне.

Ли Цзюньсянь понятия не имел, что он делает. Он недооценивал эти страны и недооценивал умы людей.

— Ли Цзюньсянь слышит приказ!

— Любимый субъект уехал за границу в разные страны и оказал большую услугу Великому Тану и его народу. Таким образом, он получает звание советника секретариата, чтобы войти в секретариат, участвовать при дворе и помогать Великому Наставнику. Бюро Персонала должно подготовить документ, объявляющий о присвоении этого звания и о достижениях любимого субъекта, чтобы весь мир мог знать о его достижениях. — громко провозгласил Первый Принц.

— Я передал вопрос на рассмотрение Императорскому Отцу и получил его одобрение на присвоение этого звания. Я верю, что собравшиеся объекты не имеют возражений.

Первый Принц осмотрел зал, тонко посмотрев на Ван Чуна глубоким взглядом.

Сердце Ван Чуна упало. Первый Принц явно преследовал его этими словами. В конце концов, никто не возражал против Ли Цзюньсяня в Императорском Дворе больше, чем он. Однако Ван Чуну удалось сдержаться. Если делать одну ошибку за другой, это приведет к каскаду ошибок. Новости о том, что различные страны сокращают свои армии, сделали все слова Ван Чуна неуместными. Первый Принц быстро отвел взгляд.

— Ли Цзюньсянь, Великий Наставник очень хвалил тебя. Не разочаровывай этого Принца!

— Большое спасибо, Ваше Высочество! Ли Цзюньсянь сделает все возможное, чтобы служить империи!

Ли Цзюньсянь вышел вперед и поклонился, не слишком скромный и не слишком гордый.

— Великий Наставник, Ли Цзюньсянь — ваш последний ученик. В его достижении того, чтобы страны сократили свои армии, вы сыграли немалую роль. Однако Великий Наставник является чиновником первого ранга, и никакие дополнительные звания не могут быть ему предоставлены. Таким образом, Принц решил предоставить Великому Наставнику императорский пояс, десять тысяч таэлей золота и знак Императорского Дома в награду по поводу этого достижения.

— Большое спасибо, Ваше Высочество!

Великий Наставник повернулся и поклонился.

Несколько мгновений спустя заседание двора было закончено, и люди вышли из зала.

— Ваше Высочество! В этом вопросе Цинжун причинил Вашему Высочеству большой вред!

Когда Ван Чун и Король Сун вышли вместе из дворца Тайхэ, Яркий Министр Хэ Цинжун бросился к ним. Его лицо было переполнено стыдом. На мгновение все замолчали.

— Брат Хэ, по правде говоря, независимо от того, уйдешь ты или останешься, этот Король ни в чем не собирался тебя винить. Но что случилось? Я помню, что, когда я встретил Брата Хэ несколько дней назад, БратХэ сказал, что вы попросите двухмесячный отпуск, чтобы увидеться с вашей матерью и затем вернуться, и что вы никогда не позволите Королю Ци добиться успеха, но…

Король Сун остановился и вздохнул.

Победа и поражение были обычным делом для солдата. Так было на поле битвы и так было в Императорском Дворе. Королю Суну было не очень важно, что он проиграл Королю Ци в этом раунде. Что действительно беспокоило его, так это позиция Хэ Цинжуна. Когда Великий Наставник задал Хэ Цинжуну вопрос, ответ Хэ Цинжуна застал всех врасплох. Если бы Хэ Цинжун давно сделал свой выбор, все бы не запаниковали и могли бы строить другие планы.

Все было тихо. Ван Чун ничего не сказал и только посмотрел на Хэ Цинжуна. С определенной точки зрения позиция Хэ Цинжуна была «предательством». По сравнению с вражеской атакой, можно было бы отнестись к нападению предателя гораздо глубже.

— Лорд Хэ, скажите же. Что случилось? — наконец сказал Ван Чун.

Намерение человека не может измениться так быстро. Ван Чун никогда не поверит, что Великий Наставник и другие не разыграли трюков.

— Хаах…

Хэ Цинжун поднял голову и вздохнул, с воспоминаниями в глазах.

— Я не буду ничего скрывать. Прямо перед сегодняшним утренним заседанием я неожиданно получил письмо.

Ван Чун и Король Сун почувствовали, как их сердца затрепетали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1278. Вся история!**

— Какое письмо? Он было от Короля Ци?!

— Нет!

Хэ Цинжун покачал головой и горько улыбнулся, со сложным выражением лица.

— Дело не такое сложное. Они только прислали мне письмо, написанное моей уважаемой матерью. Недостойный Хэ принадлежит к главному клану Цзяннань. Моя уважаемая мать из известной семьи ученых, хорошо образована и искусна в каллиграфии, поэтому я сразу же узнал почерк моей уважаемой матери.

Ван Чун и Король Сун посмотрели друг на друга в понимании, но одновременно и в панике.

— Ваше Высочество, я знаю, почему Король Ци прислал мне это письмо, и я знаю, каков их план. Но моя заслуженная мама права. С тех пор как я вошел ко двору, я редко возвращался домой. Моя уважаемая мать сейчас преклонного возраста, и, если я не вернусь, мы можем быть вечно разделены небесами, и у меня больше не будет шанса. Если это произойдет, это Хэ будет охвачен сожалением до конца своей жизни!

— Даже без вмешательства Короля Ци я решил уехать из столицы. Это мое личное решение. Я надеюсь, что Король Сун сможет простить меня!

Хэ Цинжун не мог не вздохнуть и снова сделал глубокий поклон.

— Я понимаю!

Король Сун эмоционально вздохнул. Сыновнее благочестие было главным достоинством. Хотя решение Хэ Цинжуна было неожиданным, оно было в пределах разумного. Даже Король Сун не мог его критиковать.

— Брат Хэ должен хорошо позаботиться о своем путешествии. Будь спокоен — я не буду винить тебя.

— Большое спасибо, Ваше Высочество!

Цинжун покраснел от стыда, опустив голову еще ниже. Это было одной из причин, по которой он восхищался Королем Суном. Его непредубежденность была тем, с чем мало кто мог когда-либо сравниться.

Хэ Цинжун быстро отошел, его спина казалась удрученной и облегченной одновременно. Когда Ван Чун смотрел ему вслед, он не мог не вздохнуть.

— Мы полностью проиграли этот раунд. Хэ Цинжун провел много лет при дворе, и тем, кто отправил его обратно, было не письмом его матери, а чувством, которое он глубоко испытывал к своей матери. Именно потому, что они увидели это, они смогли это использовать. Их план — не то, что мог бы придумать Король Ци, равно как и Ли Линьфу или Великий Наставник.

— Да!

Король Сун заложил руки за спину и вздохнул.

— Этот человек намного умнее, чем мы себе представляли. Я бы даже осмелился сказать, что все было частью его плана. Теперь он исполнил свое желание и успешно вошел ко двору. Боюсь, что Императорский Двор вступает в период многих неприятностей!

Они оба замолчали.

Как только они собирались добраться до ворот дворца, впереди они услышали шум.

Подняв глаза, они увидели, как вокруг ворот собралось много чиновников, которые с уважительным взглядом смотрели в одну сторону. В центре толпы находилась белоснежная фигура, грациозная и элегантная, свободно общавшаяся с этими чиновниками. Она смутно внушала ощущение журавля, стоящего среди кур.

— Это лидер конфуцианской секты!

Брови Короля Суна поднялись, и он посмотрел на Ван Чуна.

Ван Чун ничего не сказал, только прищурился, глядя на Ли Цзюньсяня. На мгновение они оба что-то почувствовали.

— Ваше Высочество, вы должны уйти первым. Я скоро последую за вами, — неожиданно сказал Ван Чун. Его тело, казалось, было прибито гвоздями к тротуару.

— М-м!

Король Сун кивнул.

— Я буду ждать вас снаружи!

После глубокого взгляда на Ли Цзюньсяня, Король Сун быстро отступил.

В то же время Ли Цзюньсянь, по-видимому, сказал что-то, что заставило толпу чиновников вокруг него разойтись. В одно мгновение у ворот дворца остались только Ван Чун и Ли Цзюньсянь.

Без каких-либо других официальных лиц сталоо так тихо, что можно было услышать падение булавки.

В течение нескольких секунд ни один из них не двинулся с места, явно ожидая прихода другой стороны.

Но мгновение спустя они оба пошли вперед одновременно. Произошел еще один период крайней тишины, и они остановились. Мгновение спустя Ли Цзюньсянь, казалось, о чем-то подумал и улыбнулся, подойдя к Ван Чуну. Через долю секунды Ван Чун шагнул вперед.

— Король Иностранных Земель! На этот раз мы, наконец, являемся подданными одного и того же государя!

Первым заговорил Ли Цзюньсянь с естественным и безудержным выражением лица.

Несмотря на то, что они были врагами, оставляя в стороне разные точки зрения, нужно признать, что Ли Цзюньсянь действительно был очень открытым и дружелюбным человеком.

— Вы выиграли этот раунд. Я не думал, что вы даже воспользуетесь матерью Хэ Цинжуна,

— пренебрежительно сказал Ван Чун.

— Хех, вы не понимаете? В этом раунде решающее значение имели не мы, а сам Хэ Цинжун. Ни один человек не пытался повлиять на его решение. Все, что мы сделали, это показали ему путь к правильному решению!

Ли Цзюньсянь усмехнулся, не принимая слов Ван Чуна близко к сердцу.

— Хотя я не знаю, как вам удалось сделать то, что вы сделали с иностранными государствами, граничащими с Великим Таном, как соратник и субъект Великого Тана, я хочу предупредить вас: горы и реки легче изменить чем умы людей. — строго сказал Ван Чун. — В шестнадцатый год эпохи Великого Суя Великий Суй подписал договор с У-Цаном. Обе стороны заставили своих солдат отойти от границ на тридцать ли и прекратить военные действия. Но прежде чем чернила на бумаге обсохли, тибетцы использовали выводом армии Суй, чтобы начать крупное наступление и убить более ста тысяч солдат. Только в восемнадцатом году эры Дайе Суй наконец смогли отомстить.

— На седьмом году правления последнего императора Суй Принцесса Суй была замужем за западными турками, обе стороны подписали договор, чтобы стать союзниками и не нападать друг на друга. В двенадцатом месяце того же года Принцесса Суй родила сына для западно-тюркского кагана, и Принцесса была названа императрицей Сяо. Пограничные генералы считали, что у Великого Суя сложились хорошие отношения с западными турками, и с рождением сына они решили ослабить свою охрану. Они не ожидали, что западные турки выберут этот момент для начала крупного вторжения. Суй потерпел крупное поражение, и именно это событие положило начало будущей эре полевых командиров. Это только события последних двухсот-трехсот лет. Еще в истории таких событий неисчислимо.

— Более того, кочевые люди отличаются от династии Тан Центральных Равнин. Удаление солдат из их армий не повлияет на их боевую мощь. С помощью одного приказа они могут собрать свои армии еще раз. Сокращение армий просто не имеет для них такого же веса, как для нас, поэтому им нельзя доверять.

— Хех, Королю Иностранных Земель не нужно беспокоиться об этом. Я все спланировал. Даже без предупреждения Короля Иностранных Земель я отправил людей наблюдать за У-Цаном, западными турками и другими странами, чтобы увидеть, что их армии сокращаются. То было тогда, а это сейчас. Если один человек совершает преступление, должны ли его потомки считаться преступниками?

— В весенне-осенний период Ян Чжуоюй был бандитом Лянфу, но разве он не стал учеником мудреца Конфуция? В итоге у него были большие достижения. Это все те же слова: если ты не попробуешь, как ты узнаешь, добьешься ли ты успеха?

Ли Цзюньсянь нежно улыбнулся.

— Король Иностранных Земель, наступила великая эпоха. Умы людей испытывают отвращение к войне, и умы всех обращаются к миру и спокойствию. Это непреодолимая тенденция, и война больше не подходит для этой эпохи. Любой, кто попытается пойти против течения, будет отвергнут этой эпохой и историей. Король Иностранных Земель, вы лидер милитаристов. В разгар быстрых приливов даже смелые знают, что нужно отступить. Только талантливые знают, что пора уходить, чтобы защитить себя. Это ваш последний шанс.

Бузз!

Зрачки Ван Чуна сжались, и выражение его лица мгновенно похолодело.

— Так это угроза?

Настроение мгновенно стало напряженным, беззаботный воздух исчез в никуда. Улыбка Ли Цзюньсяня постепенно исчезла, сначала на лице, а затем и в его глазах.

Ли Цзюньсянь уставился на Ван Чуна и холодно сказал:

— Если бы я был вами, я бы никогда не сказал такого. Рассматривайте это как благонамеренное предупреждение. Такого разговора между нами больше не будет. Ради людей Великой Династии Тан и всего мира я никому не позволю нарушить упорный мир. Если я обнаружу, что кто-то из милитаристов пытается нарушить мир, я не буду проявлять пощады!

План конфуцианской секты по «Гармоничному Миру» достиг своей самой важной стадии. В тот момент, когда он вошел в Императорский Двор, все стало необратимым, и пути назад не было. Любой, кто осмелится остановить развитие конфуцианской секты и людей мира, не был тем, кого он мог терпеть.

По этой же причине он ждал здесь Ван Чуна.

— Это то, что я хотел сказать вам!

Ван Чун заговорил почти сразу, и его глаза были даже холоднее, чем у Ли Цзюньсяня.

-Ли Цзюньсянь, милитаристов существуют не для того, чтобы вы, конфуцианцы, не смогли создать свой Гармоничный Мир, а для того, чтобы защитить людей империи. Вывод армий, разговоры о мире, подписание договоров с зарубежными странами… вы просто не представляете, что делаете. Ли Цзюньсянь, я скажу вам еще раз: то, что вы делаете, не защищает мир. Напротив, вы превращаете нашу великую империю в незащищенную землю. Я никогда не позволю вам добиться успеха! Каждый день моей жизни — это еще один день, когда я не позволю конфуцианской секте добиться успеха. Даже если вы теперь советник Секретариата, и вошли в Секретариат вместо Хэ Цинжуна, это не изменилось!

Бузз!

Они смотрели друг на друга острыми как ножи взглядами. Теперь они оба поняли, что, хотят они этого или нет, никто не может отступить.

Через некоторое время Ли Цзюньсянь глубоко вздохнул и холодно сказал:

— Король Иностранных Земель, вы об этом пожалеете!

— Вот как? Тогда я буду ждать!

Взмахнув рукавом, Ван Чун обернулся и вышел из дворца.

— Что ж! С таким же успехом могу сказать, что я человек, который больше всего ненавидит угрозы!

С этими последними словами Ван Чун вышел через ворота дворца.

Ли Цзюньсянь смотрел вслед Ван Чуну острым, как бритва, взглядом.

Из-за спины Ли Цзюньсяня раздался голос.

— Молодой Мастер, кажется, что Король Иностранных Земель — теперь наше самое большое препятствие при дворе. Пока он остается здесь, будет очень сложно разработать какой-либо из наших планов!

Мужчина в лазурной конфуцианской одежде подошел и остановился в нескольких шагах от Ли Цзюньсяня. Легкий ветерок раздувал его рукава, на мгновение открыв чернильный символ.

КонфуцианецКонфуцианский человек в лазурной одежде посмотрел на Ван Чуна, и его глаза наполнились намерением убить. Он слышал весь разговор между Ван Чуном и Ли Цзюньсянем. В конце концов, лидер милитаристов, ученик Сына Небес, оставался самым большим препятствием для конфуцианской секты.

— Молодой Мастер, мы не можем продолжать проявлять милосердие. Мы пошли на многое, чтобы достичь этой стадии. Это не вопрос, касающийся только вас, а вопрос судьбы всей нашей конфуцианской секты. Даже если мы хотим уйти, слишком поздно.

Несмотря ни на что, мы не можем позволить ему продолжать угрожать нам! — справа от Ли Цзюньсяня раздался голос, похожий на серебряные колокольчики, и появилась девушка в платье из белого хлопка.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Эра Дай была последней эрой Великого Суя и длилась всего тринадцать лет. Автор явно несколько продлил срок правления династии Суй над Китаем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1279. Уну Шиби и Шаман Черной Воды!**

Два колокольчика мерцали, как драгоценности, в ушах девушки, и приятно звенели на ветру.

Эта девушка была не кем иным, как той, что ранее была рядом с Ли Цзюньсянем.

— Не нужно беспокоиться. Я отправил старейшину Суна позаботиться об этом. Через некоторое время мы можем полностью вытеснить его из Императорского Двора. Он перестанет быть угрозой для нас в Императорском Дворе! — Сказал Ли Цзюньсянь.

С этими словами все трое исчезли из императорского дворца.

......

— Как все прошло?

В тот момент, когда Ван Чун вошел в карету, в его ухе прозвучал голос. Король Сун сидел в углу, очевидно, ожидая. Рядом с ним был военный министр Чжанчжоу Цзяньцюн, и оба они смотрели на Ван Чуна.

Это был первый раз, когда лидер конфуцианской секты появился в Императорском Дворе, и многие, вероятно, наблюдали за его встречей с Ван Чуном.

— Конфуцианская Секта скоро начнет действовать. Скажите генералам, что им нужно быть осторожными. — сразу сказал Ван Чун, садясь рядом с Королем Суном.

Услышав это, остальные в экипаже поморщились.

-… Кроме того, хотя соседним странам нельзя доверять, так как договоры были подписаны, мы должны обеспечить, чтобы другие страны выполнили свое обещание сократить свои армии. Господин Чжанчжоу, я оставляю это дело вам. — сказал Ван Чун, поворачиваясь к Чжанчжоу Цзяньцюну.

— М-м!

Чжанчжоу Цзяньцюн торжественно кивнул.

— Что касается Ли Цзюньсяня, оставьте его мне!

Ван Чун с глубоким светом в глазах выглянул в окно.

Румбл!

Карета покатилась вперед, исчезая на улице.

Всего несколько часов спустя бесчисленные солдаты выехали из Императорского Дворца и различных правительственных учреждений и начали размещать объявления по всей столице. Бесчисленные почтовые голуби поднялись в небо, чтобы доставить сообщения в различные части Центральных Равнин. У-Цан, Аравия, восточные и западные турки, империя Когурё, Мэнше Чжао… все страны сокращали свои армии, и в общей сложности их сокращение насчитывало около миллиона человек. Эта новость быстро распространилась по всему миру.

Румбл! В одно мгновение все жители Центральных Равнин были ошеломлены этой новостью.

— Как это могло произойти!

— Чудесно! Чудесно! Великий Тан наконец-то осознал мир со всеми окружающими его странами!

Все люди Центральных Равнин начали радостно праздновать. Это, безусловно, была лучшая новость, которую когда-либо слышали Центральные Равнины, и бесчисленные люди бегали вокруг, обсуждая ее со своими друзьями и даже выпускали петарды. И все эти новости были связаны с именем: советник секретариата Ли Цзюньсянь.

Это был первый раз, когда простые люди услышали это имя. Хотя это был первый раз, его чудесный и бескровный подвиг глубоко запечатлел его имя в их умах.

— Ли Цзюньсянь!

— Ли Цзюньсянь!

......

Взрослые и дети бегали по улицам Великого Тана. Их лица были красными от волнения.

— Молодой мастер, слушайте!

Когда по улицам Чанъаня стали носиться толпы людей, там ехал простой экипаж. Его занавес поднялся, и изнутри показалось взволнованное лицо молодого человека.

— На этот раз имя молодого мастера стало известно всему миру! Нам действительно удалось выиграть этот раунд!

Но молодой мастер в белом халате в экипаже оставался спокойным и неподвижным.

— Победили не мы, а мир и стремление людей к миру! — тихо сказал Ли Цзюньсянь.

Юноша был ошарашен.

Легкий ветерок дул в окно большого экипажа. Ли Цзюньсянь протянул ладонь, позволив листу упасть на него. Лист дерева менял цвета в пятнистом солнечном свете. Это, казалось, повергло Ли Цзюньсяня в долгое оцепенение, и только через некоторое время ему удалось вырваться из ступора.

— Мастер, мы находимся на грани успеха! На все это… ты смотришь с небес? — пробормотал про себя Ли Цзюньсянь, с намеком на печаль в глазах.

Карета покатилась вперед, быстро исчезая в толпе.

......

Столица Великого Тана была центром восточного мира, домом для бесчисленных элитных солдат и генералов и внушающим страх существованием, которым был Король Иностранных Земель, так что бесчисленные куски информации ссылались из него в любой момент. Вскоре после окончания заседания двора лишь несколько человек заметили несколько своеобразных птиц, смешавшихся с птицами столицы и разлетающихся по разным направлениям.

На далеком севере, в Западно-Тюркском Каганате, на вершине горы Санми, ярко светило золотое «солнце» в небе вместе с большим солнцем высоко над головой. В тот момент гора Санми казалась раем на земле, божественным и прекрасным. И если бы кто-то заглянул сквозь это золотое сияние, омывающее вершину, он увидел бы фигуру в золотых доспехах на свету. Боевой облик этого человека заставлял его казаться богом войны, спустившимся с небес. Он сидел на большой скале, молча думая.

Тем временем огромные потоки звездной энергии циркулировали по его телу. Даже такое существование, как Великий Генерал Небесного Волка Дуву Сили, казался тусклым по сравнению с этой фигурой. Десятки тысяч охранников вокруг горы Санми, охранявших двор Кагана, казались ничтожными пылинками.

Это была огромная и бесподобная энергия, самая сильная на горе Санми.

Солнечный Великий Генерал, Уну Шиби!

Во всем Западно-Тюркском Каганате единственным, кто мог обладать такой грандиозной энергией, был Бог Войны Империи, который стоял наравне с Великим Генералом Белого Льва У-Цана и Ван Чжунси Великого Тана: Уну Шиби!

Так же, как Великий Генерал Белого Тигра Ви Тандра Кхонгло, Великий Солнечный Генерал Уну Шиби провел долгое время в уединении, оставив все дела другим Великим Западным Тюркским Генералам, таким как Дуву Сили. Но не так давно Уну Шиби вышел из уединения и вновь появился, чтобы взять на себя военную власть над Западно- Тюркским каганатом.

Доверие Ишбары Кагана к Уну Шиби было настолько велико, что он позволил Западно­тюркскому Богу Войны взять верховную власть над всем западным районом степи.

Свист!

Сверху раздался порыв ветра, и Уну Шиби проснулся от транса. Он протянул руку, и орел, который находился в воздухе в десятках футов ввышину, невидимой силой был притянут к его ладони.

Уну Шиби открыл письмо, взглянул на него и убрал.

— Хех! Наконец настало время начинать? — глубокая улыбка появилась на его губах.

— Передайте мой приказ! Отряд Трех Стрел, Отряд Западного Быка, Отряд Острого Волка, Отряд Черного Волка… должны немедленно разоружиться! Кроме того, все солдаты должны отойти на триста ли.

— Да, Милорд! — раздалось несколько голосов, а затем несколько человек взобрались на лошадей и поехали в нескольких направлениях. Все замолчали, и через несколько мгновений из-за спины Уну Шиби раздался стук копыт. Уну Шиби чувствовал, что к нему медленно приближается мощная аура, темная, странная и невероятно чистая.

Известный Солнечный Великий Генерал только улыбнулся, даже не поворачивая головы.

Шаги остановились в нескольких десятках футов от Уну Шиби, и в его ушах прозвучал пожилой голос.

— Двести тысяч солдат нужно разоружить… не слишком ли велика эта цена?

— Хех, значит, даже Черноводный Шаман, который видит будущее, может сожалеть? — спросил Уну Шиби, не поворачивая головы.

— Не сожалею, только колеблюсь, не слишком ли велика эта цена! — сказал одетый в черное шаман, сжимающий свой посох с навершием, представляющим собойю голову зверя.

— И есть одна вещь, в которой ты ошибаешься. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз видел будущее. Будущее постоянно меняется, и с тех пор, как случились эта беспрецедентно свирепая метель и заморозок прошлого года, я потерял связь с божественными духами. Я больше не вижу формы будущего!

— У меня такое чувство, что есть какая-то невидимая и мощная сила, постоянно разрушающая будущее, разрушающая все. Я могу полагаться только на прошлое, чтобы формулировать стратегии на будущее!

Черноводный Шаман был неподвижен, его одежда развевалась на ветру.

В этот момент, если бы присутствовали свидетели, они были бы ошеломлены. Верховный Черноводный Шаман Каганата, который должен был смотреть в будущее, утратил эту способность. Этого было достаточно, чтобы запаниковать.

Потому что именно пророчества Черноводного Шамана руководили всем каганатом.

— Мальчик Великого Тана — вы не видите его будущего? — вдруг сказал Уну Шиби.

Вопрос остался совершенно без ответа. Сложный взгляд появился в глазах Черноводного Шамана.

— Он переменная. У него нет прошлого, и даже божественные духи не могут видеть его будущего!

— Это как?

Солнечный Великий Генерал улыбнулся, и его голос окрасился презрением.

— Один благородный наследник Великой Династии, самый молодой внук Ван Цзюлина — все, что с ним связано, может быть расследовано обычным шпионом. Но в твоих глазах у него нет прошлого?

Черноводный Шаман имел высший статус и даже почитался Ишбарой Каганом. Но мало кто знал, что Черноводный Шаман разделяет глубокую дружбу с Великим Генералом Солнца Уну Шиби, существовавшую еще до того, как Черноводный Шаман сделал себе имя.

— То, что можно увидеть, часто вызывает наибольшую путаницу. До шестнадцати лет он был просто неудачником, сыном-гедонистом, которого легко могли обмануть даже местные хулиганы. Но за короткий промежуток времени он вырос, и стал самым выдающимся богом войны в мире, победив один миллион арабских солдат. Ты действительно думаешь, что все так просто, как кажется?

Черноводный шаман говорил спокойно и сдержанно, совсем не злясь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1280. Ён Гоесомун**

Ветры дули над степью и над вершиной горы Санми. Черная шапка на голове Черноводного Шамана дрожала, обнажая прядь серо-белых волос. И если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что лицо Черноводного Шамана было покрыто морщинами, и он, казалось, сильно постарел.

Предпринимая частые попытки общаться с богами и видеть будущее, Черноводный Шаман платил большую цену!

Уну Шиби больше ничего не говорил, и сидел с торжественным взглядом в глазах. Количество информации, собранной о Короле Иностранных Земель Великого Тана, было столь же высоким, как небольшая гора. В первой части своей жизни он был посредственным и ничем не впечатляющим, но после этого казалось, что он внезапно проснулся и начал продвигаться с удивительной скоростью. Даже сейчас контраст в его поведении приводил в замешательство.

— Однако Каган поручил мне тебя спросить. Разве нет способа обмануть, сделав вид, что двести тысяч солдат разоружены? спросил Черноводный Шаман.

— Каган считает, что, поскольку Великий Тан и западные турки разделены огромным расстоянием, Великий Тан не заметит, если мы будем разыгрывать какие-то уловки, при сокращении наших армий?

Теперь, когда они говорили о серьезных проблемах, Уну Шиби больше не улыбался.

Черноводный Шаман кивнул.

— Невозможно! — легко сказал Уну Шиби, и его ответ был ясным и понятным. — Вы все слишком свысока смотрите на этого Великого Танского Конфуция!

Пока Уну Шиби говорил, он медленно встал с круглого и гладкого камня. Гора, казалось, качнулась, и от его золотой солнечной брони раздался металлический стук. Когда Уну Шиби наконец встал прямо, перед круглым камнем появился великан.

Уну Шиби был двухметрового роста, на целую голову выше, чем Черноводный Шаман, и его тело источало сильно давящую ауру.

— Конфуцианец может быть слишком наивным, но он не дурак. По крайней мере, он не так прост, как вы все представляете! Это тот, кто может подавить Короля Иностранных Земель, отозвать его обратно в столицу в разгар его славы, и тот, кто может подавить всех милитаристов. Вы действительно думаете, что его так легко одурачить? — медленно сказал Уну Шиби.

У Уну Шиби была намного более высокая оценка Ли Цзюньсяня, чем ожидали остальные.

Глаза Черноводного Шамана вспыхнули, услышав эти слова.

— Великий Тан достиг вершины. Ни одна фракция не может бороться в одиночку. И если мы действительно хотим использовать конфликт Великого Тана между конфуцианцами и милитаристами, чтобы истощить Великий Тан, мы не можем ничего оставить на волю случая. По крайней мере, на данный момент мы должны дать им понять, что мы искренне сокращаем наши армии. — сказал Уну Шиби.

— Понял. Я передам ваш ответ Кагану!

Черноводный Шаман кивнул и развернулся.

......

В то же время в далеком У-Цане…

Бесконечные сильные порывы ветра дули с севера и проносились до самого юга.

Со времени битвы за Талас в прошлом году, когда три боевые силы элиты Далуна Руозана, Дусуна Мангпоче и Хуошу Хуйцана были потеряны, весь У-Цан наполнился гнетущей энергией. Даже само небо казалось угнетенным. Несколько фигур стояли на восточном краю Тибетского плато, глядя на обширные земли, простирающиеся внизу.

Одежда человека, стоявшего в передней части группы из трех человек, трепетала на ветру. Он излучал ауру необычайной силы, как высокая гора, на которую можно только смотреть и восхищаться.

Человек был в лазурной мантии, и когда он молча смотрел вперед, его глаза были наполнены бесконечным умом.

Тип тип!

Пока эти трое смотрели вниз с плато на земли Центральных Равнин, сквозь облака прорвался орел, вылетев с северо-запада.

Свуш!

Мгновение спустя вытянулась рука вытянута, чтобы схватить этого орла.

— Императорский министр! Западно-тюркское каганат северо-запада отправил письмо! На нем печать Уну Шиби!

Тибетский солдат у обрыва быстро подошел к Императорскому Министру У-Цана Далону Тринлингу и передал ему письмо.

Хотя Далону Тринлингу не было даже пятидесяти и он находился в расцвете лет, его лицо, казалось, выветрилось и состарилось. Смерть двух Великих Генералов и Великого Министра нанесла немыслимый удар по всей империи. Даже сейчас Далон Тринлинг, видимо, не полностью оправился от этого. Открыв письмо, Далон Тринлинг бросил на него простой взгляд, а затем убрал его и положил руки за спину.

— Уну Шиби сообщил, что западные турки разоружили двести тысяч солдат. Тебе надо готовиться!

Безразличный голос Далона Тринлинга зазвучал в ушах каждого.

— Да! Императорский Министр!

Генералы Королевской линии Ярлунг и Королевской линии Яцун поклонились.

За последние несколько войн с Великим Таном империя У-Цан понесла катастрофические потери. Прославленная королевская родословная Нгари была полностью уничтожена, как и королевская родословная северного региона. Остались только две королевские линии. Даже без этого У-Цан столкнулся с острой нехваткой талантливых людей. У Далона Тринлинга в основном было молодое поколение солдат, потомков великих кланов, таких как Даян ЭрСунронг или Дарлаг Найетсай.

— Императорский Министр, разоружение ста пятидесяти тысяч солдат — это то, чего раньше никогда не делали. Можем ли мы действительно использовать этого предназначенного сына конфуцианской школы, чтобы свергнуть Ван Чуна? — спросил Великий Генерал королевства Ярлунг Намри Сунтян.

Будучи Великим Генералом последнего поколения У-Цана, Намри Сунтян был одним из оставшихся Великих Генералов на плато. Смерть Далуна Руозана и других стала серьезным ударом для этого Великого Генерала королевской линии Ярлунг.

Далон Тринлинг посмотрел вперед и холодно сказал:

— Если мы не можем, то мы просто должны сделать это, чтобы он смог!

При внимательном рассмотрении можно было понять, что Далон Тринлинг резко оглядывает земли на востоке.

— Это основная причина, по которой мы сотрудничаем с ними.

Любой фракции было трудно даже представить себе подвиг разоружения всех стран, окружающих Великий Тан. И за всем этим, помимо конфуцианской секты и этого предназначенного ребенка, спешащего создать переговоры и консультации, был другой человек, о котором мало кто знал.

Хотя он не показывал своего лица, это был не кто иной, как Императорский министр У- Цана, который помог установить контакты с другими странами и содействовать массовому разоружению.

Чтобы взять, нужно было дать! И смелость, необходимая для принятия этого решения, не была чем-то, что мог иметь обычный человек

— Ваш подчиненный понимает!

Намри Сунтян опустил голову, и его лицо наполнилось уважением. Если в У-Цане и был один человек, который мог бы превзойти Далуна Руозана в схемах и разведке, то это был Императорский Министр.

И только Императорский Министр мог отомстить за Дусуна Мангпоче, Хуошу Хуйцана и Далуна Руозана.

Это было непоколебимое осуждение, вынесенное Намри Сунтианом и всеми другими тибетскими солдатами.

— Время пришло. Внутренняя рознь в Великом Тане — лучшая возможность для нас одолжить нож, чтобы совершить убийство, и тем самым ослабить Великий Тан! Но мы не можем быть небрежными. Напишите письмо, предупреждающее другие страны, что, пока милитаристы Великого Тана не будут полностью подавлены, никому не позволено быть небрежным. Кроме того, скажите им, чтобы они с осторожностью относились к Королю Иностранных Земель Великой Династии Тан, — строго сказал Далон Тринлинг.

Бззз! Намри Сунтян задрожал, будто подумал о чем-то.

— Императорский Министр, что вы имеете в виду?

Далон Тринлинг внезапно обернулся, его глаза, казалось, проникали в умы.

— Это был тот, кто прорвался через гору трупов и море крови, победил Далуна Руозана, Абу Муслима и Кутайбу. Ты действительно думаешь, что он просто будет сидеть и ждать смерти?

Сердце Намри Сунтяна задрожало, и на его лице появилось выражение страха. Он всегда верил, что У-Цан мог стать свидетелем всего этого дела, но он внезапно осознал, что его образ мышления был слишком прост.

— Результат не определен. Если все пойдет так, как ожидалось, Король Иностранных Земель Великого Тана сделает свой ход. Скажи им, чтобы они были безупречны!

Далон Тринлинг снова посмотрел на восток, к концу горизонта, где маячил город Большой Медведицы.

Плато быстро успокоилось, но после нового приказа Далона Тринлинга плато снова ожило.

Разоружение формально началось!

......

Несколько мгновений спустя на северо-восток Великого Тана полетел ястреб.

Ючжоу северо-востока! Помимо Западных Регионов, это место было, пожалуй, самым сложным регионом Великого Тана. Восточно-Тюркский Каганат, Империя Когурё, Си и Хитане — этот небольшой регион был местом сбора четырех основных держав.

И в это время много черных боевых знамен развевалось со стен города Биса, города, ближайшего к границам Ючжоу. Но мало кто заметил среди них несколько желтых Императорских Знамен.

Тип тип! Орел пролетел по небу и приземлился в Бисе.

Несколько мгновений спустя в зал ворвался солдат в черной броне из Империи Когурё с орлом на плече.

— Ваше Величество! Письмо из У-Цана!

Напротив него находилась мускулистая фигура, окруженная энергетическим штормом, витающим высоко над его головой. Его руки лежали на подлокотниках, а его бронзовые глаза бродили по комнате, как молнии. Он казался львом или тигром в человеческом облике. Само его присутствие внушало страх и благоговение.

Во всей Империи Когурё единственным человеком, который мог обладать такой аурой, был, вероятно, Император Когурё.

И шесть скрещенных сабель позади него служили самым убедительным тому доказательством.

Ён Гаэсомун!

Это было самое легендарное существование Империи Когурё, и даже говорили, что он был чудесным образом рождён из воды. С момента своего рождения он привлек внимание бесчисленных людей и оправдал надежды этих зрителей, став в конечном итоге верховным императором империи Когурё. И его боевые искусства достигли уровня, на который все другие Когурё могли смотреть только с восхищением. Шесть сабель позади него были Клинками Бездны, и ходили слухи, что никто еще не смог заставить его использовать все шесть.

— Читай! — холодно сказал Ён Гаэсомун. Его величественный голос был лишён эмоций.

Охранник немедленно открыл письмо и зачитал его.

— У-Цан сообщает, что У-Цан, западные турки, си и китаны начали сокращать свои армии. Он надеется, что Когурё сделает все возможное, чтобы сотрудничать!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1281. Все страны разоружаются!**

— Хах! Чжан Шоугуи — злой тигр! В письме упоминалось, что делать, если мы сократим нашу армию, а затем начнется нападение Чжана Шоугуи?

Ён Гаэсомун скрестил руки и слегка откинулся назад. Его тело источало бурную энергию леопарда.

— Императорский Министр У-Цана сказал, что обо всем позаботились. Конфуцианцы пообещали, что, если Чжан Шоугуи все же посмеет игнорировать приказы и атакует после подписания договора, Императорские Цензоры конфуцианцев осудят его до смерти при дворе. Даже если они не смогут остановить Чжана Шоугуи, они смогут схватить его впоследствии! — ответил охранник. Удивительно, но Далон Тринлинг, по- видимому, предсказал вопрос Ёна Гаесомуна в своем письме.

Зрачки Ёна Гэсомуна сжались, а потом он внезапно разразился смехом.

— Ха-ха, хорошо! Пока я могу убить Чжана Шоугуи, мы будем полностью сотрудничать с этим разоружением! Действуйте по моему приказу! Армия в южном регионе должна быть сокращена на двести восемьдесят тысяч солдат!

Ён Гаэсомун громко рассмеялся, и его голос заставил дрожать крышу зала.

Во всем Великом Тане, если и был один человек, который действительно представлял угрозу для Когурё и причинял сильную боль даже Еону Гаесомуну, это был Генеральный Защитник Андуна, Чжан Шоугуи. А для Когурё Великий Тан был представлен армией протектората Ючжоу, которой командовав Чжан Шоугуи.

Кроме того, Империя Когурё была разделена на северян и южан. Северяне были храбрыми и дерзкими воинами, тогда как южане были искусны в сельском хозяйстве и торговле, но были менее способными воинами.

Двести восемьдесят тысяч солдат, которых Ён Гаэсомун согласился разоружить, были южанами. Обмен стольких более слабых южных солдат на устранение огромной угрозы Чжана Шоугуи, несомненно, было выгодной сделкой для Ёна Гаэсомуна.

Несколько мгновений спустя несколько бизальконов вылетели из Визы, чтобы доставить приказы Императора Когурё Ёна Гаэсомуна в южный регион.

......

Весь восточный мир был потрясен, и столь беспрецедентное массовое разоружение привлекло всеобщее внимание.

Почтовый голубь влетел в элегантный чайный домик, расположенный в северо- западном углу столицы. Молодой конфуцианец быстро взял письмо и взволнованно бросился к конфуцианцу в белой одежде.

— Молодой Мастер, соседние страны официально начали сокращать свои армии!

За этим конфуцианцем в белых одеждах стояли старец в черных одеждах и молодая женщина в белых одеждах.

— Понял.

Ли Цзюньсянь осторожно поставил свою белую фарфоровую чайную чашку на стол из сандалового дерева. Выражение его лица было чрезвычайно спокойным, как будто он слышал что-то совершенно нормальное и ожидаемое.

Когда молодой конфуцианец ушел, женщина в белой одежде с восторгом сказала:

— Молодой Мастер, когда страны сокращают свои армии, давно заветные желания достойных предшественников нашей конфуцианской секты наконец могут быть реализованы!

Добиться разоружения всех стран вокруг Великого Тана было поистине героическим делом, и все это было сделано их Молодым Мастером.

— Сейчас не время для счастья.

К их удивлению, голос Ли Цзюньсяня был необычайно спокоен и лишен какой-либо радости.

— Они только сокращают свои армии, а не полностью распускают их. Бесчисленные люди наблюдают за нами и открыто, и в тени. Если мы покажем малейший недостаток в сокращении армий, кто-то неизбежно воспользуется этим недостатком и создаст проблемы. Более того, хотя правители всех стран договорились о сокращении своих армий, мы не можем исключить, что они только делают вид, что соглашаются и не проводят разоружение или разоружают гораздо меньше солдат, чем согласились. Мы должны остерегаться всего этого!

— Человек не может добиться успеха без доверия. Независимо от того, о чем думали правители, когда они впервые согласились, так как они согласились, мы должны обеспечить, чтобы они придерживались своего соглашения!

Глаза Ли Цзюньсяня стали чрезвычайно острыми.

— Да, молодой мастер!

Старик и молодая женщина торжественно поклонились.

— Мы пошлем людей для наблюдения за разоружением!

— М-м! Умы всех людей склоняются к миру, и Гармоничный Мир — непреодолимая тенденция. Ни милитаристы Великой Династии Тан, ни правители других стран не могут ничего сделать, чтобы это остановить. Если кто-то желает сердца бодхисаттвы, ему нужна громоподобная рука. Идите!

Ли Цзюньсянь махнул рукавом, и они сразу же отправились выполнять его приказы.

......

В другом месте столицы перед Бюро Военного Персонала собралось тридцать-пятьсот отобранных экспертов.

У всех этих людей были острые и яркие глаза, ярко выраженные виски и мозолистые руки. Можно сразу сказать, что они были мастерами боевых искусств.

Чиновник Бюро Военного Персонала, с явным поведением, как у генерала, встал перед ступеньками и строго сказал:

— На этот раз вы все будете в командах по четыреста человек. Вы проникнете в У-Цан, Мэнше Чжао, Когурё, Аравию, Си и Хитан, чтобы наблюдать за процессом их разоружения. Помните, все вы просто обычные люди, не имеющие никакого поста в армии. Даже если с вами что-то случится, Императорский Двор никогда ни в чем не признается. Кроме того, вы должны оставаться скрытыми на протяжении всей миссии. Вы не можете позволить кому-то обнаружить вас, поняли?!

Когда Чжанчжоу Цзяньцюн переезжал из протектората Аннан в столицу, он привел с собой много офицеров с юго-запада, группу, которая впоследствии стала костяком Бюро Военного Персонала. Этот человек был одним из них.

— Поняли!

Более трех тысяч экспертов ответили в унисон, их крики раздались в воздухе.

— Вперед!

С этим приказом эксперты сели на лошадей и сразу разделились на восемь команд, каждая из которых насчитывала более четырехсот человек. Все они поскакали вдаль.

Когда эта группа солдат исчезла, чиновник на ступеньках наконец обернулся и подошел к Чжанчжоу Цзяньцюну, который ждал у входа.

— Милорд, мы обо всем позаботились.

— Мм. Я даю вам полную власть над этим вопросом. Я хочу получать свежие сообщения о любых признаках активности в этих странах. — строго сказал Чжанчоу Цзяньцюн.

— Да, Милорд!

......

Через несколько часов в резиденции семьи Ван собралось много экспертов в кабинете Ван Чуна. У многих из них были незнакомые лица. Некоторые из них были экспертами, присланными Королем Суном, старейшиной Е, старейшиной Чжао и Чжанчжоу Цзяньцюном, но больше всего было экспертов из разных сект или наемников, которых Ван Чун завербовал на улице.

Полагаясь на свою репутацию ученика Сына Неба, Короля Великого Тана и убийцы Кутайбы, Ван Чун успешно сумел привлечь многих экспертов к своему делу.

Ван Чун положил руки за спину и внезапно сказал:

— Вы все запомнили места, которые я отметил на карте?

— Мы все их запомнили!

У всех присутствующих в кабинете были мрачные выражения лица, и они отвечали почти одновременно.

— Отлично!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, и он удовлетворенно кивнул.

— Императорский Двор нестабилен и переживает период многих неприятностей. Окружающие страны обязательно попытаются воспользоваться этим шансом, чтобы ослабить Великий Тан. Лорд Чжанчжоу определенно осознал это, и их миссия состоит в том, чтобы заставить иностранцев сократить свои армии. Хотят они этого или нет, они, по крайней мере, должны подчиниться поверхностно. Если они хотят, чтобы Великий Тан заплатил, сначала они должны заплатить сами.

— Однако, будь то Далон Тринлинг, Ишбара Каган или Император Когурё Ён Гаэсомун, ни один из них не является посредственным человеком. Независимо от того, на что они согласились, это всего лишь удобный план, и они на самом деле должны планировать что-то еще. Места, которые я выделил, — это самые подозрительные места, где им легко спрятаться и тренировать солдат после сокращения их армий. Ваша миссия — следить за этими местами и наблюдать, есть ли признаки активности, понятно?! — строго сказал Ван Чун.

— Да, Милорд!

— Мы вас не подведем!

Эксперты поклонились с беспрецедентной решимостью в глазах.

— Вперед! — приказал Ван Чун, взмахнув рукавом. Бззз! С этим приказом дверь кабинета открылась, что позволило группе выбежать наружу. Они не уходили вместе, используя свои собственные способности или приемы, чтобы перепрыгнуть через стены, как призраки, и исчезнуть.

Когда Сюй Кейи наблюдал, как эти люди с удивительной скоростью уходят, в его глазах появился намек на беспокойство.

— Ваше Высочество, можно ли доверять этим людям?

Из того, как они ушли, стало ясно, что они не могут сотрудничать друг с другом, в отличие от хорошо дисциплинированных солдат.

— У всего есть свои преимущества. Хотя эти люди из сект или из подполья могут испытывать недостаток в обучении и не могут хорошо сотрудничать друг с другом, у беспорядка есть преимущество. При столкновении с какими-либо проблемами, они могут быть гибкими и реагировать в зависимости от ситуации. Кроме того, они не будут вызывать столько подозрений. Вероятно, под колпаком окажется более тридцати процентов экспертов, выбранных из Бюро Военного Персонала Чжанчжоу Цзяньцюна. Вот почему я рекомендовал Чжанчжоу Цзяньцюну быть готовым в любое время к проведению спасательной операции.

— Что касается их, независимо от того, кем они были раньше или чем занимались, я верю, что с их лояльностью не будет проблем, когда речь заходит об империи! Тан всегда будет Таном!

Ван Чун посмотрел в окно с глубоким выражением в глазах. Даже Сюй Кейи не заметил вспышки глубокого беспокойства в глазах Ван Чуна.

Великий Тан был обеспокоен как внутренними, так и внешними проблемами. Ли Цзюньсянь и его конфуцианская секта дали зарубежным странам возможность, невиданную за тысячу лет. С запада он узнал, что Императорский Министр У-Цана Далон Тринлинг появился, и этого боялся даже предыдущий Бог Великой Танской Войны, Ван Чжунси. А что касается Ишбара Кагана, Озмиш Кагана, Ёна Гаэсомуна и халифа Аравии, все они были могущественными правителями с горящими амбициями.

Ли Цзюньсянь и его группа слишком просто думали о вещах. Они открыли дыру в стальных стенах, которые он так старался построить для Великого Тана, и привели стаю волков.

Теперь Ван Чун не только должен был помешать Ли Цзюньсяню наносить трудности Великому Тану, но и не допустить реализацию хитрых планов яростных противников Великого Тана, таких как Далон Тринлинг, Ён Гаэсомун и Уну Шиби.

В кабинете было тихо. Сюй Кэй оставался в замешательстве. Через некоторое время он, казалось, что-то понял, и все сомнения исчезли из его глаз.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1282. Рассказчики!**

Свист!

Одна стая птиц за другой разлетелась по разным направлениям, как и различные группы кавалеристов, каждая со своей миссией. Будь то Великий Тан или окружающие его страны, под их поверхностью поднимался подводный поток. Разоружение различных стран привлекло внимание бесчисленных людей, но, хотя весь мир был сосредоточен на этом массовом разоружении, мало кто заметил, что Императорский Двор молча вынес два предложения.

Первое предложение состояло в том, чтобы все солдаты Великого Тана отошли на двести ли в ответ на отход других стран. Второе предложение состояло в том, чтобы открыть двадцать три «договорных города».В этих договорных городах людям Великой Династии Тан и других стран было рекомендовано взаимодействовать и торговать, чтобы облегчить приток людей. Императорский Двор объяснил, что, поскольку Великий Тан был теперь союзником с другими странами, люди должны были углубить свое понимание друг друга, чтобы избежать необходимости войны.

Все эти предложения были приняты после того, как Ли Цзюньсянь вошел в Секретариат в качестве советника Секретариата. И из-за «незначительности» этого вопроса, без веской причины даже Король Сун не мог остановить его.

Помимо событий в Императорском Дворе, в пределах столицы, конфуцианцы постоянно публиковали объявления, и даже обычный ребенок столицы теперь знал, что тибетцы, турки, когурё и все другие народы изучают язык Великой Династии Тан. С каждым днем конфуцианцы открывали все больше и больше школ на чужбине, и с каждым днем все больше и больше Ху входили в эти школы, чтобы изучать язык Тана и восхищаться его культурой.

Люди были настолько сосредоточены на этом предмете, что игорные дома стали предлагать шансы на количество новых школ, и новые ученики Ху добавлялись каждый день. Эти специальные ставки привлекли неожиданное внимание многих людей.

В то же время, идея использовать доброжелательность, праведность, уместность, мудрость и доверие, чтобы медленно изменить Ху и заставить их развивать дружеские отношения с Великим Таном для создания вечного мира, стала вызывать большой шум в столице.

Медленно и тихо, умы людей начали меняться.

— Ваше Высочество, это плохо!

Несколько дней спустя, когда Ван Чун сидел в своем кабинете и читал информацию, присланную из разных стран, срочно ворвался Су Шисюань. Он держал в руке бумагу и выглядел крайне обеспокоенным и взволнованным.

— В столице говорят, что кто-то собирается сравнить экономические отношения между Великим Таном и зарубежными странами до и после войны. Ситуация кажется очень неблагоприятной для вашего высочества!

Лицо Су Шисюаня было красным, и он едва мог отдышаться. Су Шисюань служил Ван Чуну с войны на юго-западе вплоть до походов в Талас и Хорасан. Все эти войны были чреваты опасностью, но независимо от того, насколько опасной была ситуация, Су Шисюань ни разу не запаниковал.

-Успокойся и говори медленно.

Ван Чун посмотрел на Су Шисюаня, затем поднял кисть и написал строку слов в документе, который он читал. После этого он отложил документ в сторону и поставил кисть на подставку.

Су Шисюань глубоко вздохнул и стал намного спокойнее, однако казался довольно неловким.

— Ваше Высочество, некоторые люди в столице начали сравнивать ситуацию на границе до и после войны. — срочно сказал Су Шисюань. — Они говорят, что перед каждой войной все люди, живущие на границе, были мирными и счастливыми, и люди обеих стран торговали и взаимодействовали. Но как только солдаты начинают войну, эти места становятся усыпаны трупами, города и деревни сожжены дотла. Уровень жизни людей, живущих на границе при этом стремительно падает.

Ван Чун поднял голову и небрежно спросил:

— Какое отношение это имеет к нам?

— Ваше Высочество был сделан Королем Иностранных Земель Его Величеством и являетесь лидером милитаристов. Эти люди нацеливают свои копья на Ваше Высочество и милитаристов, особенно на Ваше Высочество! — сурово сказал Су Шисюань.

Бузз!

Брови Ван Чуна слегка сморщились от этих слов.

— Милорд, это еще не все. Стало очень популярно поддерживать такие идеи в столице, и многие рассказчики перестали говорить о Трех Царствах, эпохе Вэй-Цзинь или легендах из подземного мира, и начали говорить об этом. И их действия привлекли внимание многих жителей столицы, и даже маленькие дети бегут, чтобы послушать их истории. Это объявление, которое мы забрали из ресторана, прежде чем приехать сюда. Ваше Высочество, пожалуйста, посмотрите.

Когда Су Шисюань заговорил, он положил бумагу на стол Ван Чуна, выражение его лица было обеспокоено.

Ван Чун взял бумагу и взглянул на нее. Он ничего не сказал, но его лоб нахмурился еще сильнее.

Эта реклама не имела много деталей. В ней только говорилось, что сегодня, в период Сюй (7-9 вечера), будет «бесплатный разговор об окружающих землях», и что все жители столицы могут прийти и послушать.

— Милорд, это крайне неблагоприятно для вас. Я подозреваю, что это работа конфуцианской секты! — сказал Су Шисюань.

Ван Чун ничего не ответил, только закрыл глаза и прислонился спиной к стулу из сандалового дерева, выглядя созерцательным. Через некоторое время он снова открыл глаза.

— Я лично займусь этим вопросом. Сегодня вечером, во время периода Сюй, я пойду и послушаю!

......

Гостиница в Облаках!

Это была одна из самых известных гостиниц столицы. Хотя ее не посещали многие высокопоставленные чиновники или дворяне, ее часто посещали путешествующие торговцы. Из крупных торговцев, посетивших столицу, более восьмидесяти процентов предпочли бы остаться в этом месте.

В период Сюй гости только что закончили ужинать. Когда Ван Чун прибыл в гражданской одежде, Гостиница в Облаках была ярко освещена и заполнена людьми. Многие табуретки были поставлены на улицу, и многие из жителей столицы, которые пришли послушать, сидели на них.

— Давайте, давайте, давайте! Садитесь там, где хотите и слушайте сколько хотите! Там есть чай и закуски!

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! Нет необходимости в деньгах!

— Вы мне не верите? Конечно мы не берем деньги! Разве вы не видите всех людей, сидящих там? Хех, дорогой гость, я не буду скрывать это от вас. Кто-то заплатил за вас!

За пределами гостиницы несколько слуг с белыми шарфами, привязанными к плечам, усердно работали, приносили чай или воду или помогали людям сесть.

— Милорд!

Су Шисюань с тревогой посмотрел на Ван Чуна. И он, и Ван Чун ясно слышали последние слова этого слуги. Торговец не встал бы рано, если бы не было денег, и Гостиница в Облаках была известна тем, что зарабатывала деньги. Обычно, если бы здесь собралось так много людей, которые не заплатили бы ни одной монеты, их давно бы прогнали за то, что они мешали бизнесу гостиницы. Работники гостиницы никогда не стали бы подавать им чай и обмениваться любезностями.

Он никогда не поверит, что не было кого-то, кто тайно продвигал этот вопрос из тени.

Ван Чун ничего не сказал, но, естественно, понял, о чем думал Су Шисюань. В последнее время в столице произошло слишком много событий, и, если происходило что-то ненормальное, на заднем плане наверняка находился интриган. Конечно, он остро знал, кто вмешивается на заднем плане.

— Зарезервируйте для меня место! — спокойно ответил Ван Чун.

Войдя в гостиницу, они быстро поднялись по ступеням резной лестницы и вошли в одну из лож Гостиницы в Облаках. Это место находилось ближе всего к сцене, и там был экран, который закрывал их от глаз окружающих, но в то же время оставлял Ван Чуну четкий обзор.

Хлопок!

Через некоторое время со сцены послышался хлопок, в результате чего вся гостиница замолчала.

На скамейке у входа на сцену Ван Чун увидел рассказчика пятидесяти лет, одетого в лазурную одежду. В одно мгновение все стали сосредоточены на этом рассказчике.

— Уважаемые гости! Говорят, что Великий Тан является самым сильным во всем мире, что Король Иностранных Земель прославился во всем мире своими достижениями в битве и стал первым Королем Великого Тана с другой фамилией, что Центральные Равнины вступили в период истинного богатства и власти. Но сколько людей знают о цене и трудностях, необходимых для достижения всего этого?

Эти первые слова от рассказчика вызвали недовольство Ван Чуна.

— Мой Великий Тан прочно держится среди зарубежных стран. Он успокоил турок, покорил южных варваров, оттеснил иностранцев с запада. Его достижения известны во всем мире. Но кто-нибудь из вас знает о его отношениях с зарубежными странами до всех этих войн? На юго-западе, у Эрхая, Великий Тан в течение нескольких десятилетий находился в мире с Мэнше Чжао, люди обеих сторон торговали и взаимодействовали друг с другом. В двадцать седьмой год правления Императора Мудреца число людей, направлявшихся в Шесть Чжао, чтобы покупать и продавать всевозможные продукты, свежие продукты, фрукты и рис, было неисчислимо. Если бы вы посмотрели вниз со стен разрушенного ныне Города-Льва на равнинах Эрхай, вы были бы ошеломлены от шума и суеты. Там были женщины в бамбуковых шляпах и с детьми в корзинах за спиной, старейшины и сильные мужчины, которые помогали торговцам чаем нести пачки чая. Были даже люди, которые носили нефритовые пояса в том же стиле, что и в Великом Тане.

— А на просторах Эрхай бесчисленные выдающиеся джентльмены плыли на лодках. На этих лодках можно было встретить как джентльменов Великого Тана, так и джентльменов Мэнше Чжао. На этих лодках был установлен квадратный стол и небольшая печь на этом столе, чтобы нагреть вино, которое они могли пить, сочиняя стихи. Самая приятная и восхитительная картина! Прекрасные стихи, сочиняемые каждый день, будут распространяться по всем Шесть Чжао на Эрхае и на юго-западе Великого Тана, захватывая воображение людей.

— А в частном порядке народы двух стран начали смешиваться в бесчисленных браках. У некоторых людей были отец из Тана, мать из Мэнше Чжао и бабушка из Мэнше Чжао. И было так много таких браков, что были даже целые деревни со смешанной кровью. По данным Бюро Доходов, всего за двадцать семь лет было официально зарегистрировано двадцать восемь тысяч смешанных браков, и кто знает, сколько еще осталось незарегистрированными?!

— И благодаря гармоничным отношениям двух стран, каждое домашнее хозяйство могло производить десять с половиной серебряных монет каждый год. Поистине, в каждом доме была избыточная пища, которая на целых семь таэлей превышала средний уровень жизни Великого Тана!

Рассказчик стукнул своей колотушкой, и в его глазах отразилось тоска.

Ван Чун ничего не сказал, только задумался. Он не знал об этих вещах. На двадцать седьмом году правления Императора Мудреца ему еще предстояло вступить в армию.

— Но сейчас? Юго-запад — бесплодная земля, и бесчисленные дома были разрушены. Трупы людей покрыли землю, и есть некоторые семьи, где отец выступил против матери, а сын выступил против отца. На границах народы двух стран даже сейчас ненавидят друг друга и не хотят ладить друг с другом, а тем более торговать друг с другом. На юго-западе семья из четырех человек в хороший год может сделать только три таэля серебра, которых едва хватит, чтобы питаться. Что касается браков со смешанной кровью, то не найдено ни одного случая…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1283. Новое развитие! Управление Надзора**

— В войне на юго-западе все помнят, как Молодой Маркиз руководил несколькими тысячами экспертов, которых он завербовал, затрачивая все свое богатство, чтобы переломить ситуацию и победить четыреста тысяч солдат армии Меншэ Чжао — У Цан с армией всего в сто тысяч человек. Все восхваляют героизм и невероятные стратегии Молодого Маркиза, но как много из них знают о том, насколько когда-то был богатым юго-запад, как дружелюбны и дружны были люди стран друг с другом, как они делили одну и ту же еду и напитки?!

У рассказчика было мучительное выражение лица.

— Ублюдок!

Су Шисюань был в ярости.

— Милорд, эти негодяи имеют злые намерения, явно пытаясь сбросить ответственность за все на Милорда, чтобы запятнать вашу репутацию! Кто не знает, что война на юго- западе разразилась задолго до вмешательства Милорда? И если бы не Милорд, не только юго-запад был бы бесплодным, но число погибших было бы еще выше! Этот ублюдок сказал бы такие вещи только после того, как взял чужие деньги! Я должен разорвать ему рот!

Сердце Су Шисюаня горело от ярости, он встал и сжал кулаки. Истории должны быть отделены от фактов, а вопросы факта должны обсуждаться по существу. Но рассказчик явно намеревался заставить толпу связать результаты войны на юго-западе с Ван Чуном. Это были крайне злые намерения, и если бы кто-то сказал, что рассказчик не брал деньги у кого-то другого, Су Шисюань никогда не поверит им.

Именно потому, что он так долго служил на стороне Ван Чуна и знал, что сделал Ван Чун, и какую цену заплатил, он не потерпит, чтобы на Ван Чуна клеветали и унижали его. Он чувствовал себя более разъяренным, чем если бы он был унижен сам, и это была точка зрения, которую разделяли все другие подчиненные Ван Чуна.

Человек, который был преданно предан империи и рисковал всем, чтобы снова и снова спасать империю от кризиса, никогда не должен был быть опозорен таким образом. Иначе, какое достоинство имела бы эта империя?

— Стоп!

В тот момент, когда Су Шисюань собирался выйти и преподать рассказчику урок, раздался голос, заставивший Су Шисюаня задрожать. У Ван Чуна было достойное выражение лица, его глаза сияли странным светом, и он неподвижно сидел на своем месте.

— В столице гораздо больше рассказчиков. Вы планируете каждому из них преподавать урок?

— Но Ваше Высочество…

Су Шисюань хотел поспорить, но Ван Чун заставил его замолчать, взмахнув рукой.

— Ты не понимаешь? Меня никогда не беспокоили эти сказочники, а всегда беспокоили сердца людей. Посмотрите на людей, которые слушают.

Ван Чун вздохнул.

Су Шисюань рывком повернулся, чтобы посмотреть на толпу вокруг сцены, впервые сосредоточив свое внимание на зрителях. Он увидел, что рассказчиком, похоже, восхищены все зрители.

И это были не только они. Посмотрев за пределы гостиницы, он увидел огромную толпу, сидящую на табуретках или даже стоящую. Молодые, старики, мужчины, женщины — все они смотрели на сказочника, молчаливо и торжественно.

Бузз!

Сердце Су Шисюаня дрогнуло от понимания.

— Ты видел это?

Голос Ван Чуна прозвучал в его ухе так, как будто он исходил очень издалека.

— На этот раз я попросил тебя забронировать место в ложе не для того, чтобы слушать этого рассказчика, а для наблюдения за простыми людьми. Ты не можешь изменить мнение человека. Единственным человеком, который может изменить чье-то мнение, всегда будет он сам. Это будет мысль, которую они всегда питали в своих умах. Рассказчик может быть связан с конфуцианской сектой, но все, о чем он говорит в отношении до и после войны, является верным и неизменным. Я уверен, что, хотя они и являются нашими врагами, Ли Цзюньсянь и конфуцианская секта будут презирать такие вещи.

— Конфуцианская Секта действительно заслуживает нашей заботы, но то, что всегда было нашей настоящей заботой, — это изменение в умах людей. Великий Тан провел десятилетия в войнах. Теперь люди желают мира и возмущаются битвой. Ли Цзюньсянь и его люди подпитывают это мышление! — торжественно сказал Ван Чун.

Время от времени он смотрел на рассказчика, но большую часть своего времени он проводил, глядя на зрителей внутри и снаружи гостиницы. И он видел, как что-то меняется. Об этом была его настоящая забота.

-… И на северо-западе Великого Тана, в битве при Таласе и битве при Хорасане, Великому Тану, несмотря на численное превосходство, удалось убить миллион арабских солдат. Даже бог войны Аравии, Кутайба, был убит. Именно это достижение позволило Молодому Маркизу стать Королем Зарубежных Земель, первым Королем с другой фамилией в истории Великого Тана. Все в мире знают об этом. Но все ли вы знаете, как эта война повлияла на Великий Тан?

Рассказчик стукнул своей колотушкой, и продолжил.

— Шелковый путь — самый процветающий торговый путь нашего Великого Тана. Каждый год бесчисленные караваны пересекают его. Шелк, агат, коралл, нефрит, чайные листья, фарфор… эти продукты, которые были бы столь же высокими, как горы, если бы они были сложены, доставляются через Цыси, Анси, Талас, Самарканд, Хорасан… вплоть до далекой Аравии, Харакс Спасину и даже в более отдаленные места. Это настоящая дорога процветания, и многие торговцы даже называли ее дорогой золота, что говорило о том, что по этой дороге текли не продукты, а жидкое золото. Вокруг этой дороги собралось много бандитов и разбойников, жаждущих ее богатства. Но сейчас?

— Теперь бандиты и разбойники исчезли, и, хотя торговля между востоком и западом не закончилась, число караванов сократилось до менее одной десятой от первоначального. Война между Великим Таном и Аравией почти полностью разрушила торговлю между этими двумя странами. А сам Хорасан был похож на стальную стену, разделяющую важный торговый путь, охватывающий десятки миллионов или даже сотни миллионов торговых единиц золота.

— Каждый может подумать, что юго-запад довольно далеко, но отправной точкой Великого Шелкового Пути является столица нашего Великой Династии Тан. Каждый год покупается столько шелка, фарфора и чайных листьев, что эти продукты текут как вода. Но после этой войны никто из вас не почувствовал, какова нынешняя ситуация? Никто из вас не заметил снижения уровня жизни, не почувствовал, что вы продаете меньше товаров? Число Ху, прибывающих в столицу, уменьшилось, и когда торговцы Великого Тана отправляются в другое место, они могут чувствовать враждебные взгляды. Это всё сделала война! Вы этого хотите?

Голос рассказчика неожиданно перестал звучать.

Аудитория была смертельно неподвижна. Однако, в отличие от того, что было ранее, у зрителей были задумчивые взгляды.

— Мир! Мы не хотим войны! Кто-то крикнул из толпы возле гостиницы. Очень скоро другие, казалось, проснулись и присоединились к этому крику.

— Больше нет войне!

— Больше нет войне!

То, что сначала было всего несколькими людьми, вскоре переросло в громкий рев. Голос каждого соединился в единый хор, и к концу, даже зрители внутри Гостиницы в Облаках начали кричать.

Когда толпа была в самом возбуждении, кто-то вдруг заорал:

— Абсурд!

В ложе рядом с принадлежащей Ван Чуну здоровенный мужчина, источавший ауру генерала, перевернулся и вышел из своей ложи.

— Вы педант конфуцианский! Солдаты рискуют своей жизнью и истекают кровью на поле битвы, но в ваших устах, они источник хаоса? Без генералов и солдат, таких как мы, вы знаете, сколько людей погибнет?

Толстый мужчина средних лет взревел, как разъяренный тигр, яростно шагнув на сцену и поднял рассказчика за воротник, как будто он был цыпленком.

— Это не имеет никакого отношения ко мне, не имеет никакого отношения ко мне! Я просто рассказываю историю…

Рассказчика в лазурном одеянии бил по лицу здоровенный мужчина, но он не мог сопротивляться.

Все это произошло так внезапно, что все были ошеломлены.

— Наглец! — раздался еще один яростный рев.

Прежде чем кто-то успел среагировать, на сцене неожиданно появился молодой человек в белоснежных одеждах. Одним движением он хлопнул по плечу человеку средних лет, закрыл его акупунктурные точки и схватил его.

В этом процессе рукав человека в белом халате опустился, и показался черный символ. Вид этого символа вызвал у Ван Чуна и Су Шисюаня гримасу.

— Милорд, это представитель конфуцианской секты! — сурово сказал Су Шисюань.

Человек средних лет имел густую ауру солдата и, вероятно, находился на уровне 7 или 8 Уровня Глубокого Бойца, возможно, даже выше. Но он был бессилен противостоять этому молодому человеку из конфуцианской секты.

— Освободи меня сейчас же! Кто ты такой?! — ревел мужчина средних лет, злобно брыкаясь.

— Хммм! Мы Управление Надзора, недавно созданное Императорским Двором. Мы несем ответственность за умиротворение беспорядков в столице и на всей территории страны, особенно когда речь идет о преступлениях генералов и солдат! Если у вас возникли проблемы, попросите начальника прийти в Управление Надзора, чтобы подать жалобу! — холодно сказал молодой человек конфуцианской секты. С этими словами он показал жетон, на котором были написаны слова «Управление Надзора».

— Уведите его!

Молодой человек в белых одеждах махнул рукой. Сразу два полностью вооруженных солдата схватили мужчину средних лет и начали выводить его из гостиницы.

— Управление Надзора? Какое еще Управление Надзора?! Я никогда не слышал об этом! Освободите меня сейчас же!

Мужчина средних лет боролся, поворачивая голову и оглядываясь на молодого человека.

— Неважно, что вы не знаете. Через некоторое время все узнают! Уведите его! — сказал юноша в белом халате.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1284. Резиденция Советника Секретариата!**

Ван Чун и Су Шисюань были свидетелями всех событий изнутри их места в ложе, их взгляды медленно стали холодными.

— В чем дело? Когда Императорский Двор создал Управление Надзора? Король Сун упоминал что-нибудь об этом?

В столице за поддержание порядка отвечала городская гвардия. Никогда не было никаких разговоров о каком-либо Управлении Надзора.

Су Шисюань опустил голову и сказал:

— Ваш подчиненный не знает. Его Высочество Король Сун ничего не упомянул об Управлении Надзора.

Ван Чун не отвечал, с задумчивым взглядом в глазах. Если бы это было результатом политики, проходящей через Императорский Двор обычными средствами, он не мог не узнать об этом. Было очевидно, что Секретариат работал в обход Императорского Двора, чтобы принять это решение. Король Ци, премьер-министр и Великий Наставник были в союзе, и с Первым Принцем в качестве регента все, что им было нужно, — это кивок его головы, чтобы быстро принять множество предложений. Вещи, которые было бы по крайней мере несколько трудно совершить в прошлом, теперь стало выполнить намного проще, а Ли Цзюньсянь теперь занимал пост Хэ Цинжуна. Это Управление Надзора было явно одним из его нововведений.

— Отправляйся в резиденцию Короля Суна и узнай, что происходит. — сказал Ван Чун.

— Да, ваш подчиненный сделает это!

С этим приказом Су Шисюань быстро ушел.

Ли Цзюньсянь, ты действительно слишком нетерпелив!

Когда Су Шисюань ушел, Ван Чун поднял голову и вздохнул. Большинство военнослужащих не были дотошными мыслителями и их было легко спровоцировать. Когда Ли Цзюньсянь послал этих рассказчиков, он ясно предсказал, что военные не станут стоять в стороне, что привело к формированию Управления Надзора.

Поддержание порядка в городе было просто прикрытием.

«Но независимо от того, каков твой план, я не могу позволить тебе добиться своего!» — решил Ван Чун.

Генералы и солдаты рисковали своими жизнями ради своей страны, но, когда они вернулись в столицу, конфуцианцы использовали слабые места их личностей, чтобы поймать их в ловушку и бросить в тюрьму. Ван Чун не мог сидеть сложа руки и смотреть.

Таким образом, даже несмотря на то, что Ван Чун не одобрял действия этого генерала, это не означало, что он позволит Ли Цзюньсяню мучить его.

Свист! Взмахнув рукавом, Ван Чун быстро покинул свое место.

— Хорошо!

Вскоре после того, как Ван Чун ушел, он услышал взрыв приветствия из гостиницы.

Звук этих приветствий заставил беспокойство в глазах Ван Чуна усилиться.

......

— Кто идет?!

В нескольких улицах от Гостиницы в Облаках молодой человек в белом халате из Управления Надзора и охранники, сопровождающие генерала, внезапно остановились и стали крайне настороженными. Во вспышке света появилась фигура и преградила им путь. Даже юноша из конфуцианской секты не смог увидеть, как появился этот человек.

— Я забираю этого человека! — спокойно сказал Ван Чун, держа руки за спиной.

— Наглец!

Молодой человек в белом халате из Управления Надзора был взбешен этим, и с лязгом вынул свою длинную саблю.

— Служба надзора сначала действует, а лишь затем спрашивает! Ты ищешь смерти!

— Вот как? Когда Управление Надзора начало обладать таким огромным авторитетом?

Ван Чун ухмыльнулся, открыв руку, чтобы показать жетон золотого дракона. Молодой человек в белом халате не смог его распознать, но охранники Управления Надзора мгновенно побледнели.

— Ваше Высочество!

Охранники опустили головы и поклонились. Даже генерал, которого они сопровождали, в шоке расширил глаза.

Солдаты отвечали за защиту страны, и не было ни одного солдата, который не узнал бы Ван Чуна, Короля Иностранных Земель. Жетон Ван Чуна не мог быть полезен против Конфуцианской Секты, но его эффект был совершенно другим для солдат.

— Это ты!

Глаза молодого человека застыли, и он наконец узнал своего противника. Во-первых, у Великого Тана было не так много Королей, и был только один, кто был так молод. Но прежде чем он смог сделать что-нибудь, мощная сила притяжения немедленно вытащила арестованного генерала из рук охранников. Молодой человек в белых одеждах поморщился и подсознательно попытался его схватить, но поймал только воздух.

Подняв голову, он увидел, что генерал уже в руках Ван Чуна.

— Я беру этого человека с собой. Если у вас с этим возникли проблемы, вы можете пригласить своего консультанта по секретариату и попросить его ее решить!

После этих небрежных слов, Ван Чун поднял рукава и улетел, как птица, исчезая из поля зрения.

— Ублюдок!

Молодой человек побежал вперед, но никак не мог его догнать. Разрыв между ними был слишком велик. Что касается бронированных охранников, они даже не осмеливались двигаться на полшага в погоню.

Король Иностранных Земель был Богом Войны Великого Тана. Если бы он хотел схватить кого-то, кто осмелился бы остановить его?

Молодой человек питал некоторые мысли о преследовании, но услышал мягкий и знакомый шепот на ухо.

— Молодой мастер знает об этом. Позволь этому случиться. В конце концов, он не сможет долго оставаться счастливым!

Молодой человек в белом халате внезапно остановился. Повернув голову, он увидел несколько фигур, похожих на призраков, стоящих на соседней стене, во главе с молодой женщиной в белой одежде с белоснежной кожей и длинными распущенными волосами. Она холодно смотрела в ту сторону, куда ушёл Ван Чун.

— Да, старшая сестра!

Молодой человек быстро остановился.

......

Тем временем Ван Чун быстро вернулся в свою резиденцию с генералом на буксире.

Утешив генерала и приказав ему больше не делать ничего импульсивного, он отпустил его. Тем временем из резиденции Короля Суна быстро пришли новости.

Все было именно так, как и предполагал Ван Чун. Ли Цзюньсянь был тем, кто создал Управление Надзора специально для использования против военных. Это был один из результатов замены Хэ Цинжуна. Благодаря тому, что Ли Цзюньсянь возглавил атаку, поддержке Великого Наставника, Короля Ци и премьер-министра, а также одобрения Первого Принца, они смогли обойти Императорский Двор, чтобы создать новое Управление Надзора.

— Определили ли вы, сколько таких рассказчиков в столице, и сколько таких сессий?

Ван Чун стоял в своем кабинете, вызвав Сюйя Кейи, Су Шисюаня, Чэн Саньюаня и почти всех своих подчиненных.

Чэн Саньюань поклонился и строго сказал:

— Ваше Высочество, мы обнаружили, что в городе насчитывается более двенадцати сотен таких рассказчиков, и все они рассказывают одну и ту же историю о том, как изменился уровень жизни людей на границе после войны. Многие люди посещают их, а взрослые даже приводят детей в возрасте трех лет. Мы заметили, что все больше и больше людей обсуждают этот вопрос. Многие люди говорят, что они хотят мира, а не войны, и направляют свою критику на милитаристов. Ваше Высочество, эта ситуация очень плоха для нас!

Получив приказ Ван Чуна, все они изо всех сил работали над этим вопросом, днем и ночью. И после получения результата они чувствовали себя очень неловко.

— Ваше Высочество, что нам делать? Это только начало. Не прошло и нескольких дней, и это возымело такой огромный эффект. Если это будет продолжаться, последствия будут только ухудшаться!

У всех в комнате были озабоченные лица.

Су Шисюань стиснул зубы и сказал:

— Ваше Высочество, почему бы нам не взять некоторых мужчин и не дать им рассказать свои истории? С силой городской гвардии мы можем это сделать!

Дядя Ван Чуна Ли Линь обладал огромной властью и мог напрямую мобилизовать Городскую Гвардию. Используя причину публичного искажения государственных дел, они могли бы схватить всех тех рассказчиков, которых поддерживает Конфуцианская Секта, и помешать им рассказывать свои истории.

— Это бесполезно! Конфуцианская Секта открыта и честна со своей схемой. Мы не можем их остановить. Кроме того, если мы действительно отправим людей, будь то городская гвардия или кто-то еще, мы просто подтвердим слова этих рассказчиков. Все жители столицы нас абсолютно не поймут, а Ли Цзюньсянь будет только рад видеть, как мы делаем такие вещи. — строго сказал Ван Чун.

— Ах?!

— Что же нам делать?

Все начали бледнеть.

— Вы на данный момент свободны. Я придумаю план!

Ван Чун махнул рукой.

Самыми сложными в мире схемами были не коварные и непостижимые сюжеты, а те, которые совершались среди бела дня. Ли Цзюньсянь четко рассчитал все сценарии. Ван Чун молча начал думать.

......

В северо-западном регионе столицы было богатое поместье. Над воротами резиденции висел черный плакат с золотыми словами: «Резиденция советника Секретариата»!

Это была резиденция Ли Цзюньсяня, нового советника Секретариата Великого Тана, а также официальная резиденция, которую подарил ему Король Ци.

Ли Цзюньсянь, старейшина Сун, девушка в белой одежде и несколько экспертов конфуцианской секты собрались внутри. Конфуцианская Секта придерживалась политики изоляции от мира и никогда не показывала всю свою силу людям мира. Но как только Ли Цзюньсянь поднялся вверх, все начало меняться. Теперь, когда они вошли в мир политики, они больше не могли оставаться в прежней изоляции.

— Расскажи мне еще раз об инциденте. — сказал Ли Цзюньсянь.

— Да, молодой мастер!

Молодой человек в белых одеждах поклонился. Он сразу же рассказал, как Ван Чун заметил ссору, вызванную генералом в Гостинице в Облаках, и как Ван Чун, в конце концов, спас этого генерала от него. В зале было тихо.

Ли Цзюньсянь сложил руки за спиной и резко сказал:

— Кажется, Король Иностранных Земель заметил, что происходит!

Король, такой как Ван Чун, никогда не появится в Гостинице в Облаках в период Сюй, просто чтобы послушать рассказчика, если у него не будет другого мотива.

— Молодой Мастер, Король Иностранных Земель — дотошный мыслитель и интеллигентный интриган. Так как он заметил наши движения, вероятно, скоро будут предприняты некоторые действия, которые поставят нас в невыгодное положение! — выпалил старейшина Сун.

Их последние несколько выходок против Ван Чуна закончились тем, что Ван Чун легко разрешил угрозу. Кроме того, несколько ходов Ван Чуна, которые заставили Ли Цзюньсяня проявить всю свою смекалку, произвели очень глубокое впечатление на Старейшину Суна и всех других членов Конфуцианской Секты. Говорили, что гражданские и военные чины с древних времен презирали друг друга, но теперь никто в конфуцианской секте не осмеливался смотреть свысока на восемнадцатилетнего Короля Иностранных Земель.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1285. Ху входят в столицу!**

— Старейшина Сун думает об этом.

Ли Цзюньсянь махнул рукой и уверенно шагнул вперед.

— Есть скрытые схемы и открытые схемы. Скрытых схем легко избежать, а открытые схемы сложно защитить. На этот раз мы используем простую и открытую схему без уловок. Каким бы умным и проницательным не был Король Иностранных Земель, он ничего не может сделать. И все смотрят на это. Если он осмелится попробовать что-нибудь, он себя унизит. В конце концов, ему теперь придется броться не только с нами, но и с жителями столицы, с сердцами всего королевства.

— Великий Тан был втянут в войны на протяжении многих лет, в том или ином направлении. Простые люди начали ненавидеть войну и жаждать мира. Никто не любит войну, и все желают мира прежде всего. Это непреодолимая тенденция. Мы только ясно показали это. Это не схема… а реальность!

Ли Цзюньсянь поднял голову. Его глаза, казалось, смотрели в бесконечность.

Все молча слушали, а их глаза сияли от веры. Боевые искусства, схемы и интеллект молодого мастера были признаны лучшими во всей конфуцианской секте. Никто не смел ставить под сомнение его планы.

— Но долгая ночь приведет ко многим снам, а Король Иностранных Земель — противник, которого нельзя недооценивать. Старейшина Сун, младшая сестра, мы меняем нашу программу, чтобы ускорить план. — строго сказал Ли Цзюньсянь.

— Да, молодой мастер!

Старейшина Сун и женщина в белой одежде с улыбкой в глазах одновременно поклонились.

Несколько мгновений спустя, когда дискуссия закончилась, все удалились, оставив в комнате только Ли Цзюньсяня.

Ли Цзюньсянь поднял голову и пробормотал:

— Король Иностранных Земель, мечи и сабли легко блокировать, а сердца людей трудно защитить. Дай мне посмотреть, как ты справишься с этим.

……

По мере того, как разговоры о разрушительном ущербе, причиненном войнами экономике Великого Тана, становились все более критическими, все предложения, принятые ранее, начали осуществляться на границах Великого Тана. Армия отступила на двести ли, а договорные города были открыты.

Все больше и больше Ху входили во внутренние районы этих городов, чтобы торговать, и все большее их число могло говорить, хотя и неловко, на языке Великой Династии Тан. Ли Цзюньсянь даже продвинул предложение через Императорский Двор, в котором говорилось, что все Ху, купившие товары, говоря на языке тан, будут пользоваться скидкой в двенадцать процентов, причем Императорский Двор платит разницу.

Пока все шло гладко и тихо, полмесяца спустя Великий Тан потрясла новость.

После обсуждения между шестью бюро и секретариатом Императорский Двор решил пригласить группу турок, Мэнше Чжао, когурё, тибетцев и других иностранцев, которые изучают танский язык и которые восхищаются танской культурой, в столицу. Императорский Двор предоставил им пособие, чтобы они могли пользоваться обычаями и традициями Великой Династии Тан.

Этот визит был для того, чтобы обычные люди могли понять Ху, чтобы обе стороны могли понять друг друга и уменьшить свои недоразумения, продвигая дружеские и мирные отношения с зарубежными странами.

Когда наступило назначенное время, вся столица пришла в движение.

— Сынок, пошли! Твой отец отвезет тебя к Ху!

Рано утром отец и сын взволнованно бросились к городским воротам. Хотя столица была политическим и коммерческим центром Великого Тана, часто посещаемым торговцами Ху, на этот раз все было иначе. В объявлении Императорского Двора было четко указано, что пришедшие на этот раз были не пузатыми и богатыми купцами ху, а настоящими обычными ху.

Они были такими же, как обычные люди Великого Тана, обладая плотью и кровью и живя обычной жизнью, а не дикими и кровожадными воинами Ху, которых все представляли. И Императорский Двор сказал, что среди них было много женщин Ху, стариков и детей. Все это было обычно очень трудно увидеть в столице.

Когда отец и сын достигли западных ворот города, они уже увидели огромную толпу, все они уже взволнованно ждали.

Взрыв!

вдруг раздался сильный гул и металлический стон, врата внезапно начали открываться, и впереди раздавались возгласы.

— Они идут! Они идут!

— Поторопитесь и посмотрите! Там действительно много Ху!

В толпе пробежала суматоха, и через несколько секунд можно было увидеть множество фигур, едущих к городу на верблюдах и на лошадях в сопровождении солдат армии.

— Сынок, смотри!

Отец поднял ребенка и взволнованно посмотрел вперед. Впереди тысячи Ху выстроились в ряды, направляясь к городским воротам. Отец и сын смотрели широко раскрытыми глазами и сразу заметили, что впереди сидел старик с морщинистым лицом. В отличие от Ху их воображения, дикий воин, покрытый доспехами и размахивающий мечом или ятаганом, это был просто обычный старик.

На нем была грубая тканевая одежда, а две его морщинистые ладони были стройными и крепкими. Он казался не сильнее обычного старика ханьца. За ним шли двое молодых людей Ху. Хотя они были Ху, они были одеты в ханьскую одежду, были вежливы и изысканны, совсем не так, как хамские Ху, которых они ожидали.

Дальше отец и сын заметили двух молодых женщин-ху с цветами в волосах. Они вдвоем краснели, видя какая толпа их привествует и пожирает взглядами. Было очевидно, что эти двое никогда раньше не были в столице Великой Династии Тан и никогда не видели настолько процветающего и шумного города. Все это внушало им свежее и новое чувство.

— Заяли, посмотри на это! Какие красивые дома! Это место действительно чудесно!

Молодая женщина верхом на лошади мало обращала внимания на толпы, наблюдающие за ней. Ее глаза заметили ресторан с летающими карнизами и расписными балками, и она взволнованно уставилась на выступающий карниз из керамики. Все, что она видела, было гораздо красивее, чем она себе представляла, и гораздо более грандиозным, чем описывал ее учитель в школе.

Ряды за рядами зданий, развевающиеся на ветру плакаты и огромные толпы людей, заполняющих улицы всеми видами изысканной шелковой одежды и обуви — все это совершенно отличалось от того, что они могли видеть в Великой Степи.

— Это действительно слишком красиво! Как будто я сплю.

Девушка по имени Заяли была еще более потрясена, чем ее спутница.

Свист!

Пока две девушки болтали, юноша Ху позади них внезапно соскользнул с лошади и бросился к киоску с булочками с мясом.

Это действие было настолько резким, что солдаты, ответственные за поддержание порядка, были напуганы до безумия, но было слишком поздно, чтобы остановить юношу. Владелец паровой булочной был еще более напуган, его лицо побледнело.

— Нет, нет, не подходи! — сказал хозяин, и его глаза наполнились страхом.

— Сколько… сколько стоит паровая булочка?

Юноша Ху говорил довольно неловко, и был довольно застенчивым. Пока он говорил, он достал несколько медных монет и предложил их.

!!!

Челюсть владельца киоска отвисла от удивления, и ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя.

— Те, кто приезжает издалека, — гости. Я возьму только одну монету: достаточно одной монеты.

Когда владелец киоска заговорил, он дал две булочки.

— Спасибо Спасибо!

Юноша Ху взял две булочки, приготовленные на пару, и откусил один большой кусочек, пробормотав свою благодарность. Он был так взволнован, что проливал слезы.

— Я съел это! Я ел мясные булочки на пару, о которых говорил Учитель!

Молодой человек поднял руки высоко в воздух, и он бросился к своим спутникам и закричал.

Бум!

Будучи свидетелем «героического подвига» юноши, другой Ху громко закричал. И все жители столицы, увидевшие это зрелище после недолгого удивления, начали громко кричать тоже.

Ху!

Это были не богатые торговцы Ху, которые обычно посещали столицу, а обычные Ху, жившие на равнинах. Впервые жители столицы обнаружили, что Ху были такими же, как они. У них были седые и морщинистые старцы, а также молодые люди и очаровательные молодые женщины, которые интересовались всем, что их окружало.

Их молодые люди имели свою застенчивую, добросердечную и тревожную сторону.

Все они были такими же, как обычные люди на Центральных Равнинах, совершенно отличными от того, что они себе представляли.

Бум!

Когда они поняли это, толпа стала приветствовать еще громче, и солдаты, следившие за порядком, почувствовали это и начали улыбаться. После многих долгих и бесконечных войн Ху и Танцы наконец приветствовали заветный период мира.

Без каких-либо дополнительных странностей или недоразумений обычные люди обеих сторон смогли увидеть истинные лица друг друга.

— Хахаха, сынок, смотри! Ху нечего бояться! Правильно?

На краю толпы тот отец, который поднимал сына на плечи, почувствовал радостное и гармоничное настроение в воздухе.

Сопровождаемые солдатами и приветствуемые толпой, тысячи Ху прошли через городские ворота и постепенно направились вглубь столицы к общежитиям, которые были для них устроены.

И никто не заметил пару глаз, смотрящих из ресторана на улице. Хозяин этих глаз медленно отвернулся, а на его лице появился намек на беспокойство.

— Милорд, если так будет продолжаться, люди примут неверное решение! Они подумают, что эти добросердечные и чистые Ху представляют всех Ху, поверят, что сообщения с границы были составлены солдатами для достижения ложной славы! Люди конфуцианской секты вводят в заблуждение простых людей! — с тревогой сказал Су Шисюань.

Во время, объявленное императорским двором, он сопроводил своего мастера в ресторан. Хотя картина перед их глазами внушала расслабляющее и гармоничное чувство, когда эти старейшины и дети Ху, казалось, не представляли угрозы, Су Шисюань совсем не чувствовала себя счастливым. Людям было легко увидеть одну сторону и полностью забыть о другой.

Да, эти добросердечные, застенчивые и чистые люди были Ху, но те злобные, жестокие и агрессивные люди тоже были Ху! Боевые кони, выращенные этим стареющим старцем, разбросанные по степи, могут стать конями убийц. Эти молодые и энергичные молодые женщины могли производить сушеное мясо и загонять стада овец и крупного рогатого скота в качестве запасного провианта для армии. А что касается этих застенчивых и стеснительных молодых людей…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1286. Желания людей!**

Сколько людей делали вид, что не видят, и симулировали невежество по поводу того факта, что застенчивые и стеснительные юноши, которых они видели сейчас, вырастут в порочную и кровожадную кавалерию Ху?

Сколько ханьских мужчин, женщин и детей на границе упало от мечей и сабель этих Ху и утонуло в лужах собственной крови?

Самый жестокий мясник может быть добрым, милосердным по отношению к своим родителям и проявлять заботу о своих детях, но, выйдя на поле битвы, он никогда не пощадит своих врагов.

— Пошли!

Ван Чун вздохнул. Верный совет вызывал уши, и только то, что что-то было правильно, не означало, что люди будут слушать. Каждый человек был более склонен видеть то, во что он верил.

И сердца людей изменились!

Глаза Ван Чуна наполнились беспокойством.

В то же время, на другой стороне улицы, другая фигура смотрела на место происшествия. В отличие от Ван Чуна, человек удовлетворенно кивнул, увидев, что люди всех стран дружелюбно смеются друг с другом, нежно улыбаясь.

Все усилия окупились. Люди Великого Тана, дружелюбно общаясь с людьми других стран, еще раз доказали конфуцианский Принцип. Если у всех были одинаковые мысли, то, хотя они выглядели по-разному, говорили на разных языках, жили в разных странах и имели разные обычаи, в конце концов, когда все эти посторонние вещи были отброшены, оказалось, что их умы и сердца были одинаковыми, и они разделяли одни и те же чувства и эмоции. Войны возникали из неизвестного, из взаимного недопонимания и невежества.

Если бы обе стороны знали, что другой человек был обычным человеком из плоти и костей, как и они, с войнами можно было покончить. И чтобы достичь этого грандиозного идеала, нужно было действовать определенным образом.

Ли Цзюньсянь повернул голову и сказал стоящим за ним людям:

— Пошли! Отправьте уведомление, чтобы ускорить следующий этап!

— Да, молодой мастер!

Старейшина Сун и остальные поклонились.

Ли Цзюньсянь махнул рукавом, и, поднявшись со стола, еще раз взглянул на людей снаружи. Его звездные глаза медленно стали решительными. Люди разных стран могли сосуществовать друг с другом, и картина за пределами балкона была чрезвычайно ценна для всего мира. За это зрелище он был готов заплатить любую цену, и если бы кто-нибудь попытался его остановить, то ради людей всех стран и ради этого высокого идеала он пожертвовал бы этим человеком.

Свист! В порыве ветра Ли Цзюньсянь исчез из ресторана.

.....

Несколько дней спустя в семейной резиденции Ван.

— Ваше Высочество, с улицы доносятся голоса. Люди собираются вместе и просят, чтобы войны больше не было!

Ранним утром Су Шисюань ворвался в комнату Ван Чуна.

Ситуация становилась все хуже и хуже. Истории, рассказанные в чайханах и гостиницах о сдвиге в экономической ситуации на границах после войн и о том, что Ху из разных стран, въезжающих в столицу, стали причиной того, что голоса, отвергающие войну в столице, становились все сильнее и сильнее. Массовое разоружение соседних стран и вывод войск усилили эти голоса, что привело к тому, что ситуация стала все более и более тяжелой.

Призыв к разуму ни к чему бы не привел.

— Люди конфуцианской секты в толпе пытаются направить их голоса? — спокойно спросил Ван Чун.

— Нет!

Су Шисюань покачал головой.

— Это небольшие группы людей, которые находятся под влиянием антивоенной атмосферы в столице и решили объединиться!

Ван Чун ничего не сказал, только закрыл глаза, скрывая беспокойство внутри них.

— Мы должны что-то сделать. — сказал Ван Чун. Он слегка поднял голову, его разум был в смятении.

Война была жестокой, и никто не наслаждался ею. И было понятно, что простые люди устали от войны. Но, в отличие от детской игры, на войне не было перерывов, а чувства ничего не значили. Было неважно, ненавидел кто-то войну или любил ее. Перед лицом войны единственным вариантом было сражаться или не сражаться.

И отсутствие ведения войны привело бы к разрушению земли и людей, уничтожению всего, о чем кто-либо заботился. Таков был резльтат ненависти к войне.

Когда враг стучал в дверь, ему нельзя было отказать. Идеи конфуцианской секты о войне были слишком просты! Более того, обычные люди слишком плотно подпадали под влияние этого отношения к войне. Ван Чун чувствовал, что подводное течение копит силы. Несмотря на то, что это течение было направлено конфуцианской сектой, была еще более глубокая и более фундаментальная причина.

Ли Цзюньсянь и Конфуцианская Секта только эксплуатировали и управляли этой штукой. Даже без них эта «энергия», вероятно, все равно вспыхнет. Если попытаться ее игнорировать, она будет представлять еще большую опасность.

Ван Чун закрыл глаза и вдруг сказал:

— Какова ситуация с Командной Базой?

Су Шисюань был спокоен, и спустя долгое время он, наконец, сказал:

— Учитывая огромное количество боевой силы и ресурсов, вложенных в базу командования, все было закончено в срок. Но сейчас… солдатам непросто, и в Командную Базу не поступило много заявлений. Достопочтенный старший Чжан хотел бы спросить Ваше Высочество, может быть, нам следует немного отложить ее открытие?

Стремление к миру и отвращение к войне затронуло не только жителей столицы, но и солдат на границе. У-Цан, восточные и западные турки, Когурё, Аравия, Мэнше Чжао… все страны вокруг Великого Тана сократили свои армии в общей сложности почти на миллион солдат. Такого никогда раньше не было. И Великий Тан подписал мирные договоры со всеми этими странами, и иностранные армии отвели свои армии на триста ли от своих первоначальных укреплений, в то время как Великий Тан отвел свои армии на двести ли.

Это означало, что армии теперь были еще дальше на пятьсот ли друг от друга. Даже разведчики не могли больше достигать расположения врага. Это было похоже на ходьбу с мечами наготове и бдения в необитаемой пустыни. Обязанность солдат состояла в том, чтобы защищать и побеждать любых агрессоров. (Правила армии таковы, что дальность наблюдения разведчиков не может превышать пятьсот ли перед Авангардом Армии.)

Но, если противоборствующая сторона не имела враждебности, если кто-то даже не чувствовал своего противника, почему армия существовала?

В сложившейся ситуации даже самый опытный генерал в армии оставался в замешательстве. Великий Тан действительно достиг мира со всеми зарубежными странами? Существование солдат постепенно теряло свою необходимость?

Вся эта информация была дана пограничными генералами в Бюро Военного Персонала и Ван Чуну.

— Не нужно! Скажите Достопочтенному старшему Чжану и Бюро Военного Персонала, чтобы он продолжал как обычно. Кроме того, внимательно следите за конфуцианской сектой. Я чувствую, что это не все, чего они хотят! Они определенно будут пробовать что-то еще! — строго сказал Ван Чун.

— Подчиненный доставит заказ!

......

Резиденция советника секретариата.

Днем бесчисленное количество людей входило и выходило из этого места, но ночью летали лишь птицы-почтальоны. Некоторые были из других стран, некоторые из столицы, а некоторые из других районов Великого Тана: вся информация из этих регионов была собрана в этом месте. Когда наступила ночь, резиденция советника Секретариата оказалась под усиленной охраной, бесчисленные полностью вооруженные солдаты осторожно осматривали окрестности, уставившись на любого, столь небрежного, чтобы приблизиться.

Центр резиденции советника Секретариата был ярко освещен.

В свете этих бесчисленных фонарей и свечей можно было видеть множество фигур с мощной аурой, входящей и выходящей. Почти у всех этих людей на запястьях был чернильный символ конфуцианской секты.

— Как идет разоружение зарубежных стран?

В центре зала стоял деревянный стол. На этом столе не было ничего, кроме чашки чистого чая. Ли Цзюньсянь сидел рядом с этим столом, его красивое и элегантное лицо источало трансцендентную ауру. Но воздух в зале был напряженным.

— Молодой мастер, все идет по плану. Когурё первым завершил разоружение, и когда мы послали людей для проверки, мы обнаружили, что они действительно расформировали двести восемьдесят тысяч солдат. Кроме того, восточные и западные турки, У-Цан, Си, Хитанцы и Аравия — все соблюдали свои договоры и расформировали восемьдесят или более процентов солдат, о которых они заявили! Наши люди наблюдали весь процесс. Кроме того, мы заметили сотрудников Бюро Военного Персонала. Это были соглашения, которые заключили с зарубежными странами мы, но Бюро Военного Персонала вмешивается без нашего согласия. Должны ли мы предупредить Бюро Военного Персонала и заставить его отозвать свой персонал? — сказал, кланяясь, лазурный молодой эксперт конфуцианской секты.

Ли Цзюньсянь махнул рукой и небрежно сказал:

— В этом нет необходимости! То, что Бюро Военного Персонала отправило своих людей, имеет свои преимущества. По крайней мере, другие страны будут настороже. Это поможет нам обеспечить разоружение своих солдат, как мы и договаривались!

Каждое движение Ли Цзюньсяня естественным образом источало поведение дальновидного генерала, как будто все находилось под его контролем, будь то далеко в дальних странах или под рукой в столице.

— Да!

— Кроме того, Меч Призрак, какова ситуация в столице? — сказал Ли Цзюньсянь.

— В чайханах и гостиницах столицы тринадцать сотен сказочников, и все они рассказывают о той информации, которую мы собрали. Вся информация была получена из Бюро Доходов и предложена без изменений. Кроме того, въезд Ху в столицу в прошлый раз оказал гораздо лучший эффект, чем мы себе представляли. В прошлом жители столицы боялись Ху и просто бледнели от простого упоминания о них, но благодаря этому взаимодействию все поняли, что Ху — обычные люди, такие же, как мы, а не такие страшные, как о них говорят. Как сказал Молодой Мастер, война возникает из страха перед неизвестным. Когда обе стороны углубят свое понимание друг друга, войн будет не так много.

— Результаты начинают проявляться. Многие жители столицы собираются вместе, усиливаются антивоенные голоса. Все это развивается само по себе, без какого-либо вмешательства с нашей стороны! — строго сказал Меч Призрак.

— Неплохо! Но одного этого еще недостаточно! Старейшина Сун, сколько еще времени, пока люди, о которых мы договорились, приедут?

Ли Цзюньсянь неожиданно повернулся к Старейшине Суну.

— Все они прибыли в столицу два часа назад и ожидают приказа молодого мастера. — строго сказал старейшина Сун с твердым и решительным лицом.

— Отлично. Иногда ради блага большего количества людей, ради большей цели, мы вынуждены использовать определенные методы. Старейшина Сун, начинай! Пусть все начнется сегодня вечером!

Ли Цзюньсянь наконец встал со своего места.

— Да!

С этими словами люди в резиденции советника Секретариата начали поворачиваться, как жернов. И хотя многие люди не осознали этого, все жители столицы стали поворачиваться по приказу Ли Цзюньсяня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1287. Битва путей!**

— Ван Чун, сердце людей — это сердце небес, а воля небес — это воля людей. Теперь умы людей начали обращаться в стремление к миру и отвращение к войне. У вас еще есть способ справиться с этим? Это путь мира, и сила любого человека перед путем истории ничтожна. Богомол, пытающийся остановить карету, принесет только разрушение самому себе. Теперь мне пора посмотреть, что вы выберете. Это ваш последний шанс!

С этими заключительными словами глаза Ли Цзюньсяня стали чрезвычайно острыми. Водопад, спускающийся с высокой горы, был грандиозным и неудержимым. От начала до конца, тенденция была установлена, и никто не мог остановить это сейчас!

Даже Ван Чун… ничего не мог поделать!

......

— Ваше Высочество, это плохо!

Рано утром следующего дня Су Шисюань ворвался в кабинет Ван Чуна с ужасно бледным лицом.

— … Конфуцианская Секта пригласила многих простых людей, затронутых хаосом войн на границе, в гостиницы и чайные, и они рассказывают всем о своем опыте ущерба, нанесенного войной. Это вызвало землетрясение в столице, и гостиницы и рестораны в основном переполнены!

— Чего?

Глаза Ван Чуна расширились, а руки замерли.

— Когда это произошло?

— Прошлой ночью! — очень обеспокоенно сказал Су Шисюань. — Люди Конфуцианской Секты в прошлом всегда пытались хоть как-то скрыть свои действия, но на этот раз они не прячутся. Ваш подчиненный переживает, что это только начало. Конфуцианская Секта, вероятно, теперь начнет предпринимать еще больше действий!

Поскольку Су Шисюань проводил все больше и больше времени с Ван Чуном, он постепенно начал понимать некоторые Принципы и развивать некоторое понимание. Конфуцианская Секта никогда не будет удовлетворена текущей ситуацией. У нее определенно были еще большие амбиции, и Ван Чун был одной из его главных целей.

Ван Чун ничего не сказал, но его лоб начал морщиться.

Рассказчики, которых конфуцианская секта отправила в постоялые дворы и чайные дома столицы, в определенной степени сформировали умонастроение жителей столицы, похожее на пороховую бочку. Теперь конфуцианская секта зажгла искру, чтобы взорвать эту пороховую бочку.

— Исследуй это дальше! — сказал Ван Чун.

Су Шисюань быстро ушел с этим приказом, и вскоре после этого бесчисленные боевые кони покинули резиденцию семьи Ван, направившись в различные гостиницы и чайные дома столицы.

Будь то Ван Чун, Су Шисюань или даже зачинщики всего этого, Ли Цзюньсянь и Конфуцианская Секта, все они серьезно недооценили влияние, которое те простые люди, на которых повлиял хаос войны, будут оказывать на столицу.

Жестокость и ужас войны, а также боль от потери своих близких спровоцировали всех жителей столицы. Это, вместе с поощрением конфуцианской секты, собрало сотни тысяч людей, чтобы призвать к продолжению мира и прекращению всех войн, чтобы со всеми зарубежными странами были подписаны договоры. Были даже те, кто предлагал, чтобы Великий Тан уменьшил свои собственные армии!

Они просили сыновей покинуть армию и вернуться на сторону своих родителей, чтобы избежать боли вечной разлуки.

И в течение одного дня люди конфуцианской секты смогли воспользоваться этой крупномасштабной петицией, чтобы предложить Императорскому Двору сократить армию на триста тысяч солдат.

Это предложение потрясло все общество и всю империю.

— Невозможно! Это неприемлемо! — прогремел голос через Императорский Двор.

Ван Чун был похож на разъяренного льва с налитыми кровью глазами и, очевидно, был готов сожрать людей живыми. Все были напуганы позицией Ван Чуна.

— Великий Тан значительно сократил свою армию. Если еще триста тысяч солдат будут расформированы, даже если расформированные солдаты будут принадлежать к префектурным армиям, во всем Великом Тане останется только около трехсот тысяч солдат. С такой маленькой армией, как можно защитить империю, если на границе случится инцидент?!

Ярость Ван Чуна была полностью видна. Действия конфуцианцев коснулись его сути.

— Пока я здесь, это предложение никогда не будет принято!

С другой стороны, когда Ли Цзюньсянь услышал слова Ван Чуна, в его глазах вспыхнул резкий свет.

— Король Иностранных Земель! Вы видели жителей столицы. Люди жаждут мира, и никто не хочет войны. Планируете ли вы использовать этот инцидент, чтобы сделать себе имя? — сурово сказал Ли Цзюньсянь. Взмахнув рукавом, он шагнул вперед и выступил против Ван Чуна. Во всем Императорском Дворе только советник Секретариата Конфуцианской Секты мог бороться против Ван Чуна.

— Более того, зарубежные страны сократили свои армии почти на миллион солдат. Сокращая свои армии, Великий Тан выражает свою решимость никогда больше не вступать в войну с зарубежными странами. Поскольку войн больше не будет, зачем так много солдат?!

— Абсурд! Это предложение никогда нельзя пропустить! С начала истории, когда войны действительно прекращались? Если нам не хватит армий, и начнется война, земля и люди пострадают от бедствия. Сможете ли вы взять на себя ответственность, когда придет время?! — резко сказал Ван Чун.

Был предел всему, и действия конфуцианской секты представляли серьезную угрозу для империи. Впервые Ван Чун почувствовал сильное желание убить Ли Цзюньсяня.

— Таким образом, разве мы не сокращаем армию на триста тысяч солдат вместо того, чтобы распустить всю армию? Абсолютно необходимо, чтобы армия была сокращена! Король Иностранных Земель, мир царит в мире, и общая тенденция установлена. Любой, кто нарушит с трудом завоеванный мир, станет преступником истории. Или, может быть, Король Иностранных Земель, с вашим даром говорить, вы можете пойти и объяснить это тем людям, которые потеряли своих сыновей, дочерей, жен, отцов и братьев!

Стрела была спущена с тетивы. Теперь, когда конфуцианская секта достигла этой точки, любой, кто осмелится встать на ее пути, станет ее вечным врагом.

— Достаточно! — внезапно с громовым ревом заговорил Первый Принц.

— Дело будет отложено. Решение будет принято, как только Императорский Отец рассмотрит ситуацию!

Впервые Первый Принц не сразу согласился с Ли Цзюньсянем. Он был первым в очереди на трон после Императора Мудреца, поэтому даже ему приходилось быть осторожным при сокращении армии.

После окончания заседания двора Ли Цзюньсянь и Ван Чун вместе вышли из дворца Тайхэ. В самом конце белой нефритовой лестницы они почти одновременно остановились.

— Король Иностранных Земель, вы на распутье. В прошлом вы могли выиграть каждую битву и создать легенду о непобедимости, потому что вы отвечали воле людей. Но теперь вы решили противостоять воле народа и сделать его своим врагом. Часто говорят, что полная луна угаснет, и даже величайшее процветание падет. Вы сами выбираете путь разрушения!

— Это так?! Возможно, я выбираю путь разрушения для себя, но вы выбираете путь разрушения для всей империи. Однажды вы поймете, что ваш путь спасения — путь разрушения, и что вы согрешили против всего Великого Тана.

С лицом в ярости, Ван Чун ушел, взмахнув рукавом.

Идущие разными путями не могли сговориться вместе, и когда он и Ли Цзюньсянь шли вперед, их пути становились все дальше и дальше друг от друга.

Ли Цзюньсянь стоял в оцепенении, очевидно, не ожидал такого ответа от Ван Чуна. Но он быстро восстановил самообладание.

— Будьте уверены, этот день никогда не наступит! — тихо сказал Ли Цзюньсянь с твердым выражением лица, и ушел.

......

Через три дня после этого заседания двора, когда Ван Чун, Ли Цзюньсянь и весь Императорский Двор были втянуты в вопрос о сокращении армий, черный охотничий сокол полетел сквозь тьму в столицу Великого Тана, принеся с собой потрясающие новости.

Несколько дней назад армия из шести сотен тысяч арабских солдат продвинулась на восток, переправившись через реку Тигр, и находилась в середине осады города Хорасан. Вся династия Сасанидов и все повстанческие армии оказывали ожесточенное сопротивление. Но хотя стены Хорасана были высокими и укомплектованы бесчисленными солдатами, без пятидесяти тысяч баллист Тана, солдаты династии Сасанидов были неспособны противостоять бешеному арабскому нападению. Хорасан был в большой опасности и мог пасть в любое время.

Императрица Сасанидов Адия послала официальный запрос о помощи Великому Тану!

Румбл!

Эта новость была похожа на бомбу, сотрясая Великий Тан и потрясая весь мир!

— Ваше Высочество, Великий Генерал Бахрам прислал письмо!

— Ваше Высочество, Императрица Адия прислала письмо!

— Ваше Высочество, лидеры повстанцев отправили письмо! Хорасан в большой опасности! Они просят помощи Милорда!

Бесчисленные птицы-посыльные приносили подкрепления в резиденцию семьи Ван, затопляя кабинет Ван Чуна снежной бурей букв. Вся усадьба погрузилась в мрачную ауру.

— Ваше Высочество, Хорасан находится в страшной опасности. Арабы наглы и бесстрашны. Династия Сасанидов потеряла двести тысяч солдат, и потери растут. Хорасан может пасть в любое время!

Су Шисюань стоял сбоку и с тревогой смотрел на Ван Чуна. Династия Сасанидов была союзником Великого Тана, и солдаты обеих сторон сражались вместе не на жизнь, а насмерть. Сюй Кейи, Су Шисюань и Чэн Саньюань сражались плечом к плечу с отважными воинами династии Сасанидов. Для этих людей это были не просто имена, а настоящими людьми из плоти и крови.

Но теперь их союзники столкнулись с беспрецедентным кризисом.

Все уставились на Ван Чуна, ожидая его решения.

Ван Чун встал со своего стола и твердо сказал:

— Приготовь мои придворные одежды! Я должен немедленно отправиться во дворец!

Через несколько мгновений карета вышла из резиденции и вошла в Императорский Дворец. В день Великий Тан должен был быть беспокойным.

— Ваше Высочество! Династия Сасанидов и Великий Тан подобны губам и зубам. Это наш союзник, а также важный барьер против арабов. Если династия Сасанидов падет, никому не останется противостоять арабам. В будущем арабы будут продвигаться дальше на восток, их армии будут нацелены на Великий Тан. Война в Таласе повторится еще раз!

Ван Чун поднял свою церемониальную табличку, его разум пылал от беспокойства.

— Скорость имеет первостепенное значение в войне. В этой чрезвычайной ситуации ваш непритязательный субъект рекомендует, чтобы армия протектората Анси и армия протекторатов Цыси объединились с королевствами Западных Регионов и немедленно направились в Хорасан. Кроме того, в Аравийскую империю следует направить приказ, немедленно заставляющий их вывести свою армию!

— Ваше Высочество, этот объект возражает!

Ли Цзюньсянь привел в порядок свою одежду и вышел вперед. Выражение его лица было таким же торжественным.

— Великому Тану только что удалось с большим трудом добиться мира с окружающими зарубежными странами. Эта ситуация не может быть нарушена из-за одного Хорасана. В тот момент, когда Великий Тан отправит своих солдат, договоры, заключенные со всеми зарубежными странами, будут нарушены. Они станут верить, что Великий Тан по- прежнему остается страной, разжигающей войну. Что ей не стоит доверять, и процесс сокращения армий будет напрасным. Более того, как только мир разрушится, выдергивание волос приведет в движение все тело. В то время Великий Тан будет беспокоиться больше, чем просто Аравии!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1288. Хорасан в опасности!**

Лицо Ли Цзюньсяня было холодным, а голос — оглушительным. Эта новость застала его врасплох — осада Хорасана произошла слишком внезапно. Но, если бы Великий Тан послал солдат сейчас, все, чего он так усердно добивался, пошло бы прахом.

— … Кроме того, отношения между Аравией и Хорасаном сложны. Хорасан ранее был территорией Аравии и управлялся ею в течение тридцати лет. Ваш непритязательный субъект советует сначала проконсультироваться с Аравией и заявить о точке зрения Великого Тана, что они должны сделать все возможное для мирного решения этого вопроса.

— Ваше Высочество, этот предмет согласен!

Крупный чиновник вышел вперед, и его глаза холодно повернулись к Ван Чуну.

— Король Иностранных Земель, битвы за Талас и Хорасан только что завершились. Вам не хватает погибших солдат Тана? Тогда это было ради защиты Западных Регионов, но теперь, во время этой войны между Аравией и династией Сасанидов, должны ли храбрые воины нашего Великого Тана проливать свою кровь? Король Иностранных Земель, мне кажется, что вы слишком сильно поддались чувствам!

— Вы слышали крики людей! Любой, кто посмеет развернуть солдат в это время, оскорбит мир! Король Иностранных Земель, мы пришли к миру только через большие трудности. Пожалуйста, помните, что вы Король Великой династии Тан, а не династии Сасанидов!

Один гражданский чиновник за другим шагал вперед, голоса оппозиции становились все громче и громче. Даже без нынешнего конфликта между гражданскими и военными группировками они никогда бы не допустили, чтобы это предложение было принято.

Это была война между Аравией и династией Сасанидов, и все же Великий Тан должен был послать солдат? Абсурд!

Ван Чун ничего не сказал, только повернулся к генералам во дворце Тайхэ. Но на этот раз даже генералы ушли. В любое другое время они бы не колебались ни в малейшей степени, но теперь… они слышали антивоенные протесты в столице, звучащие в их ушах. За воротами Императорского города бесчисленные люди шли в знак протеста против новых войн. Даже у этих генералов не хватило смелости вовлечь Великий Тан в бесполезную войну между династией Сасанидов и Аравией.

Вид этих генералов, избегающих его взгляда, заставил сердце Ван Чуна застыть во внезапном озарении. То, о чем он больше всего беспокоился, произошло: люди были против войны. Конфуцианская школа преуспела, и даже генералы при дворе были под их влиянием.

— Ваше Высочество, если губы срезать, то зубы станут мерзнуть. Если нет кожи, где будет прикрепляться мех? Хорасан — плотина Великого Тана, перекрывающая паводковые воды. Если плотина упадет, и паводковые воды обрушатся, Великий Тан не сможет выжить сам по себе… — с болью сказал Ван Чун. Но прежде чем он успел закончить говорить, Первый Принц прервал его.

— Король Иностранных Земель! Как вы сами сказали, военные — это жизненно важный вопрос государства, который необходимо тщательно рассмотреть. Давайте закончим на сегодня. Как только я сообщу об этом Императорскому Отцу, я приму решение!

С этими словами Ван Чун был вынужден проглотить свою речь.

— Господа, заседание закрыто!

— С уважением к Вашему Высочеству!

При виде отчужденного Первого Принца, вставшего с трона, разум Ван Чуна пришел в неистовство. Ему казалось, что он случайно ступил на воздух и теперь погружается в бесконечную пропасть.

В ошеломленном изумлении Ван Чун даже не понял, как он покинул дворец Тайхэ и Императорский Дворец.

Они воспитывают тигра! Это воспитание тигра, чтобы пригласить в будущем бедствие!

Неужели никто не понимает, что когда Хорасан падет, следующей целью для Аравии будет Великий Тан?

Хорасан всегда был источником мощных солдат. Если арабы вновь займут его, тогда, если им будет уделено достаточно времени, те Хорасани, которые сопротивлялись арабам, будут использованы против Великого Тана. Аравия будет как тигр с крыльями!

Бесчисленные мысли пролетели в голове Ван Чуна, и он почувствовал, как что-то наполнило его грудь, оставив его в мучительном страдании. Даже на юго-западе, когда он столкнулся с сотнями тысяч солдат и имел мало шансов на победу, он не чувствовал себя настолько опечаленным. Но уклончивые глаза генералов при дворе…

Процветание и мир заставили бы людей жаждать прочного мира, но когда умы людей успели прийти в такое состояние?

Румбл!

Карета ехала вперед. Наконец, Ван Чун услышал знакомый голос над ухом.

— Ваше Высочество, Императорский Двор не принял это предложение, верно? — прозвучал извне осторожный и беспокойный голос Су Шисюаня,.

Шипение!

Ван Чун прислонился к карете и закрыл глаза. Глубоко вздохнув, он наконец пришел в себя.

— Императорский Двор никогда бы не смог его принять! — ответил наконец Ван Чун.

— Ах!

Су Шисюань задрожал, его лицо побледнело. Хотя его лорд казался непривычным, когда выходил из дворца, Су Шисюань не ожидал, что Императорский Двор тут же отклонит предложение отправить солдат в Хорасан. Если это случится, тогда Бахрам и Принцесса Адия… — Су Шисюань почувствовал, как у него забилось сердце.

В карете было тихо.

Ван Чун ничего не сказал, выражение его лица было обеспокоено. Хотя Первый Принц сказал, что он примет решение после того, как сообщит об этом Императору Мудрецу, Ван Чун, как никто другой, понимал, что эти слова означают, что Великий Тан никогда не отправит подкрепление в Хорасан. И без помощи Великого Тана Хорасан никогда не сможет противостоять бесконечным атакам со стороны Аравии.

Ван Чуну казалось, что он сгорает от беспокойства.

Через некоторое время Ван Чун открыл глаза и строго сказал:

— Шисюань, у нас больше нет времени. Приготовь кисть и бумагу и напиши несколько писем.

— Этот подчиненный выполнит приказ!

Су Шисюань поклонился. Дело Хорасана имело огромное значение. Следуя приказу Ван Чуна, они унесли с собой кисть и бумагу перед тем, как уйти, чтобы Ван Чун мог издать приказы в любое время.

— Напишите первое письмо генеральному защитнику Анси Гао Сяньчжи. Пусть он переведет сорок процентов своей армии, отправив их вместе с Чэн Цяньли, Лу Шийи, Си Юаньцином, Армией Железной Стены и подразделением Сабли Мо на учения. Пусть они направятся в Самарканд под предлогом патрулироания границы. Затем пусть едут ночью, чтобы усилить Хорасан. Я заставлю лорда Чжанчу из Бюро Военного Персонала разрешить им использовать три тысячи баллист. — строго сказал Ван Чун.

— Да, Милорд!

Коляска явно начала тормозить, и Ван Чун услышал тихие звуки кисти. Су Шисюань начал писать.

— Второе письмо отправьте Су Ханьшаню и Ли Сие.

Чем опаснее было время, тем холоднее и спокойнее становился голос Ван Чуна. Благодаря действиям Ван Чуна и Чжанчжоу Цзяньцюна в Императорском Дворе Су Ханьшань и Ли Сие были наконец освобождены. Более того, их участие в этом инциденте значительно улучшило их статус в армии, и даже три конфуцианских командира действовали теперь с гораздо большей сдержанностью.

— Скажите им, чтобы они забрали всю кавалерию Ушана и немедленно направились в Хорасан. Кроме того, попросите их убрать все военные знаки Кавалерии Ушана, чтобы они снова стали свободными людьми.

— Ах?!

Кисть Су Шисюаня остановилась, а его лицо застыло в шоке. Но он быстро понял и снова опустил голову.

— Да, Ваше Высочество!

Кавалерия Ушан была самой уникальной из всех солдат под командованием Ван Чуна. Их боевая мощь намного превосходила силу любой другой группы солдат, и даже мамлюки не могли сравниться с ними. Но даже несмотря на то, что Ван Чун собрал их вместе с армией протектората Цыси в своих походах в Талас и Хорасан, кавалерия Ушана не была частью армии протектората Цыси.

Когда война закончилась, были некоторые попытки официально привести их в регулярную армию, но кавалерия Ушана была многочисленной и не принадлежала ни к какой армии протектората, поэтому вопрос оставался незавершенным даже сейчас. Эта сила была теперь одним из самых сильных подкреплений Хорасана.

Карета ехала все медленнее и медленнее, теперь продвигаясь чуть быстрее, чем при ходьбе. Кисть непрерывно летала, и Су Шисюань быстро закончил писать первое и второе письмо.

— Что касается третьего письма, помогите мне уведомить Короля Гангке в Западных Регионах! Пусть он использует мое имя для вербовки солдат в Западных Регионах. Скажите вождям различных племен, что наше соглашение будет таким же, как в прошлый раз. Они будут достаточно вознаграждены мною!

Когда Ван Чун отдавал один приказ за другим, выражение его лица становилось все более спокойным. Су Шисюань продолжал быстро писать.

— Последнее письмо напишите халифу Аравии Мутасиму III… — сказал Ван Чун.

Су Шисюань застыл с ошеломленным выражением лица. Он мог понять написание писем Гао Сяньчжи и Су Ханьшаню и даже стирание военных знаков на Кавалерии Ушана, но Су Шисюань никак не предполагал, что Ван Чун заставит его написать последнее письмо халифу Аравии. Пытался ли он убедить халифа вывести свои войска?

Ван Чун понятия не имел, о чем думал Су Шисюань, его голова была погуржена в глубокие мысли.

— Скажи Мутасиму III немедленно вывести свою армию. Скажи ему, что вежливость возвращается вежливостью, и что, если он откажется отозвать своих солдат, в будущем я лично возглавлю армию, чтобы захватить Багдад. Кроме того, скажи ему, что если Хорасан падет и арабы расправятся с населением, я нанесу такую же резню арабам!

Голос Ван Чуна был ледяным, когда он это говорил.

Су Шисюань был ошеломлен, а потом вдруг понял. Учитывая огромные расстояния между Великим Таном и Аравией и отказ Императорского Двора принять решение, они должны были рассмотреть не то, как спасти Хорасан, а месть арабам после падения города.

Великий Тан работал с катафрактами Асваран, чтобы убить почти миллион арабских солдат. Арабы, несомненно, глубоко хотели отомстить, и, учитывая их обычный стиль, был шанс на девяносто процентов, что они убьют жителей города после его падения. Последние слова Ван Чуна должны были четко помешать этому.

Учитывая жесткую природу арабов, было естественно невозможно запугать их одним письмом. Но, если письмо было от Ван Чуна, то все было иначе. Ван Чун убил почти миллион арабских солдат, а это значит, что он мог убить еще больше, даже вырезать целый город.

Это письмо было не просто попыткой запугать или напугать, но подлинной угрозой.

У Ван Чуна была определенная способность реализовать свои слова!

После этих слов Ван Чун, очевидно, израсходовал все свои силы. Когда он прислонился к карете, на его лице появилось глубокое истощение, взмахи кисти продолжались в течение некоторого времени, и после того, как все письма были закончены, послышался взмах крыльев, и несколько орлов взлетело в небо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1289. Перемены в сердцах людей!**

После написания и отправки писем, Су Шисюань не хотел беспокоить Ван Чуна и решил вернуться в семейную резиденцию Ван по менее людным улицам.

Слишком много всего произошло за последнее время, и его лорд слишком устал!

В экипаже было тихо, и Ван Чун откинулся назад, слегка подняв голову. Тем не менее, его разум гудел от мыслей. Сделав все это, он не почувствовал ни малейшего облегчения, только усилилась его депрессия. Он не мог и подумать, что отвращение людей к войне достигнет такого уровня! Идеи мира конфуцианцев были слишком идеальными, слишком простыми. За мир нужно бороться и работать.

В то время как многие люди говорили о том, что Хорасан был так далеко и что тамошняя война не имела ничего общего с Великим Таном, никто из них не понимал, что тоже самое может случиться с Центральными Равнинами, с Великим Таном. Они понятия не имели, что иногда война наступит независимо от того, хочет этого кто-то или нет!

То, что происходило в Хорасане, было реальностью.

Бум!

Пока он думал, карета внезапно остановилась.

Ван Чун открыл глаза и спросил:

— Что случилось?

— Ваше Высочество, ничего особенного. Там что-то блокирует дорогу впереди. Я немедленно поменяю дороги!

Послышался голос Су Шисюаня, слегка дрожащий и паникующий. Он немедленно начал поворачивать карету, но было слишком поздно.

— НЕТ! БОЛЬШЕ! ВОЙНЕ!

Впереди раздался оглушительный рев со всей силой.

— У Великого Тана было слишком много войн!

— Любой, кто осмелится начать войну, является врагом народа!

— Генерал пытается завоевать славу на границе ценой более десяти тысяч беленых костей! Поистине отчаянно жаждет славы! Мы никогда не согласимся!

— Сколько еще людей должно умереть? Сто тысяч? Миллион? Должна ли вся земля быть покрыта телами, прежде чем эти генералы будут удовлетворены? Какое отношение имеет к нам война в Хорасане? Нет войне!

Эти жестокие и громкие крики заставили Ван Чуна слегка побледнеть.

— Ваше Высочество!

Су Шисюань подсознательно повернул голову, чтобы заглянуть в каретный отсек, с сильным беспокойством в уме. Пока вопрос обсуждался при дворе, простые жители столицы маршировали по улицам, десятки тысяч собрались вместе, чтобы громко заявить о своей позиции. А перед каретой можно было услышать крики людей столицы.

— Продолжай ехать. Я хотел бы взглянуть. Через некоторое время из кареты донесся голос Ван Чуна, ненормально подавленный.

Су Шисюань почувствовал, как его сердце дрожит. Он вынул меч и молча срезал все эмблемы на карете.

Свист!

Ван Чун поднял занавес окна и выглянул наружу. Среди рядов зданий, бесконечно уходящих вдаль, среди развевающихся знамен, Ван Чун увидел толпу. Тысячи людей собрались вместе, и вблизи и вдалеке, заполняя улицы, гостиницы и рестораны.

Некоторые люди даже стояли на стульях и столах.

Ван Чун осмотрел толпу и увидел мужчин, женщин, стариков, жен, детей… Все они громко кричали, пока их лица не покраснели, и, казалось, использовали всю свою силу, чтобы их голоса были услышаны. Их крики нарастали друг на друга волна за волной, и вдалеке Ван Чун увидел, как все больше людей собираются и кричат.

Вспыхнуло совершенно незнакомое чувство. Шок, печаль, мука… все эти эмоции и многое другое пронеслись в его голове, но самым сильным из всех был невыразимый плач. « Генерал, пытающийся прославиться на границе более чем десятью тысячами выбеленных костей». Таким образом, и Императорский Двор, и жители столицы развили глубокое недопонимание войны.

Сколько крови придется пролить Великому Тану, какую цену ему придется заплатить, пока он не усвоит урок, пока не оставит эти простые и детские идеи и не осознает жестокость мира, не осознает, что те, кто отстал, будет побежден, что только сильные смогут защитить себя?!

Карета продолжала двигаться вперед, смешиваясь со всеми остальными, среди протестов, и не обращая внимания на них. Через окно Ван Чун видел бесчисленных участников антивоенного марша, и его лицо становилось все более бледным.

— Почему должна быть война?! Ху такие же, как мы, обычные люди! Мы не хотим быть началом войны!

— Пусть Ху справятся сами со своими проблемами! Великий Тан не имеет ничего общего с войной между арабами и сасанидами!

Слышался один крик за другим, и недалеко впереди группа из нескольких человек бросилась на улицу с высоко поднятыми руками. А прямо за ними была другая группа, вторая, третья… Протестующих было гораздо больше, чем можно было представить.

Война в далеком Хорасане была похожа на спичку, вызвав антивоенные настроения у толпы.

Бесчисленные люди маршировали по улицам. Они миновали семь-восемь групп участников марша. Их антивоенные крики поднимались до небес. Эти крики, вопящие изо всех сил, которые они могли собрать, были как иголки, глубоко вонзающиеся в сердце Ван Чуна. Ван Чун плотно закрыл глаза, каждое дыхание, казалось, забирало все его силы.

Карета продолжила двигаться вперед.

Постепенно, когда из зала заседаний стало поступать больше информации, толпа начала менять фокус своих протестов. От их первоначальных криков, призывающих к миру и противостоянию войне и генералам, они начали конкретно выступать против Ван Чуна.

— Это все идея Короля Иностранных Земель! Все, давайте пойдем и выскажемся, чтобы небеса и Императорский Двор знали, что мы думаем!

— Свергнем Короля Иностранных Земель!

Крики продолжали громко звучать в воздухе, и в одном из самых шумных районов столицы Ван Чун увидел поднятую платформу. Семь или восемь конфуцианцев в голубых одеждах стояли на этой сцене, громко критикуя его.

— Сейчас мир царит в мире, так почему же Король Иностранных Земель предлагает отправить солдат в Хорасан?

— Четыреста тысяч на юго-западе, один миллион в Таласе и Хорасане! После убийства одного миллиона, четырехсот тысяч человек, ему не хватило? Сколько еще людей он хочет убить? Он предложил еще раз отправить солдат в Хорасан!

— В Великом Тане Король Иностранных Земель — величайший Король Демонов Резни!

— Свергнуть Короля Иностранных Земель! Мы заставим Императора Мудреца убрать Короля Иностранных Земель со всех позиций, которые он занимает! Наш Великий Тан не может терпеть Демона Резни!

Огромная толпа собралась вокруг сцены, и призывы конфуцианцев были встречены с энтузиазмом, каждый крик вызывал хор согласия. Одна волна криков за другой, как бесконечный поток, сотрясала мир.

— Ублюдки!

Глаза Су Шисюаня покраснели, в его голове всплыли мысли об убийстве!

Преданный подданный империи, который был готов отказаться от всего, что ему было нужно, чтобы взять на себя руководство в кризисной ситуации и спасти юго-запад и северо-запад, герой, который сделал все возможное для Великой династии Тан, был Королем Демонов Резни, которому нравилось убивать?

Разве они забыли, как все вышли, чтобы приветствовать его по возвращении в столицу, как они восхищались им и приветствовали его как героя?

За такой короткий промежуток времени, почему их мысли изменились так радикально?!

Су Шисюаню казалось, что из его сердца капает кровь. Никто не мог так унижать его господина. Су Шисюань скорее умрет, чем увидит, как герой Великого Тана будет оклеветан и унижен.

— Я собираюсь убить этих ублюдков!

Су Шисюань сжал кулаки, готовясь спрыгнуть с кареты.

— Забудь об этом! Пусть их! — раздался из кареты изнуренный голос, еще больше огорчая Су Шисюаня.

— Но, Ваше Высочество!

— Пусть они делают, что хотят! — еще раз сказал Ван Чун.

Он прислонился к карете, неподвижно, его глаза померкли. Он мало заботился о злобной критике конфуцианцев. То, о чем он действительно заботился, было интенсивной реакцией толпы. Хор упреков, согласных с конфуцианцами, был более холодным и более болезненным, чем любой меч или сабля.

— Ха! Ха! Ха! — со стороны улицы донесся детский голос, привлекая внимание Ван Чуна.

— Крадущийся тигр затаившийся дракон!

— Южная ласточка возвращается на север!

— Поднимите Столп, чтобы Поддержать Небеса!

Эти ритмичные крики, сопровождаемые столкновением оружия, выделялись среди марширующих толп.

Ван Чун неожиданно поднял занавеску и увидел мальчика семи или восьми лет возле аптечного киоска, размахивающего бамбуковым мечом. Хотя бамбуковый меч вращался без всякой силы, у мальчика было очень серьезное выражение лица.

Толпы людей маршировали и кричали вокруг него, но он обращал на них мало внимания. Мальчик казался полностью сосредоточенным. Единственное, что осталось во всем мире — бамбуковый меч в его руке.

— Что ты делаешь? Разве ты не видишь, что все идут протестовать против войны? Вдруг прозвучал грубый голос, и, прежде чем мальчик успел среагировать, грубая ладонь быстро ударила мальчика по затылку. После этого рука выхватила бамбуковый меч.

— Разве ты не слышал, что они сказали в гостинице? У тех, кто выйдет на поле битвы, проколют органы, и даже обнажат мозг. Эта старуха воспитывает тебя не для того, чтобы ты умер на поле битвы. В таком молодом возрасте ты следуешь плохим примерам. Вернись и начни учиться! Помни! Тебе не разрешено больше размахивать мечами!

Позади мальчика появилась женщина средних лет в грубом платье с резким выражением лица, и начала ругать его.

— Но, мама, почему?

Мальчик поднял голову с обиженным выражением лица, пытаясь спорить. Но он был быстро прерван.

— Никаких «почему»! Что хорошего в том, чтобы быть солдатом? Ни один хороший человек не любит войну! — резко упрекнула мать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1290. Сила может быть правильной!**

Ван Чун чувствовал, как игла за иглой пронзает его сердце, заставляя его разум дрожать. Все эти десятки тысяч людей, марширующих в столице, протестующих и заставляющих слышать свои голоса, даже прямо нападающих на него, не могли сравниться со словами этой матери. Мальчик на улице опустил голову и робко вернулся в дом, как будто он сделал что-то не так.

Когда он смотрел на удрученные, огорченные и озадаченные глаза этого мальчика, Ван Чун почувствовал, что его сердце заболело.

На переполненных и шумных улицах мало кто заметил мальчика рядом с аптекой, и очень немногие заметили его мать. Их существование было скромным и незначительным, но для Ван Чуна они были крупнее и поразительнее, чем все протестующие в столице.

Интриги, нападения и клевета… ничто из этого не могло сравниться с болью, которую он чувствовал, когда увидел, как мальчик вошел в его дом с удрученными глазами.

Краеугольным камнем империи были ее люди, а краеугольным камнем людей были все эти «мальчики». Когда человек, который искренне хотел защитить империю, сказал человеку, который был ему ближе всего, что он должен отказаться от боевых искусств и сосредоточиться на научных занятиях, что те, кто воевал, не были хорошими людьми, тогда судьба империи была запечатана!

Если бы никто не шагнул вперед, чтобы защитить империю, защитить Центральные Равнины и ее людей, у Великого Тана было бы все меньше и меньше генералов. То, что ожидало тогда империю, было самой трагической судьбой.

С момента его перевоплощения не было ни единого момента, когда он не торопился срочно мчаться, ни одного момента, когда его не волновало, как он спасет империю и всех людей этой земли, которых он так страстно любил. Таким образом, будь то во время войны на юго-западе, битвы за Талас или битвы за Хорасан, он всегда делал все возможное, откладывая в сторону свою жизнь.

Когда арабов свергли, сотни тысяч солдат превратились в ледяные скульптуры в метель, и верховному суверену Аравии, халифу Мутасиму III, пришлось отправить более одного миллиарда золотых таэлей, Ван Чун полагал, что он победил. Он считал, что он успешно изменил судьбу империи и Центральных Равнин.

Но когда он увидел гражданских чиновников и генералов при дворе, увидел толпы, идущие по улицам столицы, увидел пострадавшего мальчика на улице, Ван Чун внезапно понял, что был неправ.

Великий Тан слишком долго был мирным, и процветание скрывало слишком много подводных течений, слишком много опасностей. Основав кавалерию Ушана, основав подразделение Сабли Мо, разыскивая руды на заморских островах, выковывая оружие из Стали Вутц, вербуя наемников… он всегда делал все возможное, чтобы увеличить силу империи и ее солдат.

Но независимо от того, насколько сильна была империя или сколько у нее было солдат, эти вещи могли спасти империю лишь от кратковременного кризиса, но не навсегда изменить Центральные Равнины. Война на юго-западе, Битва за Талас… эти кризисы были только началом, и их было еще много. Чтобы обрести вечный мир, он должен был придумать способ изменить образ мышления империи.

В этом мире нужно было свести на нет не одно или два сокрушительных поражения, а поменять разлагающиеся умы людей!

Ван Чун сжал кулаки. Все его тело дрожало.

Ван Чун прекрасно понимал, что ему нужно делать.

Даже если никто не поддерживал его, даже если никто не понимал его, он должен был это сделать. До того, как мир охватила буря, он уводил эту страну из болота на правильный путь.

— Возвращаемся в резиденцию!

Карета, наконец, прошла сквозь толпу на улицах и въехала в семейную резиденцию Ван.

В тот момент все в столице, включая Ван Чуна, даже не подозревали, что скоро будет шторм, охвативший весь Великий Тан и весь мир, который полностью изменит эту древнюю страну восточного мира! И колеса истории покатятся по другому пути.

......

Когда Ван Чун вошел в свою резиденцию, столица претерпевала масштабные преобразования. Ситуация развивалась гораздо более интенсивными темпами, чем предполагали многие. Антивоенные марши, проходящие через столицу, не показали никаких признаков угасания и даже усилились, начав распространяться из столицы во все другие города империи. По мере того, как крика против войны становилась все громче и громче, крики о сокращении армии тоже становились всё громче.

Бесчисленные письма потекли за границу от матерей, в надежде отозвать детей из армии. Настроения, проявляющие отвращение к войне, достигли своего максимума.

Под давлением народа два дня спустя Императорский Двор был вынужден принять решение о том, что солдат не будут отправлять в Хорасан и что численность армии будет официально сокращена на триста тысяч человек. И прежде чем одна волна успокоилась, вперед вырвалась другая волна. Три дня спустя пришла еще одна шокирующая новость.

Без поддержки Великого Тана город Хорасан после длительного периода сопротивления был окончательно разрушен!

Хорасан полностью пал!

Вся эта информация пришла в резиденцию семьи Ван.

......

В то время как по столице разносились крики, ворота семейной резиденции Ван были плотно закрыты.

— Как там дела? Еда еще не тронута?

Су Шисюань с беспокойством взглянул на Сюй Кейи. После окончания заседания двора Ван Чун закрылся в своем кабинете, ничего не говоря и ничего не делая. Даже присланные коробки с едой остались нетронутыми.

Су Шисюань попытался подслушать у двери, но в кабинете все было тихо. Все в поместье были обеспокоены.

— Еда не тронута! Состояние Его Высочества действительно вызывает беспокойство! — ответил Сюй Кейи.

— Случившееся должно было нанести ему огромный удар.

Беспокойство Сюй Кейи было не меньше, чем у Су Шисюаня

Ван Чун всегда возлагал большие надежды на Императорский Двор, но на этот раз и двор, и люди сильно его разочаровали. Конфуцианцы столицы даже непосредственно нападали на Ван Чуна. Сюй Кейи мог догадаться, что Ван Чун был глубоко измучен. Как подчиненные, они чувствовали, что к Ван Чуну отнеслись совершенно несправедливо. Но перед лицом этой волны антивоенных настроений все они, будь то он или Сюй Кейи, были незначительными и не были способны повлиять на ситуацию.

— Хаах…

Посмотрев на закрытую дверь кабинета Ван Чуна, они вздохнули.

Но в кабинете Ван Чуна было тихо.

Если бы кто-нибудь мог видеть сквозь дверь, он увидел бы, что Ван Чун неподвижно сидел за своим столом в позе, которую он поддерживал в течение пяти дней. На его столе лежали всевозможные письма — из Хорасана, Императорского Двора, народа. Каждая новость была похожа на муравья, грызущего его сердце. Ван Чун закрыл глаза, его лицо побледнело, и он, казалось, превратился в камень. Но никто не мог сказать, что под его спокойным лицом бушевал сильный шторм.

Его жизнь с момента его перевоплощения, война на юго-западе, Битва за Талас… а затем события его предыдущей жизни, разрушение Божественной Земли, бедствие, нанесенное Девяти Провинциям, — все эти картины всплыли на поверхность ума Ван Чуна

Великий Тан был могущественным и процветающим. Но люди могли видеть только его славу и его постоянные победы, мало зная о потерянных жизнях и пролитой крови, которые были принесены в жертву, чтобы достичь нынешнего состояния.

История была лезвием, и люди могли видеть только острый край, неосведомленные о крови, которая его запачкала. История была как драгоценность, и люди часто были очарованы ее блеском и красотой, забывая обо всех усилиях, приложенных к ней мастером.

Пока жители столицы жили в фантазиях, требуя мира и противостояния войне, немногие из них понимали, что народ Хорасана жаждал мира, но земля там была усыпана трупами и полита кровью.

Война была не так далека от Великого Тана, как все представляли, и, хотя по улицам Хорасана текли реки крови, Великий Тан жил в фантазиях.

Все желали мира, но они забыли, что мира не просят, а получают благодаря усилиям. Если кто-то использует войну для достижения мира, мир может существовать, но, если кто-то использует мир для достижения мира, мира не будет.

Природа была жестока, мир жесток. Богомол будет есть цикаду, только чтобы стать пищей для иволги. Сколько еще крови должно быть пролито, сколько люди будут жертвовать, пока не будет понят простой Принцип — слабые страны не имеют дипломатии, а те, кто отстает, наверняка будут побеждены?

(ТN: значение — слабые страны не имеют дипломатии — не в том, что слабые страны не могут иметь дипломатических отношений, а в том, что сильные страны просто игнорируют мнения слабых стран.)

В войне на юго-западе Ван Чун спас почти миллион мирных жителей. В битве при Таласе Ван Чун спас все регионы Анси, Цыси и Лунси. Но на этот раз Ван Чун почувствовал, что ему необходимо спасти вырожденное сердце народа империи.

Гнев! Беспокойство! Печаль!

Всевозможные эмоции обуревали его.

Нельзя допустить, чтобы это продолжалось! Никогда!

Мысли Ван Чуна были в смятении.

Когда все остальные хотели молчать, он не мог молчать. Когда все делали вид, что не видят и отступают, тогда он один берет на себя бремя и смело идет вперед. Даже если бы его не поняли, даже если бы его репутация была разрушена, даже если бы его тело было превращено в порошок, он заставил бы эту империю понять единый Принцип.

Свист!

Ван Чун яростно вырвал кисть из стойки и окунул ее в чернила. Все его переживания собрались у него в голове, объединившись в единую и ясную идею.

Ван Чун взял лист бумаги и приложил все силы, чтобы написать три больших слова.

'Сильный! Делает! Правильно!'

В тот момент, когда он написал первое слово, зашелестел ветер, сверкнула молния и грянул гром. При втором слове молния и гром усиливались бесчисленное количество раз, и полился проливной дождь. И когда он написал последнее слово, вся столица претерпела шокирующую трансформацию, поглощенная бесконечными молниями и темными облаками.

Оглушительный шум раздался во всем мире. Дожди усилились, и воющие порывы ветра казались плачем призраков, как будто эти три слова ошеломили даже подземный мир.

— В чем дело? До наступления темноты еще несколько часов, так почему же так темно?

Почти в тот же момент бесчисленные люди в столице высунули головы в окно. Взглянув вверх, они увидели черное как смоль небо, в котором драконы ослепительной молнии проносились по воздуху, наполняя сердца страхом. Даже те гражданские лица, которые несколько дней протестовали на улицах, решили бежать в свои дома. Все они с беспокойством смотрели на апокалиптическую картину в небе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1291. Крупное историческое событие!**

В отличие от любых других погодных явлений прошлого, этот шторм был слишком ужасным, слишком жестоким. Это была сила природы, вселяющая ужас во всех, кто ее видел!

Свист!

Когда проливные дожди полились в резиденции советника Секретариата, молодой и красивый конфуцианец в белом халате выглянул и посмотрел на небо с беспокойным выражением лица.

— Небесные явления можно увидеть всякий раз, когда происходит что-то странное! Но в чем же причина? — пробормотал про себя Ли Цзюньсянь.

В этом небесном явлении не было ничего обычного. Долгая история конфуцианской секты означала, что в ней было много записей и книг. Такие небесные явления были крайне редки, и в последний раз подобное событие происходило более тысячи лет назад. Это было во время правления императора У Ханьского, когда он принял совет Дун Чжуншу1 и решил распустить сто школ и принять только конфуцианство. Вот что это значило, когда говорилось, что небеса и человек связаны. Когда в человеческом мире происходило крупное событие, мир откликался.

Императорский Дворец был пуст, и в самом центре дворца серебристый евнух, который казался реинкарнацией Будды Майтреи, с тревогой смотрел на небо.

— Небесные явления! Они превдещают несчастья!

Гао Лиши схватил свой венчик из хвоща, глядя на черное небо, его брови сморщились от волнения, когда он молча смотрел, как мелькает один сверкающий разряд молнии за другим.

— Хахаха, пусть будет! Юаньи, когда династии меняются, появятся приметы драконов и змей, и времена великого хаоса, несомненно, принесут большие шансы. Но это признак золотого века! Почему ты так волнуешься?!

Из зала раздался громкий смех. Только что из зала разносились мягкие звуки кашля, но теперь владелец этого голоса был чрезвычайно взволнован и несколько не в состоянии подавить свою радость.

Но никто не был более обеспокоен, чем два человека, стоящие ближе всего к кабинету Ван Чуна, Чэн Саньюань и Су Шисюань.

— Что тут происходит?

Су Шисюань и Чэн Саньюань подняли головы и побледнели. За многие годы над столицей появлялось множество гроз, но ни одна из них никогда не была такой. Мало того, в тот момент, когда погода изменилась, они почувствовали огромное давление, появившееся в кабинете Ван Чуна.

Они чувствовали себя крошечными муравьями, сталкивающимися с огромной мощью небес, и хотели встать в страхе на колени. Почти все они чувствовали, что эти явления были связаны с Ван Чуном.

— Посмотри туда! — крикнул Чэн Саньюань, указывая вверх.

Следуя пальцу Чэнь Саньюаня, остальные увидели, что прямо над резиденцией семьи Ван, точно над кабинетом Ван Чуна, облака и ветер переместились в нечто, явно являвшееся массивным вихрем. Если внимательно посмотреть, вихрь, казалось, был центром шторма, и вся молния возникала из него.

Чэн Саньюань и Су Шисюань посмотрели друг на друга с глубоким шоком в глазах.

Пока ветер и молния царили снаружи, в кабинете Ван Чун, казалось, ничего не чувствовал, очевидно, полностью забыв о внешнем мире. После написания первых слов Ван Чун продолжил писать дальше.

— В истории человечества страны росли как деревья. Бесчисленные страны образовали огромные джунгли, и у джунглей появились свои законы. Когда озера и реки высохнут, рыбы могут увлажнять друг друга слизью, а матери-птицы чувствуют необходимость кормить своих молодых птиц. Тем временем охотничьи собаки будут преследовать кроля, волки будут преследовать охотничьих собак, а тигры будут преследовать волков… более слабые существа станут пищей для более сильных. Это Принцип сильного, поедающего слабого, выживания сильнейшего, закона джунглей. Только самые сильные могут выжить в этих «джунглях».

— Одна гора имеет ограниченное количество добычи, ограниченное количество ресурсов. В течение длительного периода времени эти ресурсы могут вырастить одного тигра, но, если придет другой тигр, не будет достаточно пищи, что делает их конфликт неизбежным. Если бы два тигра сосуществовали, то им обоим грозила бы голодная смерть. Таким образом, гора не может содержать двух тигров!

— Как обстоит дело с существами, так и со странами. В конце концов, победа в борьбе определяется телом, телосложением и боевой силой. Слабых можно только прогнать или умереть. Это закон выживания. Так было с древних времен, через династию за династией. Все государства воевали против Цинь, но Цинь был сильным, в то время как другие государства были слабыми, поэтому Цинь получил все царство. В конце Хань другие королевства воевали против могущественного Вэй, но в конце Вэй выжил, в то время как другие королевства были побеждены!

— Великий Цинь изгнал Сюнну с севера с помощью военной силы, а не при помощи доброжелательности и праведности. Если бы жестокий Цинь не был сильным, Ху вторглись бы и нанесли бы ущерб центральным равнинам. Хань из У сражались с Ху на севере и варварами на юге, и победа пришла, потому что армии Хань были сильны, а не из-за конфуцианства, предложенного Чжуншу. Великий Тан смог достичь своего нынешнего уровня власти и процветания, послушания всех других стран, потому что они знают, что Великий Тан силен, а не доброжелателен или праведен.

— Сильные выживают, а слабые истребляются. Это небесный закон, постоянная константа! Как закон, который заставляет солнце и луну восходить с востока и заходить на западе, его нельзя изменить!

— С древних времен никто никогда не говорил, что слабые выживают, а сильные уничтожаются. Цинь был заменен Ханем, потому что Цинь ослабел, а Хань был сильным. Представьте, что в битве при Юлу Сян Юй потерпел поражение, а могущественный Цинь выжил! В нынешнюю эпоху обстановка осталась прежней, в то время как изменились только люди.

— Волки едят мясо, а олени едят траву. Это природа этих животных! В нынешнюю эпоху окружающие зарубежные страны похожи на волков или тигров, открыто сокращающих свои армии, но тайно обучающих солдат неповиновению и выжидающих. Тем временем Великий Тан сокращает свои армии во имя милосердия и праведности, отрезает свои руки и ноги. Это тигр, удаляющий свои когти, надеясь, что, ослабив себя, он сможет купить мир для всех сторон и положить вечный конец войне. Такое поведение похоже на использование собственного тела для кормления тигра, ношение дров для тушения огня и разжигание бесконечного пламени. Как только Великий Тан ослабнет, окружающие силы наверняка восстанут вместе, чтобы разделить его. В это время Божественная Земля будет оккупирована, Великий Тан разделен, бедствие постигнет всех его жителей, и, возможно, даже один из ста не выживет. Тогда будет слишком поздно сожалеть!

— С древних времен те, кто использует войну в поисках мира, создадут мир, а те, кто ищет мир путем компромисса, принесут конец миру!

— Если Великий Тан ищет мира в течение ста поколений, чтобы все вторжения прекратились навсегда, он должен укрепить себя, помочь себе, а тот, кто помогает себе, помогает небесам!

......

Кисть Ван Чуна летала по бумаге, написав одну страницу, две страницы… и с каждой написанной им страницей он вкладывал в свою кисть всю свою обиду, беспокойство и мысли, накопленные за несколько его жизней. Румбл! Молнии пылали за окном, сияя все ярче и ярче. Между тем само небо стало совсем темным.

Бесчисленные люди в столице провели всю ночь под этим ужасным черным небом.

Кабинет Ван Чуна был в смятении от ветра, страницы книг хлопали и шелестели. Но голова Ван Чуна оставалась похороненной в его работе, он продолжал писать.

-… Те, кто отстают, наверняка будут избиты! Если человек не хочет быть рабом, если он хочет истинного мира, он должен постоянно укреплять себя! Надо понимать, что Сила Создает Право! Это единственный закон выживания!

Через некоторое время Ван Чун написал последнюю строчку и вздохнул с облегчением, мрак и штормы исчезли вместе с ней. Облака рассеялись, и дождь перестал, свет начал появляться на востоке. Ван Чун положил кисточку обратно в подставку и откинулся на спинку стула с глубоким чувством усталости на лице.

Эта короткая ночь поглотила все его силы, и он чувствовал себя более истощенным, чем после любой битвы. Он вылил всю свою обиду и беспокойство в свои слова. Но Ван Чун знал, что этого далеко не достаточно. Толстая пачка бумаги на его столе имела новую идею, которая была далеко за пределами этой эпохи и, несомненно, окажет огромное влияние на тех, кто ценит мир, доброжелательность и праведность превыше всего.

Мир был жестче, чем все они могли себе представить. Даже если никто не поймет его, Ван Чун все равно должен был это сделать.

Хорошее лекарство было горьким на вкус: верный совет задевал за уши. Ван Чун понятия не имел, будут ли его действия иметь какой-либо эффект или как-то повлияют на мир, но он должен был попытаться!

Румбл!

Внезапно в его голове раздался раскат грома. Свет и тень закрутились в комнате, и знакомая энергия вырвалась вперед. Это был Источник Силы Мира.

— Специальное событие! Вещи, которые написал пользователь, будут иметь огромное влияние на историю, влияя на весь мир. Существует чрезвычайно высокая вероятность того, что весь мир начнет идти по совершенно неизвестному пути. Это событие содержит огромные риски, но и огромные выгоды. Невозможно определить конечные эффекты.

— У пользователя есть три секунды, чтобы рассмотреть. Если он сожжет эти слова, последствия этого инцидента для мира будут сведены к нулю. Но пользователь может рассмотреть возможность распространения этих идей из другой эпохи в этом мире. Но как только эти слова будут опубликованы, они окажут большое влияние на Великий Тан и вызовут огромную негативную реакцию со стороны мира. Это может даже привести к тому, что пользователь в конечном итоге потерпит неудачу и будет уничтожен. Результат совершенно непредсказуем. Пользователь, пожалуйста, будьте внимательны!

— Пользователь, пожалуйста, решите, стоит ли публиковать эту рукопись для широкой публики.

Строка сообщений пронеслась в его голове. На этот раз, однако, голос Камня Судьбы был окрашен беспрецедентной торжественностью.

Ван Чун продолжил сидеть, откинувшись на спинку стула, но его разум гудел. Свет и тень в кабинете продолжали меняться, словно реагируя на изменения в мыслях Ван Чуна.

Ван Чун никак не ожидал, что эта рукопись будет высоко оценена Камнем Судьбы. И даже Камень Судьбы не мог определить, какое влияние окажет рукопись на мир. Но Ван Чун не колебался.

— Подтверждаю!

Его голос не был ни громким, ни тихим, но в тот момент, когда он это сказал, раздался оглушительный взрыв, как будто мир разорвался на части.

Бузз!

Камень Судьбы снова заговорил в мыслях Ван Чуна.

— Крупное мировое событие! «Сила Диктует Правила» скоро будет опублиано. Это событие окажет огромное влияние на развитие истории этого мира. Поскольку это событие намного превосходит любое другое событие в истории этого мира, пользователь получает сто тысяч очков энергии судьбы. Но поскольку эта идея намного превосходит уровень этой эпохи, полностью противоречит образу мышления эпохи и вызовет существенное отклонение в мировой истории, начиная со дня публикации рукописи, пользователь выдержит сильную отталкивание и отрицательная реакция от Силы Мира.

— Особое предупреждение: начиная со дня публикации рукописи, пользователь будет постоянно потреблять энергию Судьбы, чтобы противостоять Силе Мира. Потребление Энергии Судьбы будет зависеть от сопротивления со стороны мира. Если вся энергия судьбы будет израсходована, пользователь будет убит. Этот статус будет действовать до тех пор, пока событие не будет завершено или пока идеи пользователя не будут полностью приняты этим миром!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дун Чжуншу был влиятельным чиновником династии Хань, который сыграл главную роль в том, чтобы император У Хань принял конфуцианство как руководящую государственную идеологию.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1292. Потрясти мир! (Я)**

Прим. Адм: Данная глава отсутствует в переводе, внизу машинный перевод.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ван Чун был ошеломлен. Он никогда не ожидал, что перед ним сложится ситуация. С тех пор, как он получил огромное количество Энергии Судьбы в войне на юго-западе, Ван Чун не столкнулся с Мировым Ограничением. Пока у человека достаточно Энергии Судьбы, Мировые Ограничения не действуют на него, но эта ситуация явно была другой.

Но прежде чем Ван Чун смог слишком глубоко задуматься об этом, дверь открылась, позволяя Су Шисюань, Сюй Кей, Чэн Саньюань и Сюэ Цяньцзюнь ворваться внутрь. Все четверо осмотрели комнату, прежде чем быстро взглянуть на Ван Чжуна. Они стояли за дверью всю ночь, пока Ван Чун писал, и всем им было очень не по себе.

«Ваше Высочество, как у вас дела?»

Они с беспокойством смотрели на Ван Чуна за его столом. Лицо Ван Чуна было бледным, и он, похоже, сильно похудел. Но даже при том, что он был очень утомлен, его глаза ярко сияли. Но это только еще больше их обеспокоило.

Ван Чун только махнул рукой.

«Су Шисюань, Чэн Саньюань, Сюэ Цяньцзюнь, Сюй Кей, у меня есть для вас задание. Возьмите рукопись на столе, а затем как можно быстрее напечатайте ее и перепишите в книгу. От моего имени распространить книгу по всей империи. Я хочу, чтобы через три дня вся столица и все части империи увидели эту книгу! »

Ван Чун протянул палец и указал на толстую стопку бумаг на столе.

В кабинете воцарилась тишина, когда все уставились на бумаги.

В тот момент, когда они вошли в кабинет, они заметили перед Ван Чуном стопку бумаг, густо исписанных, а чернила еще влажные.

Никто не знал, что написал Ван Чун, но все они знали, что все, что Ван Чуну нужно было написать за пять дней и о чем он говорил так торжественно, не может быть простым.

«Да!»

Четверо из них уважительно ответили и шагнули вперед, чтобы забрать толстую стопку бумаг. Но они вчетвером понятия не имели, что, когда они вышли из кабинета, этой толстой стопке бумаг суждено было полностью изменить Великий Тан и страны, которые граничили с ним.

……

Буря быстро утихла, и когда небо на востоке медленно прояснилось, столица вернула себе спокойствие. Для жителей столицы небесные явления, созданные Ван Чуном, как он писал в своем исследовании, были простой иллюзией и не сильно повлияли на их жизнь. Это была просто дополнительная тема для разговора. В пределах столицы количество марширующих людей нисколько не уменьшилось.

Западная часть города, магазин мясных булочек Ли Чжэн.

Этот магазинчик с мясными булочками на пару был известен всей столице. Было сказано, что он был основан парой с фамилиями Ли и Чжэн и имел семидесятилетнюю историю, передаваемую от отца к сыну. Его мясные булочки были известны своей тонкой, шелушащейся кожей и толстой, нежной и ароматной мясной начинкой. Многие его посетители даже ходили по два часа пешком, чтобы съесть мясные булочки из этого магазина.

Ранним утром из магазина поднимался пар, а воздух наполнялся ароматом. У входа собралось много посетителей.

«Лавочник, дайте мне три мясных булочки!» — сказал тридцатилетний ученый в лазоревых одеждах, одновременно кладя на прилавок три медные монеты.

«Ученый, как только вы закончите есть булочки, вы все еще планируете отправиться в чайный домик?» — спросил владелец магазина, схватив булочки. Было ясно, что он был хорошо знаком с этим ученым.

«Хех, верно!» — рассеянно ответил ученый, повернувшись к книжному киоску по соседству.

Книжным киоском руководил бородатый мужчина сорока с лишним лет. Каждое утро этот книжный торговец приходил сюда, чтобы продать книги. В отличие от других стран, Великий Тан глубоко ценил книги и знания. Это были не только ученые, но и обычные люди, которым нравилось покупать и продавать книги, чтобы собирать их или передавать их своим семьям.

Ученик в лазоревом одеянии увлекался этим хобби. Каждый день он хотел узнать, есть ли какие-нибудь недавно изданные книги, и как только он находил одну, он считал ее сокровищем и сразу же покупал, чтобы взять домой и внимательно прочитать. Но ученый довольно давно не находил в прилавке этого книжного торговца новых книг.

«Мм?»

Внезапно бровь ученого приподнялась, когда он заметил выставленную дополнительную книгу.

«Возможно, все будет хорошо»? Какое странное имя! »

Ученый опешил. Он читал с десяти, двадцати с лишним лет и видел всякие причудливые названия книг. Однако он никогда не видел такого. И он не мог определить содержание книги по названию.

Эта книга вызвала у него совершенно другие ощущения, и ее стиль полностью отличался от любой другой книги, которой он владел.

«Лавочник, что это за книга? Почему я никогда его раньше не видел? Кто из заслуженных ученых написал это? » — спросил ученый средних лет.

«А? О, ученый Чжан! Это не так. Это новая книга, которую прислали сегодня утром. И человек, написавший эту книгу, довольно известен: король чужих земель нашего Великого Тан. Я слышал, что он не пожалел сил, чтобы написать эту книгу. Я планирую рассматривать ее как сокровище своего магазина и даже одну книгу оставить себе «.

Книготорговец весело улыбнулся.

«Какая?!»

Ученый был поражен этими словами, его глаза распахнулись.

Король чужих земель? Он давно слышал, что Король Иностранных Земель был дальновидным стратегом, который мог решить победу на расстоянии тысячи ли, новом Боге Войны Великого Тан. Но он никогда не слышал, чтобы король чужих земель имел какие-либо достижения на научном пути или что он даже написал книгу.

Ученый внезапно вышел из магазина мясных булочек и схватил книгу. Он с радостью открыл ее, но, взглянув всего несколько раз, внезапно побледнел.

«Лавочник, сколько стоит эта книга?»

«Десять монет, но я не продаю …» неосознанно ответил книга коммерсант, но прежде , чем он даже получил «продавать», он услышал цепляться десяти монет бросают на прилавок. Ученый Чжан взял книгу и ушел, не сказав больше ни слова.

«Привет! Твои мясные булочки! »

……

Thumpthumpthump!

По резиденции советника Секретариата раздались торопливые шаги. Спустя всего четыре часа ученик конфуцианской секты ворвался в комнату Ли Цзюньсяня. Погода сегодня была не особенно жаркой, но тело ученика было залито потом, и он выглядел крайне обеспокоенным.

«Молодой мастер, это плохо! Король чужих земель написал книгу, которая продается как сумасшедшая. Над книгой шумит весь город, и почти у всех в столице есть экземпляр. Ситуация очень плохая! »

«Хех, это так? Учитывая, что время прошло, ему пора предпринять контратаку. Но его способ контратаки состоял в том, чтобы написать книгу, продвигающую свои теории? »

Ли Цзюньсянь нежно улыбнулся и махнул рукой, выражение его лица было спокойным и беззаботным. Учитывая все время, прошедшее с момента сокращения армии и начала антивоенных маршей, если Ван Чун не планировал просто сидеть и ждать своей смерти, это было самое подходящее время для него, чтобы показать какое-то движение.

Если бы Ван Чун вообще ничего не сделал, это бы действительно удивило его.

«Молодой мастер, это не то! Ситуация иная! Молодой Мастер, взгляните, и вы поймете! »

К удивлению Ли Цзюньсяня, ученик конфуцианской секты начал холодно потеть еще больше, все его лицо стало еще более тревожным. Очевидно, у него в голове были тысячи слов, но он не знал, как их сказать. Его лицо покраснело от волнения, он решил просто открыть сумку рядом с собой и предложить книгу, которую купил на рынке.

Перед Ли Цзюньсянь был разложен лист бумаги, так как он собирался что-то написать. Ли Цзюньсянь изначально не уделял слишком много внимания представленной книге, но когда он увидел простое название, он сразу побледнел.

«Покажи мне это!»

Выражение лица Ли Цзюньсянь стало очень серьезным. Даже когда кисть с чернилами упала на бумагу и оставила гигантское пятно, он не обратил на нее внимания.

Откидная створка!

Когда он взял книгу и пролистал первую страницу, Ли Цзюньсянь почувствовал, что его ударила молния, и его лицо полностью истекло кровью. Исчезли его хладнокровие, беззаботность, уверенность и грация.

«Невозможно! Этого не может быть …! »

Ли Цзюньсянь дрожал, читая книгу, его лицо становилось все бледнее и бледнее. Впервые в жизни Ли Цзюньсянь был в полном замешательстве. Он наконец понял, почему этот ученик был так напуган и встревожен. Это уже не была простая книга. Эта книга потрясла самые основы конфуцианской секты и конфуцианской школы.

……

Бум!

Будь то Ли Цзюньсянь, конфуцианская секта, Великий наставник или король Ци, никто из них не ожидал, что контратака Ван Чжуна будет такой злобной, такой тиранической, такой ужасающей.

Ван Чун уже был лишен всякой военной власти, и при дворе комбинация Первого принца, Ли Линьфу, короля Ци, Великого наставника и Ли Цзюньсяня полностью монополизировала политическую власть. Первоначально они считали, что каким бы способным ни был Ван Чун, он не сможет вызвать сильную бурю. Но вопреки их ожиданиям, даже без военного или политического авторитета, Ван Чун все же сумел создать шторм, которого не смог бы достичь никакой военный или политический авторитет.

Ван Чун напрямую атаковал сердца людей.

«Могущество делает правду», «сильные поедают слабых»… Куда делась эта теория, где же в этой теории делаются доброжелательность, праведность, порядочность и мудрость моего Великого Тан? »

В бамбуковом лесу в столице старый конфуцианец читал книгу в руке, его тело дрожало от ярости.

«Ересь! Это вопиющая ересь! Человека, посмевшего сказать такие слова, надо задушить! »

В другом месте вспыльчивый и известный конфуцианец столицы ударил ладонью по столу, его лицо исказилось от ярости.

«Могущественный Король Великого Тан осмелится изложить такую теорию! Даже свиньи и собаки лучше его! »

В другом месте четыре или пять конфуцианцев, критиковавших Ван Чжуна перед марширующей толпой, собрались вместе, все они были разгневаны.

……

Если не брать в расчет реакцию конфуцианцев, то, как только «Могу ли ты сделать правильно», было полностью распространено в столице, это вызвало землетрясение и воздействие, которое никто не мог себе представить. За тысячи лет истории Центральных равнин не было предыдущего примера публикации научного трактата, а этот был написан прославленным Королем Иностранных земель. Особенно неожиданными были его эффекты в столице.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1293. Потрясти мир! (Часть2)**

Рано утром того же дня на рынке было всего несколько экземпляров книги, но за короткое время это число выросло до сотен, а затем тысяч, продолжая расти с головокружительной скоростью. Примерно через шесть часов книга стала не просто горячим товаром в столице, а во всей империи, вызвав в ней землетрясение. Даже многие из людей, которые шли, прекратили свои протесты, чтобы заполучить книгу и посмотреть, что там написано.

Два дня, три дня… Шторм усиливался, и в конечном итоге охватил весь Великий Тан. «Сила права», «сильные едят слабых», «выживание сильнейших», «закон джунглей». «Те, кто использует войну в поисках мира, создадут мир, но те, кто ищет мир путем компромисса, приведут к концу мира», «помогите себе и поможите небесам» — эти новые и беспрецедентные аргументы были как глоток свежего воздуха, нанеся огромный идеологический удар по уму людей.

Никогда прежде в истории Центральных Равнин книга не могла так ярко освещать отношения между странами и людьми. Кроме того, он использовал вопиющий метод, чтобы проиллюстрировать закон, который регулировал, какие люди выживут в этом мире. Эти аргументы открыли умы населения.

Приливные потоки в столице, которые так горячо выступали против войны и за мир, были мгновенно остановлены. Как будто в толпу вылили ведро холодной воды, заставив их успокоиться.

......

Лунси, город Большой Медведицы.

Гешу Хан стоял на почерневших стенах и читал книгу, которую его подчиненные как можно быстрее доставили из столицы. Он погладил бороду и улыбнулся, а его тело наполнилось волнением. Для Гешу Хана эта маленькая книга была высшим сокровищем.

— Хахаха, хорошая книга, хорошая книга! Ван Чун, этот генерал не судил тебя неправильно! Тысяча мемориалов и десять тысяч протестов не могут сравниться с этой книгой из нескольких десятков тысяч слов. Древние говорили, что серебряный язык может превзойти могущественную армию в миллион человек. Раньше я не верил в это, а сейчас верю!

Глаза Гешу Хана светились странным светом, и облако беспокойства, которое покрывало его лоб в течение многих дней, было сметено. Это была лучшая новость, которую он слышал с тех пор, как конфуцианская секта вошла ко двору и начала подавлять милитаристов.

— Небеса защищают Великий Тан! Если вы попали на Центральные Равнины, страна будет благословлена навсегда, и эпоха будет продолжаться непрерывно!

Громкий смех Гешу Хана улетел вдаль.

......

— Хахаха, хорошо, хорошо, хорошо! Ты действительно тот человек, которого я знаю! Я так и знал, что ты не будешь стоять в стороне, когда сердца людей превратились в это состояние.

В отдаленной штаб-квартире протектората Аньси Гао Сяньчжи смотрел на свою собственную копию книги, доставленную курьером из столицы, и все его тело разрывалось от энтузиазма. Нынешнее состояние Великого Тана было воплощено в поговорке «когда идет дождь, то льет», и Гао Сяньчжи чувствовал то же самое. В короткий промежуток времени казалось, что небо над Великим Таном упало, и произошло слишком много инцидентов.

В этой ситуации, несмотря на то, что он был важным субъектом империи, Гао Сяньчжи чувствовал глубокую беспомощность. Военная мощь не была всемогущей, и были места, которые даже боевое мастерство не могло исправить.

Более того, командир не мог покинуть свой пост без приказа. Один этот факт сделал Гао Сяньчжи неспособным что-либо делать.

......

— Этот ребенок действительно смеет говорить что-либо подобное!

В отдаленном штабе Протектората Бэйтин Ань Сишун пробормотал про себя, глядя на послание в руке и книгу на столе.

......

— У этого ребенка действительно есть мужество!

В Ючжоу, прочитав книгу, Чжан Шоугуи усмехнулся, взмахнул рукавом и сразу же ушел.

Мальчик из столицы действительно застал его врасплох, но это не было настоящей заботой Чжана Шоугуи.

— Вы нашли этих двух предателей?

— Милорд, мы обнаружили их на земле си и китанов!

......

Свист!

Пока Ван Чун печатал и распространял книгу в больших масштабах, бесчисленные птицы-посланцы летели в разные страны, граничащие с Великим Таном.

Более четырех тысяч метров над уровнем моря, в королевской столице, которая была центром возвышающегося Тибетского Плато, брови Далона Тринлинга были сильно нахмурены. Рядом с ним находились два объекта: разведывательный отчет от его шпиона в столице Великой Династии Тан и книга Ван Чуна. Эта книга была отправлена некоторое время назад, и с того момента, как она попала в его руку, Далон Тринлинг стал неподвижным, а его брови хмурились все сильнее и сильнее.

— Императорский Министр, подавление милитаристов конфуцианской сектой в пределах Великой Династии является для нас крайне редкой возможностью, но Король Иностранных Земель, написав эту книгу, может представлять серьезную опасность для наших планов!

Великий полководец королевства Ярлунг, Намри Сунтян, стоял позади Далона Тринлинга, в его глазах отражалось беспокойство. Тогда не было никаких сомнений, что Великий Тан был центром мира. О малейшем движении в нутри него немедленно сообщалось бы окружающим странам, даже самые обыденные и повседневные решения, принимаемые императорским двором, тут же становились известны.

— Императорский Министр, ничего хорошего не произойдет, если Королю Иностранных Земель позволят добиться успеха. Мало того, что наша попытка использовать Конфуцианскую Секту для полного подавления династии Тан провалится, если Великий Тан начнет делать, как говорится в этой книге, овца превратится в волка и действительно станет представлять для нас угрозу! — сказал Намри Сунтян.

У-Цан и Великий Тан провели несколько веков, сражаясь друг с другом, выигрывая и терпя поражения. Для Намри Сунтяна это было обычной рутиной. Несколько десятилетий спустя, независимо от того, выиграл он или проиграл, У-Цан восстановил бы свою энергию. Некоторое время спустя, все поражения и унижения, которые понес У-Цан от рук Великого Тана, будут возвращены во сто крат. Но с этой книгой… ситуация была совершенно иной.

Если бы Ван Чуну было действительно позволено добиться успеха, тогда, учитывая огромное влияние, которое он оказывал в Великом Тане, эта империя станет империей волков и тигров, и этот день действительно станет концом для У-Цана.

— Какое влияние эта книга оказала на Великий Тан? — вдруг спросил Далон Тринлинг.

— Люди сражаются друг с другом, чтобы получить копию! — ответил Намри Сунтян. Книга Ван Чуна оказала гораздо большее влияние, чем он ожидал, что стало одной из причин его большого беспокойства.

— Эта книга есть, и мы ничего не можем сделать, чтобы изменить это. Наш единственный вариант — попытаться свести к минимуму ее последствия.

Выражение лица Далона Тринлинга было спокойным, но глубоко в его глазах был редкий оттенок беспокойства. Хотя ему еще предстояло встретиться с Ван Чуном, во время этого первого обмена Далон Тринлинг почувствовал угрозу, которую представляет Король Иностранных Земель. Не было сомнений, что это чудовищно сильный противник.

-… Сообщите нашим людям на Центральных Равнинах, чтобы они подумали о том, как можно приобрести эти книги. Невозможно уничтожить каждую копию, но мы все же можем сделать все возможное, чтобы сократить число людей, способных ее прочитать. Кроме того, скажите Ли Цзюньсяню, что действия Короля Иностранных Земель сделали нас крайне беспокойными и что это не поведение страны, которая жаждет мира. Пусть их конфуцианская секта придумает способ решить этот вопрос. — сказал Далон Тринлинг.

Король Иностранных Земель определенно был нелегким противником. Он мог только заставить тигра проглотить волка.

......

Флапфлап! Когда орлы и ястребы взлетели, на далекой горе Санми, книга заставила всю гору дрожать.

— Ублюдок! Как такое могло случиться?!

Разъяренный рев раздался из массивной золотой палатки на вершине горы. С большим шумом бесчисленные столы и стулья были опрокинуты, и Ишбара Каган свирепствовал.

Глаза Ишбара Кагана были широко открыты, а грудь вздымалась. В битве при Таласе Великий Тан использовал армию в сто тысяч человек, чтобы победить врага, в десять раз превышающего его численность, и в следующей битве при Хорасане арабы понесли так много потерь, что их число превысило миллион. Даже арабский бог войны, Кутайба, умер от рук Ван Чуна.

Ишбара Каган всегда считал, что Западно-Тюркский Каганат был невероятно могущественным, но он не достиг уровня, на котором он мог сражаться против Аравийской Империи. Если даже Аравия не могла справиться с Великим Таном, то какая страна могла?

Именно эта череда сражений подорвала доверие Ишбары Кагана, и теперь он крайне опасался Короля Иностранных Земель Великого Тана. Нет, это было не опасение, а страх. И страх сыграл немаловажную роль в быстром соглашении Западного Тюркского Каганата с другими странами по сокращению своей армии.

— Что делает эта конфуцианская секта в Великом Тане? Разве они не знают, что произойдет, если эта книга будет полностью распространена по всему Великому Тану, и каждый примет ее идеи?!

Ишбара Каган счел невозможным сохранять спокойствие. Эта книга напугала его больше, чем армия из одного миллиона человек. Никто не понимал больше, чем он, насколько ужасна была эта книга.

Будь то Западно-Тюркский Каганат или Восточно-Тюркский Каганат, они смогли подавить различные династии на Центральных Равнинах, население которых часто было в десять раз больше, постоянно вынуждая их к пассивной обороне, в то время как они совершали нападение за нападением, потому что Турки обладали волчьей природой, в то время как Тан и все остальные династии были как овцы, или, возможно, их можно называть учеными.

Для степных волков ученые были трусами.

Это был Принцип мира, в котором волки ели овец, но, если бы Тан на Центральных Равнинах принял идеи Короля Иностранных Земель, западные турки больше не столкнулись бы с овцой, а с волком, который был таким же злым, как они, и, возможно, даже больше!

Таковым был глубокий страх Ишбары Кагана.

Все горничные в палатке дрожали от страха. Единственными людьми, способными сохранить самообладание, были Черноводный Шаман и Уну Шиби. Но когда они смотрели на эту книгу, у них двоих были исключительно серьезные выражения лица.

Рано утром того же дня на рынке было всего несколько экземпляров книги, но за короткое время это число выросло до сотен, а затем тысяч, продолжая расти с головокружительной скоростью. Примерно через шесть часов книга стала не просто горячим товаром в столице, а во всей империи, вызвав в ней землетрясение. Даже многие из людей, которые шли, прекратили свои протесты, чтобы заполучить книгу и посмотреть, что там написано.

Два дня, три дня… Шторм усиливался, и в конечном итоге охватил весь Великий Тан. «Сила права», «сильные едят слабых», «выживание сильнейших», «закон джунглей». «Те, кто использует войну в поисках мира, создадут мир, но те, кто ищет мир путем компромисса, приведут к концу мира», «помогите себе и поможите небесам» — эти новые и беспрецедентные аргументы были как глоток свежего воздуха, нанеся огромный идеологический удар по уму людей.

Никогда прежде в истории Центральных Равнин книга не могла так ярко освещать отношения между странами и людьми. Кроме того, он использовал вопиющий метод, чтобы проиллюстрировать закон, который регулировал, какие люди выживут в этом мире. Эти аргументы открыли умы населения.

Приливные потоки в столице, которые так горячо выступали против войны и за мир, были мгновенно остановлены. Как будто в толпу вылили ведро холодной воды, заставив их успокоиться.

......

Лунси, город Большой Медведицы.

Гешу Хан стоял на почерневших стенах и читал книгу, которую его подчиненные как можно быстрее доставили из столицы. Он погладил бороду и улыбнулся, а его тело наполнилось волнением. Для Гешу Хана эта маленькая книга была высшим сокровищем.

— Хахаха, хорошая книга, хорошая книга! Ван Чун, этот генерал не судил тебя неправильно! Тысяча мемориалов и десять тысяч протестов не могут сравниться с этой книгой из нескольких десятков тысяч слов. Древние говорили, что серебряный язык может превзойти могущественную армию в миллион человек. Раньше я не верил в это, а сейчас верю!

Глаза Гешу Хана светились странным светом, и облако беспокойства, которое покрывало его лоб в течение многих дней, было сметено. Это была лучшая новость, которую он слышал с тех пор, как конфуцианская секта вошла ко двору и начала подавлять милитаристов.

— Небеса защищают Великий Тан! Если вы попали на Центральные Равнины, страна будет благословлена навсегда, и эпоха будет продолжаться непрерывно!

Громкий смех Гешу Хана улетел вдаль.

......

— Хахаха, хорошо, хорошо, хорошо! Ты действительно тот человек, которого я знаю! Я так и знал, что ты не будешь стоять в стороне, когда сердца людей превратились в это состояние.

В отдаленной штаб-квартире протектората Аньси Гао Сяньчжи смотрел на свою собственную копию книги, доставленную курьером из столицы, и все его тело разрывалось от энтузиазма. Нынешнее состояние Великого Тана было воплощено в поговорке «когда идет дождь, то льет», и Гао Сяньчжи чувствовал то же самое. В короткий промежуток времени казалось, что небо над Великим Таном упало, и произошло слишком много инцидентов.

В этой ситуации, несмотря на то, что он был важным субъектом империи, Гао Сяньчжи чувствовал глубокую беспомощность. Военная мощь не была всемогущей, и были места, которые даже боевое мастерство не могло исправить.

Более того, командир не мог покинуть свой пост без приказа. Один этот факт сделал Гао Сяньчжи неспособным что-либо делать.

......

— Этот ребенок действительно смеет говорить что-либо подобное!

В отдаленном штабе Протектората Бэйтин Ань Сишун пробормотал про себя, глядя на послание в руке и книгу на столе.

......

— У этого ребенка действительно есть мужество!

В Ючжоу, прочитав книгу, Чжан Шоугуи усмехнулся, взмахнул рукавом и сразу же ушел.

Мальчик из столицы действительно застал его врасплох, но это не было настоящей заботой Чжана Шоугуи.

— Вы нашли этих двух предателей?

— Милорд, мы обнаружили их на земле си и китанов!

......

Свист!

Пока Ван Чун печатал и распространял книгу в больших масштабах, бесчисленные птицы-посланцы летели в разные страны, граничащие с Великим Таном.

Более четырех тысяч метров над уровнем моря, в королевской столице, которая была центром возвышающегося Тибетского Плато, брови Далона Тринлинга были сильно нахмурены. Рядом с ним находились два объекта: разведывательный отчет от его шпиона в столице Великой Династии Тан и книга Ван Чуна. Эта книга была отправлена некоторое время назад, и с того момента, как она попала в его руку, Далон Тринлинг стал неподвижным, а его брови хмурились все сильнее и сильнее.

— Императорский Министр, подавление милитаристов конфуцианской сектой в пределах Великой Династии является для нас крайне редкой возможностью, но Король Иностранных Земель, написав эту книгу, может представлять серьезную опасность для наших планов!

Великий полководец королевства Ярлунг, Намри Сунтян, стоял позади Далона Тринлинга, в его глазах отражалось беспокойство. Тогда не было никаких сомнений, что Великий Тан был центром мира. О малейшем движении в нутри него немедленно сообщалось бы окружающим странам, даже самые обыденные и повседневные решения, принимаемые императорским двором, тут же становились известны.

— Императорский Министр, ничего хорошего не произойдет, если Королю Иностранных Земель позволят добиться успеха. Мало того, что наша попытка использовать Конфуцианскую Секту для полного подавления династии Тан провалится, если Великий Тан начнет делать, как говорится в этой книге, овца превратится в волка и действительно станет представлять для нас угрозу! — сказал Намри Сунтян.

У-Цан и Великий Тан провели несколько веков, сражаясь друг с другом, выигрывая и терпя поражения. Для Намри Сунтяна это было обычной рутиной. Несколько десятилетий спустя, независимо от того, выиграл он или проиграл, У-Цан восстановил бы свою энергию. Некоторое время спустя, все поражения и унижения, которые понес У-Цан от рук Великого Тана, будут возвращены во сто крат. Но с этой книгой… ситуация была совершенно иной.

Если бы Ван Чуну было действительно позволено добиться успеха, тогда, учитывая огромное влияние, которое он оказывал в Великом Тане, эта империя станет империей волков и тигров, и этот день действительно станет концом для У-Цана.

— Какое влияние эта книга оказала на Великий Тан? — вдруг спросил Далон Тринлинг.

— Люди сражаются друг с другом, чтобы получить копию! — ответил Намри Сунтян. Книга Ван Чуна оказала гораздо большее влияние, чем он ожидал, что стало одной из причин его большого беспокойства.

— Эта книга есть, и мы ничего не можем сделать, чтобы изменить это. Наш единственный вариант — попытаться свести к минимуму ее последствия.

Выражение лица Далона Тринлинга было спокойным, но глубоко в его глазах был редкий оттенок беспокойства. Хотя ему еще предстояло встретиться с Ван Чуном, во время этого первого обмена Далон Тринлинг почувствовал угрозу, которую представляет Король Иностранных Земель. Не было сомнений, что это чудовищно сильный противник.

-… Сообщите нашим людям на Центральных Равнинах, чтобы они подумали о том, как можно приобрести эти книги. Невозможно уничтожить каждую копию, но мы все же можем сделать все возможное, чтобы сократить число людей, способных ее прочитать. Кроме того, скажите Ли Цзюньсяню, что действия Короля Иностранных Земель сделали нас крайне беспокойными и что это не поведение страны, которая жаждет мира. Пусть их конфуцианская секта придумает способ решить этот вопрос. — сказал Далон Тринлинг.

Король Иностранных Земель определенно был нелегким противником. Он мог только заставить тигра проглотить волка.

......

Флапфлап! Когда орлы и ястребы взлетели, на далекой горе Санми, книга заставила всю гору дрожать.

— Ублюдок! Как такое могло случиться?!

Разъяренный рев раздался из массивной золотой палатки на вершине горы. С большим шумом бесчисленные столы и стулья были опрокинуты, и Ишбара Каган свирепствовал.

Глаза Ишбара Кагана были широко открыты, а грудь вздымалась. В битве при Таласе Великий Тан использовал армию в сто тысяч человек, чтобы победить врага, в десять раз превышающего его численность, и в следующей битве при Хорасане арабы понесли так много потерь, что их число превысило миллион. Даже арабский бог войны, Кутайба, умер от рук Ван Чуна.

Ишбара Каган всегда считал, что Западно-Тюркский Каганат был невероятно могущественным, но он не достиг уровня, на котором он мог сражаться против Аравийской Империи. Если даже Аравия не могла справиться с Великим Таном, то какая страна могла?

Именно эта череда сражений подорвала доверие Ишбары Кагана, и теперь он крайне опасался Короля Иностранных Земель Великого Тана. Нет, это было не опасение, а страх. И страх сыграл немаловажную роль в быстром соглашении Западного Тюркского Каганата с другими странами по сокращению своей армии.

— Что делает эта конфуцианская секта в Великом Тане? Разве они не знают, что произойдет, если эта книга будет полностью распространена по всему Великому Тану, и каждый примет ее идеи?!

Ишбара Каган счел невозможным сохранять спокойствие. Эта книга напугала его больше, чем армия из одного миллиона человек. Никто не понимал больше, чем он, насколько ужасна была эта книга.

Будь то Западно-Тюркский Каганат или Восточно-Тюркский Каганат, они смогли подавить различные династии на Центральных Равнинах, население которых часто было в десять раз больше, постоянно вынуждая их к пассивной обороне, в то время как они совершали нападение за нападением, потому что Турки обладали волчьей природой, в то время как Тан и все остальные династии были как овцы, или, возможно, их можно называть учеными.

Для степных волков ученые были трусами.

Это был Принцип мира, в котором волки ели овец, но, если бы Тан на Центральных Равнинах принял идеи Короля Иностранных Земель, западные турки больше не столкнулись бы с овцой, а с волком, который был таким же злым, как они, и, возможно, даже больше!

Таковым был глубокий страх Ишбары Кагана.

Все горничные в палатке дрожали от страха. Единственными людьми, способными сохранить самообладание, были Черноводный Шаман и Уну Шиби. Но когда они смотрели на эту книгу, у них двоих были исключительно серьезные выражения лица.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1294. Потрясти мир! (Часть 3)**

Не было никаких сомнений в том, что, если Королю Иностранных Земель будет позволено добиться успеха, он не просто решит исход одной войны, но и уладит все войны в будущем. Великий Тан, все люди которого были солдатами, придерживающимися Принципа Силы и несущими желание расширяться, был кошмаром для всех стран вокруг него.

— Ваше Величество, сейчас не время для этого. Кулуо, отправь своих людей пристально следить за любыми движениями в столице. — внезапно сказал Уну Шиби, глядя на свирепого западно-тюркского полководца. — Если дела пойдут плохо и идеи этого парня будут приняты всем Великим Таном, грядет война!

— Да, Милорд!

Генерал быстро ушел.

— Гурлан, передай мой приказ! Все войска должны быть готовы к войне в любой момент!

После слов Уну Шиби Ишбара Каган пришел в себя. Западные турки были слишком далеко, чтобы что-либо предпринять в отношении событий, происходящих в столице Великой Династии Тан. Они могли только подготовиться к худшему сценарию и увидеть, как развивается ситуация.

......

Когурё, Си, Хитаны и Мэнше Чжао на юго-западе чувствовали страх и беспокойство, узнав о событиях в столице Великого Тана.

......

Между тем, книга Ван Чуна выглядела как спичка, поджигающая пороховую бочку, и оказывала гораздо большее влияние, чем кто-либо ожидал. На нее обратили внимание как двор, так и люди.

Демонстранты быстро успокоились, в то время как чайные заполнились людьми, обсуждающими эту книгу.

-… Мечи и сабли могут разрушать тела людей, но они не могут разрушать человеческие идеалы. В отношениях между странами и народами, в этом бескрайнем темном лесу, если человек не осознает важность мужества и военной мощи, единственное, что его ожидает, — это смерть!

В таверне столицы мужчина схватил книгу в руке и пробормотал про себя. Эта фраза, написанная на последней странице книги, привлекла его внимание.

В книге Ван Чуна было много фраз, которые вызвали ожесточенное обсуждение в толпе, и это была одна из самых известных строк. Когда мужчина пробормотал ее про себя, в его глазах появился намек на понимание, и он несколько успокоился, и начал оглядываться на свою жесткую антивоенную позицию.

— Возможно, мир — это не плохо, но его не так легко достичь, как я себе представлял, и это требует больших затрат и усилий. Как говорится в этой книге, только мужество и военная мощь могут поддерживать мир!

Человек крепко сжал книгу, как будто это было самое драгоценное сокровище в мире. Он прочитал очень много книг, но ни одна из них никогда не вызывала у него такого уникального чувства, никогда не просветляла его таким образом.

Подобные события происходили в каждом уголке столицы. Слова книги распространялись как пламя по всей империи.

Раскрытие умов людей и их глубокое изучение идей, которые они держали в своих сердцах, оказали большее влияние, чем предполагалось. За одну ночь все антивоенные голоса затихли. Но во время этого затишься вздымались подводные течения.

— Самонадеянно! Это слишком самонадеянно! Это просто воин, не имеющий знаний и ученой степени, и все же он пишет книгу, продвигая свои теории. Кто дал ему право быть таким дерзким?! Он осмеливается поставить под сомнение тысячелетние учения Конфуция и Менция!

— Именно! Мы не можем допустить таких еретических учений! Все, давайте объединимся и осудим Короля Иностранных Земель. Как только эта собачья теория появится и начнет пускать корни, она отравит землю на тысячу ли. Младший сын клана Ван даже не сможет заплатить за свои преступления сотней смертей!

— Три Принципа и пять добродетелей1: правитель как правитель, субъект как субъект, отец как отец и сын как сын — все это корень мира, источник всех вещей! Если все это будет уничтожено, что нам останется?!

В одной из школ в западной части столицы собрались десять эрудированных конфуцианцев, все они бушевали от гнева. Идеи из книги Ван Чуна стали настолько широко распространены в столице, что даже у их собственных учеников была копия. Конфуцианская школа подчеркивала доброжелательность и праведность, но теперь они изучали еретические идеи, такие, что сильные поедают слабых. Это был просто позор.

Они несколько раз конфисковывали эти книги в своих школах, но их запреты оказались бесплодными.

Наконец, внезапно встал влиятельный конфуцианец, выражение его лица было взволнованным.

— Сообщите об этом школьному учителю! Неважно, как, мы должны остановить его от дальнейшей публикации!

Подобные картины происходили во всех школах столицы, и все эти новости собирались в резиденции советника Секретариата в западной части города.

Все стулья и столы, используемые в приемной для гостей, были убраны.

Ли Цзюньсянь сидел, скрестив ноги, в центре зала. Вокруг него были груды писем и петиций от разных ортодоксальных конфуцианцев.

Почти все эти письма осуждали Ван Чуна и его книгу. Каждая буква выражала гнев. Больше всего беспокоило Ли Цзюньсяня информация, случайно указанная в этих письмах.

Идеи этой книги распространялись как чума, приобретая все большее влияние на людей.

— Неважно, как, мы должны его остановить!

Глаза Ли Цзюньсяня давно утратили свою энергию и силу, в них читалось только беспокойство, тревога и решимость.

Вся его жизнь и жизнь всей конфуцианской секты существовали, чтобы подготовиться к выходу в свет. В такой критический момент Ли Цзюньсянь не мог позволить никому разрушить его планы.

Любой, кто осмелится сделать это, станет его врагом.

Свист!

Порыв ветра вызвал движение страниц многих книг перед Ли Цзюньсянем. Если внимательно посмотреть, все это были копии книги Ван Чуна, которые Ли Цзюньсянь купил своим людям. Они образовали дугу перед Ли Цзюньсянем, и он давно запомнил их содержание.

— Ван Чун, ты сам навел это на себя!

Ли Цзюньсянь поднял голову, его глаза засияли резким и злобным светом. Все, что он выучил, и все его стремления собрались в его уме. Подняв кисть, он написал перед собой на бумаге три больших слова: «Доброжелательность и праведность!»

Хууууу! Буря ветра распространилась из резиденции советника секретариата Ли Цзюньсяня по всей столице.

После публикации Ван Чуном своей книги еще одна буря начала охватывать столицу…

Столица была неспокойной, так как через восемь дней после того, как Ван Чун опубликовал свою книгу, еще две книги, озаглавленные «Доброжелательность и праведность», и «Учение о птицах и зверях» начали распространяться по Великому Тану как ураган. И автором этих двух книг был не кто иной, как прославленный советник Секретариата Ли Цзюньсянь, чей серебряный язык заставил окружающие страны сократить свои армии в общей сложности почти на миллион солдат.

Обе книги были нацелены на книгу Ван Чуна и критиковали каждое ее слово и предложение. Один был советником Секретариата, а другой был ожидающим советником, и оба оказали большую услугу Великому Тану. Конфликт и борьба между ними быстро потрясли Великий Тан.

— Лавочник, дай мне копию!

— Я тоже хочу!

— Это не одна книга, а две! Чего? Так быстро?

Книжные магазины столицы были переполнены толпами.

В один день были проданы все экземпляры «Доброжелательности и праведности» и «Учения о птицах и зверях». Хотя все типографии столицы работали сверхурочно, чтобы напечатать как можно больше экземпляров, они все равно не могли удовлетворить потребности столичного населения.

Это был беспрецедентный шторм, даже превосходящий предыдущий фракционный спор. Хотя никто ничего не сказал, все знали, что Ли Цзюньсянь представлял конфуцианцев, а Ван Чун — милитаристов. Книга Ван Чуна полностью описала точку зрения милитаристов, и идеи, которые поддерживал Ван Чун. Это, несомненно, привело в ярость всю конфуцианскую школу.

Именно поэтому Ли Цзюньсянь написал «Доброжелательность и праведность» и «Учение о птицах и зверях».

Это столкновение символизировало полномасштабную битву между милитаристами и конфуцианцами и, скорее всего, решало будущее всего Великого Тана и Центральных Равнин. Каждый человек и каждая фракция могли почувствовать запах чрезвычайной опасности в воздухе.

— Порывы ветра возвестят о приближающемся шторме. Великий Тан скоро подвергнется трансформации!

В огромном поместье в западной части столицы патриарх клана держал в одной руке книгу Ван Чуна, а в другой книгу Ли Цзюньсяня. Его глаза были окрашены глубоким беспокойством. Даже такие крупные кланы, как его, испытывали страх перед конфликтом, происходящим в столице. Это было крайне опасное состояние, и малейшая неосторожность заставила бы каждого погрузиться в пропасть, его тело было бы раздроблено, а кости разбиты.

— Не знать приличия, не понимать доброжелательности… если все уважают только силу, то чем люди отличаются от птиц или зверей?!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Три Принципа состоят в том, что правитель должен руководить подчиненным, отец-сын и муж-жена. Пять добродетелей — доброжелательность, праведность, правильность, мудрость и доверие.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1295. Сотрясение мира (Часть 4)**

— Не знать приличия, не понимать доброжелательность… если все уважают только силу, то чем люди отличаются от птиц или зверей?

— Хорошая поговорка! Что это за «Сила дает право»? Кривой путь, злой путь! Кто-то давно должен был встать, чтобы преподать ему урок!

В южной части столицы находился бамбуковый лес. Здесь был небольшой мост, пересекающий булькающий ручей, и многие прославленные конфуцианские ученые собрались в этом лесу.

Они держали две книги, опублианные Ли Цзюньсянем, Доброжелательность и праведность и Учение о птицах и животных, их выражения лица были переполнены волнением.

Они так долго ждали, и конфуцианская контратака наконец настала. Она была быстрой, злобной и резкой вне всякого сравнения.

— Кого волнует Король Иностранных Земель?! Что он может сделать, даже если он ученик Сына Небес? Любой, кто осмелится поддержать такую ересь, разрушит свою репутацию и станет всеми презираем!

— Давайте использовать книгу Ван Чуна как шанс для всех нас объединиться и убедиться, что он не выйдет из этого целым и невредимым! — взволнованно сказали несколько конфуцианцев.

В то же время в другом месте столицы в ресторан вошел генерал, который снял доспехи. Там его ждал другой генерал в гражданской одежде.

— Этот конфликт — наш шанс. Раньше дело Хорасана было одним, но на этот раз мы должны помочь Королю Иностранных Земель, несмотря ни на что!

— Именно! Мы, генералы, всегда действовали быстро, но медленно говорили, что заставляло нас постоянно быть подавленными конфуцианцами. Теперь, когда Король Иностранных Земель опубликовал книгу и выступил в защиту милитаристов, мы должны поддержать его. Помогать ему — это помогать себе!

Они оба смотрели друг на друга через стол, оба видели одно и то же решение в глазах друг друга. С древних времен число милитаристов, которые смогли написать книгу, поддерживающую их теории, было слишком мало. Те авторы, которые там были, обычно писали о военном искусстве, которое никто, кроме генералов, не читал.

Что касается таких вещей, как «сильные едят слабых», «выживание сильнейших», «закон джунглей» и «темный лес»2, то это были вещи, о которых раньше никто никогда не упоминал.

Даже самые грозные Боги Войны и генералы в истории никогда не использовали этот метод, чтобы изложить суть милитаристской мысли, настолько глубоко и открыто, что даже простые люди могли ее принять.

— Конфуцианцы начали контратаку. Доброжелательность и праведность и Учение о птицах и животных — это только начало, и, вероятно, в ближайшее время будут предприняты еще больше действий. Нам нужно придумать способ внедрить теории Короля Зарубежных Земель в умы людей и распространить их как можно больше!

— М-м!

Они обменялись взглядами, чокнулись чашками, и через несколько мгновений вышли из ресторана.

......

Свист!

Бесчисленные птицы вылетали из столицы в каждый момент, направляясь во всех направлениях. С того момента, как Ли Цзюньсянь опублиал свои две книги, в столице началось ожесточенное столкновение двух направлений. Созданная ими буря привлекла к себе внимание правителей всех соседних стран.

У-Цан, Восточные и Западные тюркские каганаты, Когурё, Мэнше Чжао, Аравия, Си, кхитанцы… весь мир наблюдал за этим столкновением идеологий, происходящим в центре Великого Тана.

— Шторм в Великом Тане больше не касается только его самого. Наш Когурё и все другие страны, граничащие с Великим Таном, теперь вовлечены. Отправьте Короля Гогугвона3 с миллионом золотых монет. Пусть он купит у торговцев книгами как можно больше экземпляров книг Ли Цзюньсяня и доставит их в руки каждого человека династии Тан как можно быстрее и дешевле. Я хочу, чтобы все в династии Тан могли покупать эти книги дешевле, чем их печатают!

— Если Королю Иностранных Земель и его книге разрешат победить в этой войне, Великий Тан не только захочет захватить весь наш Когурё, но и все империи, и, возможно, наше королевство никогда не сможет восстановиться!

Ён Гаэсомун стоял на высоких стенах Бисы, шесть сабель висели на его спине, его аура воина была непревзойденной любым другим экспертом. Он смотрел на далекие Центральные Равнины с выражением беспрецедентной торжественности на лице. Он принимал участие во многих войнах, много раз обменивался ударами с Чжаном Шоугуи и побеждал бесчисленных знаменитых генералов Тана.

Но ни одна из этих войн не была для него более опасной, чем это столкновение идеологий, происходящее в столице Великого Тана. Невидимый клинок… часто был самым быстрым и острым!

Тыгыдык!

По приказу Ёна Гаесомуна несколько часов спустя группа из нескольких сотен солдат, несущая огромное количество золота, тихо покинула Империю Когурё. Чжан Шоугуи и его армия протекторатов в Андуне запечатали Ючжоу, что сделало практически невозможным прохождение Когурё.

Но была еще дорога, называемая «водная дорога». Если кто-то отправился из Хвандо и ветер будет благоприятным, можно было быстро обойти Ючжоу и добраться до его внутренней части.

......

В то же время на далеком Тибетском Плато завыл ветер, и стервятник вылетел из облаков и приземлился в королевской столице.

— Конфуцианцы… наконец-то сделали ход! Чтобы справиться с Таном, мы должны использовать Тан!

Прочитав письмо, Далон Тринлинг вздохнул с облегчением.

— Скажи восточным и западным туркам начать заниматься своим искусством! Во имя наших трех стран мы сообщим Великому Тану, что Король Иностранных Земель представляет собой постоянную угрозу для соседних стран. Если они смогут успешно бороться с Королем Иностранных Земель и минимизировать влияние этого дела, У-Цан и Восточные и Западные турки станут союзниками Великого Тана. Если нападет Аравия, наши три страны готовы помочь Великому Тану в борьбе против Аравии!

— Императорский Министр, мы действительно становимся союзниками Великого Тана? — сказал генерал, ответственный за ведение записей. Выражение его лица застыло в шоке.

— Хммм!

Далон Тринлинг ничего не сказал, только холодно посмотрел на генерала. Генерал задрожал, а его лицо побледнело. Он немедленно опустил голову и продолжил писать.

— Единственный человек, который теперь разобраться с Королем Иностранных Земель, — это тот маленький конфуцианец. Я верю, что он узнает, что делать, когда увидит это письмо!

С этими словами Далон Тринлинг покинул зал.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«темный лес», — это научно-фантастическая трилогия Лю Цысиня «Воспоминание о прошлом Земли». Теория темного леса основана на двух аксиомах. Во-первых, первостепенная потребность каждой цивилизации — выжить. Во-вторых, хотя все цивилизации растут и расширяются, количество ресурсов во вселенной ограничено. Это делает любую другую цивилизацию потенциальной угрозой. Кроме того, из-за огромных расстояний, разделяющих инопланетные цивилизации, общение занимает огромное количество времени, вызывая недоверие и подозрения. В результате каждая цивилизация становится тихим охотником в темном лесу. Очевидно, что последнее замечание об огромных расстояниях, мешающих общению, не совсем применимо к этому параметру. Ван Чун, скорее всего, подчеркнул ограниченность ресурсов.

1. Гогугвон исторически был шестнадцатым Королем Когурё.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1296. Контратака Ван Чуна!**

Столица Великого Тана.

Тип тип! Бесчисленные птицы-курьеры пролетели над высокими стенами семейной резиденции Ван и влетели в ее внутренний двор. Тумп! Несколько мгновений спустя Су Шисюань и Сюй Кейи столкнулись с кабинетом Ван Чуна, как будто они были в огне.

— Милорд, это плохо!

— Ситуация ухудшилась! Ли Цзюньсянь из конфуцианской секты написал две книги, одну Доброжелательность и праведность и одну Учение о птицах и зверях. Обе они нацелены на нас. Вся столица взволнована, и все конфуцианцы объединились, чтобы противостоять нам.

Сюй Кейи и Су Шисюань задыхались, их лица были красными и беспокойными.

Книга Ван Чуна произвела гораздо больший резонанс в столице, чем они себе представляли. Ее слова побудили всех прославленных конфуцианцев столицы к яростной оппозиции.

Бесчисленные конфуцианцы объединились, чтобы упрекнуть Ван Чуна, и многие из них подражали Ли Цзюньсяню, написав свои собственные трактаты, критикующие его идеи. Ван Чун был теперь целью всей столицы, и бесчисленные штормы пробивались к Клану Ван и Ван Чуну, заставляя их сильно волноваться.

Общественное мнение было достаточно сильным, чтобы расплавить металл, и накопленная клевета могла стереть кости. Никогда не было милитариста, который оскорблял всю конфуцианскую школу, как Ван Чун. Сила их устных и письменных замечаний может заставить любого дрожать от страха. Су Шисюань и Сюй Кейи не могли не волноваться об этом!

— Я понимаю!

В их ушах прозвучал безразличный голос Ван Чуна, и он сел за столом со спокойным выражением лица. Его голос был наполнен какой-то необъяснимой силой, которая сразу же заставила Су Шисюаня и Сюй Кейи успокоиться. Они оба ошеломленно уставились на сидящего Ван Чуна.

— Я ожидал, что конфуцианская школа рано или поздно ответит. Не нужно беспокоиться об этом! — небрежно сказал Ван Чун, и провел кистью по бумаге на столе. Несколько мгновений спустя он закончил писать последние слова и положил кисть обратно на стойку.

— Поскольку я написал Сила Дает Право, я могу опубликовать и эту «Доктрину войны». Примите меры к тому, чтобы эту книгу отправили в печать как можно быстрее!

Десять с небольшим листов были сложены вместе на столе. Книга была не такой толстой, как Сила Дает Право, однако, и не была тонкой.

Они оба опустили головы и почтительно ответили:

— Да, Ваше Высочество!

— М-м.

Ван Чун кивнул. «Доктрина войны» была развитием «межстрановых отношений», обсуждаемых в Сила Дает Право, и расширила обсуждение до «методов войны» и «цели войны». Миллиард таэлей золота, которые Ван Чун потребовал от арабов в битве при Хорасане, вызвал волнение во всей империи.

Это был совершенно новый метод, который был беспрецедентным в истории. Даже Гао Сяньчжи был им потрясен.

Не было необходимости оккупировать вражескую территорию или убивать еще больше вражеских солдат. Опираясь на переговоры и угрозы, можно получить огромные выгоды и обогатить страну. Это был глоток свежего воздуха для всех генералов!

Войны велись на службе империи. Это был простой Принцип. Но в эту эпоху, в этом мире мало кто понимал. У Ван Чуна была идея написать книгу, чтобы он мог попытаться изменить мнение людей этой эпохи о войне.

Учитывая тот ажиотаж, который он создал, он решил, что не было лучшего времени, чем сейчас, чтобы написать ее.

— … Кроме того, Су Шисюань, Сюй Кейи, вы подготовили то, о чем я вас просил?

Ван Чун встал, заложив руки за спину.

Су Шисюань поклонился и сказал:

— Ваше Высочество, хотя прошло некоторое время, все, что просило Ваше Высочество, было найдено! В этой задаче Чэнь Буран сыграл главную роль!

— Мм. Реальность превосходит любой жестокий аргумент! Помните, наш противник — не конфуцианская школа, а сердца людей. Будь то тысяча слов или десять тысяч аргументов, ни один из них не сравнится с глазами! Начинайте операцию!

Ван Чун посмотрел через дверь на бесконечное небо, его глаза сияли мудрым и глубоким светом.

Тумп!

Разобравшись со всеми этими вопросами, Ван Чун взмахнул рукавом и пошел в другую комнату. Эта комната была совершенно черного цвета, ее двери и окна были закрыты, так что свет не мог проникнуть внутрь. Старый Орел в черной одежде стоял внутри и молча ждал.

— Ну что? — Спросил Ван Чун.

— Ваше Высочество, генерал Бахрам смог успешно сбежать. Кроме того, согласно приказу Вашего Высочества, мы послали угрозу арабам: если арабы продолжат преследование, скоро состоится вторая битва при Хорасане.

— Арабы по-прежнему крайне обеспокоены Вашим Высочеством. Хотя преследователи были невероятно неохотны, они все же решили отступить. Кроме того, баллисты, которые генерал Су Ханьшань держал в засаде, сделали их намного более послушными! — сказал Старый Орел.

Он только что вернулся из У-Цана и Западных Регионов. Серьезность рассматриваемого вопроса означала, что Старый Орел должен был лично пойти и доставить приказы.

— Отлично!

Ван Чун вздохнул с облегчением.

— Это можно считать благословением посреди катастрофы!

Расстояние между столицей и Хорасаном было огромным, но, несмотря на это, он постоянно обращал внимание на события вокруг него. Чэн Цяньли, Су Ханьшань и Ли Сие прошли огромные расстояния, и, хотя они не смогли предотвратить падение династии Сасанидов, они сумели спасти Бахрама и Ксандров Асваран, убедив взволнованного Бахрама сохранить свою жизнь и провести стратегический вывод.

Кроме того, ужасающая репутация Ван Чуна и армии Великого Тана в Аравийской Империи сыграла важную роль. Шесть тысяч кавалеристов Ушана, все вооруженные до зубов, глядя на арабскую армию как тигры, вынудили арабов отказаться от погони за Бахрамом.

— … Отправьте Бахрама и его людей в северный район Тибетского Плато. Поместите их в стальную крепость треугольной щели. Северный регион У-Цана в основном лишен войск, и даже если они отправят солдат, мы можем использовать стальную крепость, чтобы продержаться. Кроме того, сообщите Гао Сяньчжи и протекторату Анси, что, если они заметят крупномасштабную мобилизацию от У-Цана, они должны немедленно отправить подкрепление. — сказал Ван Чун.

После этой войны весь район к западу от гор Цун стал небезопасным для Бахрама и его людей. И в пределах Великой Династии эти люди в Императорском Дворе могли вмешаться в любой момент. Но не было никаких проблем с тем, что треугольный разрыв Тибетского Нагорья послужит временным убежищем.

— Но что, если вмешается конфуцианская секта? — с тревогой сказал Старый Орел, подумав. — Ли Цзюньсянь много раз упоминал, что хочет вернуть треугольный разрыв в северо-восточном углу плато обратно У-Цану!

— Хех, это за пределами его контроля! Он вернул семьсот миллионов из одного миллиарда золотых таэлей в Аравию. И он еще планирует вернуть треугольный разрыв У-Цану? В конце концов, он не был настолько глуп, чтобы вернуть все золото Аравии. Более того, треугольный разрыв стал жизненно важной областью, где Императорский Двор разводит лошадей, поэтому я уверен, что двор не так легко согласится на это. Кроме того, я просил Бюро Военного Персонала блокировать любые возможные попытки. — спокойно ответил Ван Чун.

Конфуцианская Секта расширяла спектр своей деятельности. Чтобы поддерживать мирные отношения с У-Цаном и не допускать каких-либо опасностей, скрывающихся под поверхностью, они обратили внимание на стальные крепости вокруг треугольной щели. Однако треугольный разрыв не был частью внутренней части Большого Тана, и Секретариат даже сейчас не подтвердил, будут ли они включать его в территорию Великого Тана, и не рисовал какие-либо карты, на которых это указано.

Проще говоря, треугольный разрыв был «ничейной землей». И эта особая ситуация была чем-то, что Ван Чун мог использовать.

Ли Цзюньсянь несколько раз поднимал вопрос о возврате треугольного разрыва в У- Цан, но Ван Чун смог использовать Бюро Военного Персонала, чтобы каждый раз задерживать это дело.

— Ваш подчиненный понимает! — с уважением сказал Старый Орел.

— Есть другое дело… — внезапно сказал Ван Чун, и его глаза засверкали в темной и тихой комнате.

— Отправляйся в Синдху с несколькими людьми и сопроводи первую партию из двухсот тысяч синдхов через треугольный разрыв, Цыси, Лунси и на юго-запад. Я договорился, и Су Ханьшань, Великий Генерал Гешу и генеральный протектор Сянью согласились. С юго-запада сядьте на лодки и возьмите первую партию синдхов за границу!

— Ах!

Эти слова ошеломили Старого Орла.

Его Высочество планирует отправить эту первую партию в «землю обетованную»!

Хотя Ван Чун не сказал ничего конкретного, Старый Орел инстинктивно подумал о «земле обетованной». Старый Орел только случайно узнал об этом, но Ван Чун никогда не писал и ничего не говорил. Вероятно, тот, кто больше всего знал об этом во фракции Ван Чуна, был, вероятно, его старший двоюродный брат, Ван Лян. Даже Старый Орел знал только, что эта «земля обетованная» была таинственным континентом за огромным океаном, изолированным от мира. Земля там была обильная и плодородная, климат подходящий. Континент имел почти размер Большого Тана.

Но с древних времен континент оставался совершенно бесхозным!

Это было просто немыслимо!

Нужно было понять, что вокруг Великой Династии любой кусок земли, независимо от того, малый он или мельчайший, занят каким-то племенем или народом. Такой большой клочок земли, где не было людей, было просто сказкой!

Но Старый Орел знал, что не так давно старший двоюродный брат Ван Чуна Ван Лян следовал инструкциям Ван Чуна и обнаружил эту «землю обетованную»!

Когда эта мысль промелькнула в его голове, Старый Орел поклонился.

— Подчиненный выполнит приказ!

......

Свист!

Когда Орел покинул резиденцию семьи Ван, птица-посланник влетела в резиденцию советника Секретариата. Ученик конфуцианской секты быстро взял его. Взглянув на письмо, он поспешно направился в комнату Ли Цзюньсяня.

— Молодой Мастер, шпионская команда отправила сообщение.

Ученик конфуцианской секты поклонился и вручил письмо обеими руками.

— Читай!

Ли Цзюньсянь сидел, скрестив ноги, на полу, его правая рука быстро двигалась по низкому столу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1297. Все стороны смотрят!**

— Да!

Ученик конфуцианской секты подчинился приказу, открыл письмо и начал читать.

— Смысл шпионской команды в том, что они обнаружили, что люди Короля Иностранных Земель нашли охотника и купили у него волка! И вопрос лично контролировал подчиненный Ван Чуна Су Шисюань.

— Ой?

Кисть Ли Цзюньсяня остановилась, а брови сморщились.

— Когда это случилось?

— Три дня назад! Волк был помещен в клетку и отправлен в столицу под личной охраной Су Шисюаня и его людей. — с поклоном сказал ученик Конфуцианской Секты.

Ли Цзюньсянь положил кисть с торжественным взглядом в глазах. Конфликт между милитаристами и конфуцианцами был в самом разгаре, и Ван Чун был в самом сердце бури. Конфуцианская Секта внимательно следила за каждым его движением, как и его близких подчиненных. Су Шисюань, Сюй Кейи, Сюэ Цяньцзюнь… Конфуцианская Секта получила подробные отчеты обо всех этих людях. Ван Чун обычно не мобилизовал их, но, когда он это делал, это было не для какой-то тривиальной задачи.

— Бамбуковое зеркало шпионской команды говорит, что это крайне подозрительно. Простая покупка волка или тигра не требует, чтобы Су Шисюань отправился за ними лично. Таким образом, он сообщил об этом вопросе, чтобы запросить инструкций у молодого мастера! — сказал ученик конфуцианской секты.

Ли Цзюньсянь ничего не ответил, его голова слегка поднялась, и он начал думать.

— Так… это закон джунглей? — Пробормотал Ли Цзюньсянь с глубоким светом в глазах.

Книга «Сила Дает Право» Ван Чуна вызвала большой шум в столице, и чтобы справиться с этим, Ли Цзюньсянь купил много экземпляров этой книги. Таким образом, он знал, что теории Ван Чуна поддерживаются в этой книге, как тыльная сторона его руки, и «закон джунглей» была одной из самых известных из этих идей.

Тигры ели волков, волки ели овец: это был закон животного царства, Принцип Мира. Если Ван Чун в это время покупал волка, его цель была очевидна.

— Передайте мой приказ. Ищите в Западных Регионах самых грозных укротителей зверей. Попросите их поймать нескольких тигров, волков и овец. Будь то тигры или овцы, все эти существа должны находиться в одном месте и жить в гармонии. Помните, если Король Иностранных Земель начнет хвастаться этим волком, вы должны заставить укротителей зверей показать тигров и волков, которых держат в одной клетке. Я хотел бы посмотреть, что еще он скажет, когда тигр не ест волка, а волк не ест овец. — строго сказал Ли Цзюньсянь.

В отличие от Центральных Равнин, земли Западных Регионов, Аравии, Харакс Спасину и всех других западных земель были домом для очень опытных укротителей зверей. Они могли дрессировать жестоких зверей, таких как тигры и волки, так хорошо, что даже когда собаки или овцы были помещены перед их ртами, они не стали бы их есть.

В своей книге Ван Чун сказал, что закон джунглей — это закон природы. Когда придет время, он не будет возражать.

— Да! Ваш подчиненный уйдет!

Ученик конфуцианской секты повернулся и ушел с этим приказом.

Вскоре после этого вся семья Ван и все подчиненные Ван Чуна попали под пристальное наблюдение конфуцианской секты. Конфликт между милитаристами и конфуцианцами был жизненно важным делом, которое вступило в кризис. Конфуцианская Секта не смела быть небрежной.

......

Через полдня на улице Лазурного Дракона, одной из самых оживленных улиц столицы.

Взрыв!

С грохотом тяжелой колонны появилось несколько десятков рабочих, которые начали готовить сцену. Еще до того, как сцена была завершена, рядом с ней было установлено массивное знамя. На нем были написаны слова «Король Иностранных Земель». — Вскоре последовало еще одно знамя, но это было белое знамя, на котором слова «Сила Дает Право» были написаны смелым и энергичным стилем.

Ууууах!

В тот момент, когда эти слова появились, толпа начала собираться вокруг и болтать.

— Оставайтесь в стороне! Дайте-ка подумать! Поторопись!

Толпа шумела. К настоящему времени вся столица и все царство знали о словах Сила Дает Право. И после того, как Ли Цзюньсянь опубликовал свои Доброжелательность и праведность и Учение о птицах и зверях, еще больше людей стали обращать внимание на бурю.

И хотя никто публично не обнародовал свои позиции, даже великие кланы и дворяне столицы пристально следили за развитием этого вопроса.

— Рапорт!

— Король Иностранных Земель выехал!

Первый луч солнца только что коснулся земли улицы Лазурного Дракона, а ученик Конфуцианской Секты сел на лошадь и поскакал в направлении Резиденции Советника Секретариата.

— Это наконец началось?

Ли Цзюньсянь прищурился, внезапно поднявшись. В такой деликатный период, все, что было написано словами «Сила Дает Право», не было пустяком.

— Ты такой наглый? Хм, готовься! Я хотел бы увидеть, что ты попытаешься сделать!

Взмахнув халатом, Ли Цзюньсянь перешагнул через порог и исчез в зале.

......

Улица Лазурного Дракона, одна из самых оживленных улиц столицы, была окружена бесчисленным множеством ресторанов, чайных и таверн, все они были великолепно украшены. Знаменитый павильон Обширного Журавля был именно на этой улице.

Взрыв!

Изысканный ботинок перешагнул порог в павильон Обширного Журавля. В тот момент, когда человек появился, к нему подошел официант, чтобы поприветствовать.

— Почетный гость, это действительно смущает! Мест больше нет!

Человек, одетый в мантию с широкими рукавами, внезапно сказал:

— Для меня даже нет места?

— Мои извинения, правда…

Официант собирался сказать больше, но поднял голову и увидел, кто этот человек. Он мгновенно побледнел и потерял дар речи: человек был не кем иным, как владельцем павильона Обширного Журавля, патриархом клана Яо, Яо Гуанъи.

— Хо-хозяин!

Официант дрожал от страха. На этот раз он действительно попал в беду. Кто бы мог подумать, что босс лично появится?

Яо Гуаньи махнул рукавом и спокойно сказал:

— Просто иди!

— Да Хозяин. Этот скромный подготовит для вас комнату!

Официант в панике вышел.

Яо Гуанъи махнул рукой и не стал поднимать этот вопрос. Пройдя через дверь, он начал подниматься по лестнице на второй этаж.

— Я наконец вернулся!

При взгляде на знакомые картины, на спокойном лице Яо Гуанъи появился намек на эмоции. Конфликт между милитаристами и конфуцианцами превзошел все другие фракционные войны. Яо Гуанъи изначально планировал остаться в столице, чтобы помочь Королю Ци. В конце концов, Король Ци был невероятно обеспокоен этим вопросом.

Но старый мастер Яо в посольстве в четырех кварталах послал приказ, согласно которому Яо Гуанъи должен отправиться из столицы на дальнюю границу. Старый Мастер сказал, что конфликт между милитаристами и конфуцианцами был опасен, и малейшая неосторожность закончится тем, что он попадет под перекрестный огонь и станет мишенью для всех. Было бы хорошо, если бы клан Яо был чисто академическим кланом, но все великие кланы были вовлечены как в гражданские, так и в военные дела.

Чтобы помочь конфуцианцам и отсечь милитаристов, нужно было отрезать собственную руку, что равносильно самоубийству. Гораздо лучше было просто уйти.

Но теперь это был самый критический момент в конфликте между конфуцианцами и милитаристами, и книги, поддерживающие теории обеих сторон, доводили последствия конфликта до максимума. Кроме того, Король Ци был побежден Ван Чуном в Уголовном Суде, и этот вопрос Король Ци считал позором. Таким образом, он насильно вызвал Яо Гуанъи назад с границы, чтобы тот мог собрать все свои силы и подавить Ван Чуна.

Однако, несмотря на то, что Яо Гуанъи вернулся в столицу, он сделал все возможное, чтобы прислушаться к словам Старого Мастера:

— Не говорите, если в этом нет необходимости, и полностью поддержите Короля Ци в незначительных и не относящихся к делу вопросах. — это позволило ему оставаться до сих пор не вовлеченным.

Взрыв!

В тот момент, когда Яо Гуанъи ступил на второй этаж, его встретил массивный шум, как будто он вышел из одного мира в другой. Оглядевшись, он увидел, что на втором этаже полно представителей великих кланов и знати столицы. Беглым взглядом он заметил нескольких чиновников двора.

— Лорд Яо!

— Лорд Яо!

В тот момент, когда появился Яо Гуанъи, все на втором этаже внутренне задрожали и позвали в знак приветствия. Истощенный верблюд был крупнее лошади, а клан Яо был деревом, которое простояло сто лет. Хотя каждое поколение уступало предшествующему и процветало не так, как клан Ван, до тех пор, пока существовал старый мастер Яо, клан Яо будет обладать беспрецедентным влиянием.

— М-м.

Яо Гуанъи кивнул и поприветствовал госте, не говоря ни слова. Управляющий Павильона Обширного Журавля вышел вперед, кланяясь, и повел Яо Гуанъи в комнату с балконом, с которого было ясно видно эту сцену. Когда Яо Гуанъи поднялся на балкон, он сразу же пришел в шок.

Через дорогу, в другом ресторане, была другая знакомая фигура.

— Великий Наставник!

Сердце Яо Гуанъи при виде этого застучало в тревоге. Несмотря на то, что фигура Великого Наставника Чэнь Юна была скрыта черной занавеской, Яо Гуанъи сразу его узнал.

Великий Наставник Чэнь Юн был императорским учителем и в основном жил в глубине дворца, редко выходя за его границы. Император Мудрец даже построил резиденцию в Императорском Дворце для его личного пользования. И Чэнь Юн мало интересовался другими вопросами, кроме образования Принцев и Принцесс.

Яо Гуанъи не предполагал, что идеологический конфликт между милитаристами и конфуцианцами выведет Великого Наставника из дворца.

И это было только начало. Яо Гуанъи перевел взгляд и сразу заметил другую фигуру, прямую и неподвижную, как копье, вонзившееся в землю.

Младший Опекун наследного Принца, Ван Чжунси!

Яо Гуанъи становился все более встревоженным: было мало людей, которые могли бы потревожить кого-то с таким же высоким статусом, как Яо Гуанъи. Но Великий Наставник и Младший Опекун наследного Принца были определенно в этой эксклюзивной группе. Первый имел почитаемый статус, равный статусу Великого Наставника, и, как у учителя Императора, его статус можно даже считать немного выше.

Что касается младшего опекуна наследного Принца, Ван Чжунси…!

Это был настоящий Бог Войны Великого Тана. Если бы он не решил уйти в отставку в разгар своей карьеры, его статус был бы теперь сопоставим с богом войны эпохи Тайцзуна, Су Чжэнчжэнем. Это был некоронованный Король Великого Тана, совершивший бесчисленные удивительные подвиги. Даже репутация Короля Иностранных Земель, который был одной из самых известных фигур в империи, не могла сравниться с престижем, которым обладал раньше Ван Чжунси.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1298. Волк и собака! (Часть 1)**

Чэнь Юн и Ван Чжунси — ни один из них обычно не появлялся!

Яо Гуанъи не ожидал, что конфликт, представленный Ван Чуном и Ли Цзюньсянем, затянет даже их. И, продолжая смотреть, он увидел Императорского Цензора- Исследователя, Герцога Вэя, Герцога Чжао, Директора Секретариата, Пурпурного Лазурного Яркого Министра… Теперь он увидел, что близлежащие рестораны, чайханы и таверны были полны различных крупных чиновников двора.

Хотя никто из них ничего не сказал, не было никаких сомнений, что они пришли за одной вещью.

Шипение!

Несмотря на то, что Яо Гуанъи умственно подготовился, у него сперло дыхание. Узнав эту новость, он думал, что будет чиновником с самым высоким статусом, который придет посмотреть на выступление, но теперь он понял, насколько он был неправ. Конфликт давно затянул весь Императорский Двор, возможно, даже весь Великий Тан!

Это была не какая-то идеологическая битва, а битва за судьбу страны. Ее исход определил бы будущее Великого Тана на следующие несколько веков, возможно, даже тысячелетий. Только это может объяснить, почему появилось так много людей.

......

Во вспышке света человек в белоснежной мантии плавно пересек порог здания напротив сцены.

— Молодой мастер, обо всем позаботятся!

В тот момент, когда появился Ли Цзюньсянь, появился ученик конфуцианской секты, и отвел его на самый верхний этаж.

Конфуцианская Секта действовала в течение тысячи лет и прочно укоренилась на Центральных Равнинах. Хотя она обычно не проявляла себя, конфуцианская Секта владела довольно многими предприятиями в столице.

— М-м.

Со спокойным выражением лица Ли Цзюньсянь кивнул и поднялся по деревянной лестнице на самый верхний этаж. Горшок с жасминовым чаем был приготовлен вместе с белой фарфоровой чашкой.

Взмахнув рукавом, Ли Цзюньсянь сел за стол, его каждое движение сочилось изяществом.

— Уже началось?

— Молодой Мастер, до начала, вероятно, еще тридцать минут.

Старейшина в серой мантии поклонился. Судя по чернильному символу на его запястье, это был еще один член конфуцианской секты.

Ли Цзюньсянь кивнул и замолчал.

......

Улицы наполнил стук, это трудились рабочие. Через час сцена была почти завершена. Благодаря репутации главного архитектора Чжана Шоужи и его собственному мастерству обращения со сталью, Ван Чуну удалось собрать много элитных рабочих под своим знаменем. Эти люди обладали удивительным мастерством и эффективностью.

Бум!

Когда последний этап сцены был завершен, вся улица Лазурного Дракона замолкла, как будто только что прошел вихрь. Огромная толпа смотрела в оцепенении в одну точку, ни один из них не издавал ни звука. И в различных ресторанах, чайных и тавернах Ли Цзюньсянь, Яо Гуанъи, Великий Наставник Чэнь Юн, младший опекун наследного Принца Ван Чжунси и все другие светила стали непрерывно смотреть.

Никто ничего не говорил, но все они выражали крайнюю торжественность.

......

Свист!

Сильный ветер вызвал треск массивного золотого знамени на стенах Императорского Дворца. Однако никто не заметил, что на стене появилась фигура с огромной аурой.

— Хехе, какая сцена! Ху Декан, как вы думаете, что Король Иностранных Земель планирует сделать с этой сценой на улице Лазурного Дракона?

Первый Принц стоял на стенах, его руки были за спиной, его волосы и Императорские Одежды колебались и развевались на ветру. Несмотря на то, что он разделял ту же точку зрения с Ли Цзюньсянем и конфуцианской сектой в Императорском Дворе, в этом столкновении идеологий Первый Принц оставался сторонним наблюдателем.

Хотя конфликт между Ван Чуном и Ли Цзюньсянем имел далеко идущие последствия для империи, он мало влиял на Императорский Двор и Первого Принца. Напротив, как будущий император, Первый Принц был слишком счастлив видеть такие идеологические столкновения, так как это означало, что все эти люди прикладывают все усилия, чтобы служить империи.

— Ваше Высочество слишком высоко ценит этого старого раба. Старый раб не посмел бы выражать свое мнение!

Рядом с Первым Принцем стоял высокий, но чрезвычайно худой евнух, одетый в серебряную мантию, склонившийся в поклоне. Глаза старого евнуха были острыми, как лезвия, но его руки были спрятаны в рукавах. Если внимательно посмотреть, можно заметить, что его руки были черными и казались чрезвычайно опасными. Было ясно, что этот человек культивирует какое-то уникальное и грозное искусство.

— Хех!

Первый Принц усмехнулся. Заднему дворцу не позволяли вмешиваться в политику, и чиновники евнуха, естественно, не были исключением. Тем не менее, Первый Принц очень доверял этому старому евнуху, так как евнух сопровождал его с детства.

— Началось! — внезапно сказал Первый Принц, и все рядом с ним, включая евнуха Ху Декюана, повернулись, чтобы посмотреть.

Императорский Дворец находился на некотором расстоянии от улицы Лазурного Дракона, но с помощью высоких стен Первому Принцу была видна более половины города, включая улицу Лазурного Дракона. Хотя он не мог видеть много деталей, и при этом он не мог видеть всех главных чиновников, которые собрались в окружающих ресторанах, тавернах и чайных домах, но он мог ясно разглядеть сцену, которую построил Король Иностранных Земель. Кроме того, у него было бесчисленное множество шпионов, которые могли сообщить о ситуации в любое время.

— Это зрелище нельзя пропустить!

Первый Принц слабо улыбнулся.

......

Взрыв!

Центр улицы Лазурного Дракона теперь стал бесспорным сердцем столицы. С грохотом двое полностью бронированных солдат вышли вперед с гигантской клеткой, обтянутой толстой синей тканью, и поставили ее на сцену. Казалось, весь мир дрожит, и воцарилась тишина.

Будь то крупные чиновники или простые люди и торговцы, все они смотрели на огромную клетку.

— Что это?

Люди вытянули шею и расширили глаза, надеясь мельком увидеть то, что было внутри.

— Это начинается сейчас?

На верхнем этаже ресторана Ли Цзюньсянь схватил тонкую фарфоровую чайную чашку, его тело источало трансцендентную ауру элегантности и грации. Взглянув на клетку на сцене, он отвернулся.

— Приготовься. Если они уберут эту ткань, через три дня наши люди должны быть готовы к выходу!

— Ваш подчиненный понимает! Следуя указаниям молодого мастера, мы нашли укротителей зверей, которых хотел молодой мастер. В течение двух дней они должны прибыть в столицу, чтобы разрешить кризис. — ответил ученик конфуцианской секты.

Хотя расстояние было далеким, конфуцианская секта имела свои особые методы, чтобы доставить этих людей в столицу как можно быстрее.

Ли Цзюньсянь кивнул и продолжал молча наблюдать. На сцене происходило еще одно событие.

Топ, топ, Топ!

Под наблюдением бесчисленных людей, солдат с мрачным и негибким лицом поднялся по ступенькам на высокую сцену, направляясь прямо к клетке. В руке он держал дубину длиной три-четыре фута. Было неизвестно, для чего он намеревался ее использовать.

Все смотрели на солдата затаив дыхание.

Свист!

Дубина внезапно поднялась, мгновенно подняв плащаницу. Когда синяя ткань взлетела в воздух, время, казалось, остановилось. Все в толпе, а также в ресторанах и чайных домах обернулись, чтобы посмотреть на то, что было внизу.

Из всех этих людей только конфуцианская секта знала содержание клетки.

Но через мгновение, когда саван был убран, все были в полном шоке.

Гав, гав!

Из клетки донеслись острые крики молодой собаки.

— В чем дело?

— В клетке сидит собака?

— Что пытается сделать Король Иностранных Земель?

Когда они увидели содержимое клетки, первоначально восторженная толпа повернулась друг к другу в шоке. Это было такое большое зрелище: создать сцену и даже отправить клетку в сопровождении солдат, но, в конце концов, все это было ради очаровательной собаки, которой было не более четырех месяцев.

В тот момент, когда ткань была удалена, собака бросилась к клетке и начала лизать решетку, страстно лая на толпу внизу.

Толпа начала болтать.

— Король Иностранных Земель вызвал большой ажиотаж этим событием, разместив два больших баннера с надписью «Король Иностранных Земель» и Сила Дает Право рядом со картиной. Люди верили, что Король Иностранных Земель заставит всех принять его точку зрения, но никто из них не ожидал, что в этой клетке будет собака.

Все чувствовали себя довольно пустыми.

— В чем дело? Разве это не волк?

В ближайшем ресторане несколько учеников Конфуцианской Секты позади Ли Цзюньсяня в шоке повернулись друг к другу. Даже Ли Цзюньсянь не мог сдержать брови. Судя по полученной ими информации, Ван Чун явно купил волка и отправил его в столицу.

Но вместо волка появилась собака. Члены конфуцианской секты были ошеломлены.

Ошеломлена была не только конфуцианская секта. Главные чиновники, которые заполнили здания по обе стороны улицы Лазурного Дракона, нахмурились. Никто не понимал, что пытается сделать Король Иностранных Земель!

— Способ этого парня делать вещи… действительно нетрадиционный! его невозможно предсказать!

В огромном павильоне журавля Яо Гуанъи посмотрел на лающего пса и вздохнул.

В прошлом Яо Гуаньи считал инцидент в павильоне Огромного Журавля совпадением. В конце концов, подросток не может быть таким умным и сообразительным, чтобы разрушить его план. Но теперь, когда он оглянулся назад, все это было четко спланировано, и в этом не было ни малейшего намека на совпадение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1299. Волк и собака! (Часть 2)**

Малое начало укажет, как все будет развиваться. Если у подростка была такая способность противостоять Яо Гуанъи, то достижения Ван Чуна, котоыре он имел теперь, были совсем не странными.

— Не только мой Фэн-эр, никто в этом поколении нашего клана Яо, даже я, не могу сравниться с этим ребенком!

Глаза Яо Гуанъи стали невероятно тусклыми.

Клан Яо и Клан Ван сражались всю жизнь. Когда оба Старых Мастера занимали свои посты, они, по сути, обменивались ударом на удар, и были даже случаи, когда у Старого Мастера его клана было небольшое превосходство. Но в его поколении и в поколении его сына Фэн-эра клан Яо полностью отстал.

Он даже больше не имел права соревноваться с кланом Ван. Как эта мысль не могла заставить Яо Гуаньи мучиться?

Тем временем с того момента, как была поднята простыня, по пыльной тропе к Императорскому дворцу поскакал всадник.

— Чего? Собака?

— Хахаха, интересно, интересно! Это становится все более и более интересным!

На высоких золотых стенах Императорского Дворца Первый Принц получил сообщение от своей охраны. Сначала он был шокирован, но потом не мог удержаться от смеха. Что касается непостижимого старого евнуха с черными руками, Ху Декюаня, то сначала он был несколько ошеломлен, но затем начал смеяться вместе с Первым Принцем.

Независимо от этого, все, что могло сделать Первого Принца счастливым, делало его счастливым.

— Ван Чун, пусть этот Принц увидит, что именно вы пытаетесь продать.

Через некоторое время Первый Принц подавил улыбку, оставив в своих глазах только веселый взгляд.

......

Ошеломление в толпе длилось недолго. Несколько мгновений спустя другая пара бронированных охранников внесла огромную клетку. Бум! Клетка попала на сцену, и что-то ударило о железные прутья изнутри, заставив их лязгать и греметь.

Свист! Страж клана Ван схватил простыню и потянул. Толпа вскрикнула в тревоге, и появился огромный серый волк с оскаленными зубами и дикой мордой, враждебно уставившийся на охранника, находящегося за клеткой.

Уаааа!

На улице ребенок, которого держал взрослый, вскрикнул от страха и заплакал. Но прежде чем толпа пришла в себя, рука, заключенная в доспехи, полезла в клетку, не обращая внимания на зубы волка, затем схватила волка за шею и вытащила его из клетки.

Кланг! В то же время другой охранник открыл клетку с собакой. Тумп! В мгновение ока, дикий волк был брошен в ту же клетку, что и маленькая собака. Во всем этом процессе два охранника были бесчувственными и прямыми.

Но внизу их действия вызвали шок и смятение.

— Ах!

Все были напуганы до безумия, а некоторые даже отвернулись, не решаясь увидеть, что будет дальше. Учитывая свирепость волка, можно было представить, что будет с собакой. Жители столицы нашли эту картину слишком кровавой, чтобы наблюдать за ней.

— Дитя, не смотри.

Некоторые родители бросились прикрывать глаза своих детей или поворачивать головы в другое место.

Но кровавая картина волчьего пожирающего пса не состоялась. Наоборот, лающая собака стала ненормально дружелюбной. Она бегала вокруг волка, постоянно лаяла и казалась невероятно ласковой. Серый волк сразу же потерял свою дикую внешность и стал невероятно послушным. Он даже вытянул язык и нежно лизнул маленькую собачку.

Если бы кто-то судил о нем только по его поведению, он бы принял его за собаку.

Уууааах!

Толпа была поражена этой картиной.

— В чем дело? Волк не съел собаку!

— Как это могло произойти? Это действительно волк?

Все люди в толпе были ошеломлены. Волки были дикими, и, если бы кто-то встретил волка в дикой природе, был шанс на девяносто процентов погибнуть в его пасти.

Увиденная картина полностью отличалась от того, что они себе представляли.

— Ха-ха, Король Иностранных Земель, разве вы не говорили о «законе джунглей» и «сильные пожирают слабых»? — раздался громкий голос из толпы, и конфуцианец в двадцати с лишним шагах от сцены указал пальцем на клетку. Выражение его лица было взволнованным, а голос — особенно громким.

— Теперь волк не ест собаку, волк и собака живут в гармонии. Разве это не просто бить себя по лицу?! Даже звери знают, что такое привязанность. Король Иностранных Земель, я хотел бы увидеть, что ты скажешь сейчас!

Сцена Ван Чуна на улице Лазурного Дракона привлекла не только простых людей, но и прославленных и образованных конфуцианцев. Их первоначальный план состоял в том, что, как только Ван Чун попробует что-либо предпринять, они полностью проигнорируют то, что он задумал, и будут его бескомпромиссно критиковать. Но они не ожидали, что планы небес превзойдут их собственные. Хотя Ван Чун был благородным Королем Иностранных Земель, он все же совершил такую серьезную ошибку.

Волки были дикими, но они не ели собак. Разве это не точно соответствовало доброжелательности и праведности конфуцианской школы?

Другой конфуцианец немедленно обернулся и позвал толпу:

— Все, если даже звери могут быть такими, почему не могут быть мужчины? Что такое «Сила Дает Право»? Это все ерунда! Все вы, сожгите эти еретические книги. Они вводят в заблуждение молодое поколение!

Бузз!

Толпа сразу же начала тихо болтать между собой. В толпе было еще десять шпионов из У-Цана, Когурё, Мэншэ Чжао, а также восточных и западных турок. Когда они увидели эту картину, они улыбнулись и вздохнули с облегчением. Этот инцидент привлек многих шпионов, которых различные страны разместили в столице Великого Тана.

Бесчисленные шпионы были привлечены к сцене на улице Лазурного Дракона, и все они молча наблюдали, чтобы увидеть, что произойдет.

— Спешите и отправьте письмо императорскому министру! Теперь не нужно беспокоиться о Короле Иностранных Земель. Волки едят мясо и не могут быть такими послушными. Должна быть проблема с человеком, которого он использует, чтобы приручить зверей. Должно быть, он слишком много кормил волка, и, если волк сыт, он, естественно, не съест собаку. Это ошибка Короля Иностранных Земель, но мы можем извлечь из этого пользу!

Под карнизом аптеки тибетский шпион слегка опустил голову, скрывая ее под бамбуковой шляпой. Бамбуковые шляпы были обычным явлением в Великом Тане, и они отлично подходили для сокрытия лиц тибетцев.

— Понял!

Позади него прошептал другой тибетский шпион, затем повернулся и ушел. В тот же момент другие фигуры в других местах повернулись, чтобы уйти, а затем бесчисленные птицы взлетели в воздух и разлетелись во всех направлениях.

......

— Молодой Мастер, Король Иностранных Земель на этот раз совершил серьезную ошибку!

В ресторане напротив сцены эксперт конфуцианской секты, стоящий позади Ли Цзюньсяня, не мог удержаться от смеха, радостно глядя на происходящее.

— Ха-ха, что такое Король Иностранных Земель? Мы, вероятно, переоценивали его все это время. Он явно просчитался!

Другой ученик конфуцианской секты громко рассмеялся. Даже дурак мог видеть, что Ван Чун на этот раз просчитался. Это сосуществование волка и собаки полностью противоречило теориям его книги и даже опровергало их.

— Нет, что-то не так!

Пока все остальные смеялись, голос прервал их. Ли Цзюньсянь, держа чайную чашку и одетый в свою белую мантию, выглядел как ученый с картины, но его прямые и красивые брови были глубоко сморщены.

— Ван Чун не дурак. Он никогда не совершит такую ошибку. Здесь произойдет что-то еще!

Текущее положение вещей было невероятно выгодно для конфуцианской секты, но Ли Цзюньсянь общался с Ван Чуном. Тот, кто смог найти его след, проведя всего три дня в столице, а затем встретиться с ним в Павильоне Пьяной Луны, никогда не совершит такой ошибки низкого класса, как эта.

Но эта сцена… Даже Ли Цзюньсянь не смог объяснить, почему Ван Чун совершил такую детскую ошибку. Не было никаких сомнений в том, что это было полное опровержение теорий, которые он поддерживал.

Даже Ли Цзюньсянь не мог понять, что пытался сделать Ван Чун.

Бузз!

Странное чувство внезапно заполнило его разум. Ли Цзюньсянь немедленно повернулся в направлении энергии, которую он почувствовал, и мгновение спустя его зрачки сузились, а лицо побледнело.

— Ван Чун!

— Король Иностранных Земель!

Эти голоса принадлежали не Ли Цзюньсяню, а двум ученикам конфуцианской секты, которые следили за взглядом Ли Цзюньсяня. Хотя они увидели его лишь на мгновение, прежде чем человек исчез в ресторане, этого было достаточно для того, чтобы люди конфуцианской секты его узнали!

— Я и не мог подумать, что это будет он! — прозвучал пожилой голос. Сильно морщинистый Старейшина Сун, одетый в лазурную мантию, в какой-то момент появился рядом с Ли Цзюньсянем. Он смотрел на ресторан, и его глаза сверкали опасным светом. Отношения между конфуцианской сектой и Ван Чуном были похожи на огонь и воду. Не было необходимости держать этого человека рядом.

— Не будь опрометчивым! Внимательно смотрите! Вы не можете прикоснуться к нему! — тихо сказал Ли Цзюньсянь.

В тот момент, когда старейшина Сун заговорил, Ли Цзюньсянь знал, что тот хочет сделать. В это время на улице Лазурного Дракона собралось бесчисленное количество экспертов, и даже бог войны Великого Тана Ван Чжунси, тайно пробрался в ближайший ресторан. Нанести удар по Королю Иностранных Земель в это время было бы самым неразумным решением.

Более того, с человеком, который мог убить арабского бога войны с Кутайбой, было непросто справиться.

......

Ли Цзюньсянь не ошибся. Пока все остальные были сосредоточены на счене, Ван Чун, одетый в гражданскую одежду, вошел в ближайший ресторан. Он выбрал место для этого мероприятия заранее, поэтому он, естественно, забронировал ресторан.

— Всё готово?

На верхнем этаже Павильона Ревущего Убежища Ван Чун уселся в широкое кресло. С этого места он мог ясно разглядеть все, что происходило внизу, в том числе толпы людей и взволнованных конфуцианцев.

Хотя конфуцианцы яростно критиковали его, Ван Чуну было все равно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1300. Волк и собака! (Часть 3)**

— Ваше Высочество, все готово. Он может выйти на сцену в любое время. — сказал Су Шисюань с поклоном.

— Тогда пусти его!

Ван Чун махнул рукой.

Су Шисюань быстро ушел, чтобы доставить приказ.

......

Бонг!

Несколько мгновений спустя раздался стук гонгов и барабанов. Все замерло, и охотник, одетый в грубую одежду, а также с волчьей шкурой, завязанной вокруг его талии, вышел в сопровождении охранника клана Ван на сцену. За ним шел не кто иной, как Су Шисюань.

Бузз!

Как только Су Шисюань и охотник появились, они сразу же стали центром внимания. Толпа утихла, и даже те конфуцианцы, которые яростно критиковали Ван Чуна, остановились и оглянулись.

— Что он задумал еще?

— Не торопитесь! Давайте сначала посмотрим, что произойдет!

Конфуцианцы повернулись к сцене, чтобы посмотреть, что будет дальше. В своих ресторанах тихо наблюдали Яо Гуанъи, Ли Цзюньсянь, Великий Наставник и Младший Опекун Наследного Принца, а также все другие великие кланы и дворяне столицы.

Су Шисюань даже не взглянул на толпу. Когда все в основном успокоились, он повернулся к охотнику и спросил:

— Как вас зовут?

Охотник поднял голову и бесстрашно сказал:

— Чэнь Дачжун!

— Как долго вы жили в горах? — снова спросил Су Шисюань.

Внезапный разговор сразу привлек всеобщее внимание, и все они нашли его довольно странным. Разве клан Ван не организовал появление этого охотника? Почему разговор звучал так, будто у них не было никаких отношений?

На сцене охотник засмеялся и сказал:

— Моя семья несколько поколений охотится в горах. Со времен дедушки моего дедушки мы живем в этой горной деревне. Когда мне было семь лет, я стал сопровождать отца на охоте, а сейчас мне сорок с лишним лет.

Су Шисюань постучал в железную клетку и спросил:

— Вы воспитали эту собаку?

— Хех, да. Не смотри свысока на ее размер. У нее очень чувствительный нос, и она может учуять что-нибудь, находящееся на горе, издалека!

Все стихло, толпа все больше очаровывалась. Некоторые люди начинали понимать, что это не совсем то, что они представляли.

— Если вы охотник, почему вы приехали в столицу?

Вопрос Су Шисюаня сразу заинтересовал толпу, и все уставились на охотника.

— Ха, потому что Король Иностранных Земель сказал, что, если я смогу ответить на несколько простых вопросов, я получу от него сто золотых монет, и тогда я смогу вернуться на свою гору. Я бы не смог заработать столько за год, даже если бы каждый день проводил на охоте в горах. Мне нужно только ответить на несколько простых вопросов, так почему бы мне не прийти? — ответил охотник.

Взрыв!

Ответ охотника вызвал шум в толпе, и в своем ресторане Ли Цзюньсянь нахмурился. Судя по всему, Ван Чун не пытался подкупить этого охотника, чтобы он сказал что-то конкретное. Хотя это казалось абсурдом, он был уверен, что кто-то со статусом Ван Чуна не будет позволять кому-либо говорить такую низкую ложь перед таким большим количеством людей.

Но это только еще больше запутало Ли Цзюньсяня в том, что происходит.

— Тогда позвольте мне спросить вас, как вы добыли волк?

Су Шисюань был лишен эмоций, и он снова заговорил с охотником.

Этот охотник был главным охотником в своей горной деревне, ему было пятьдесят с лишним лет. У него был спокойный и уверенный характер, и только такой человек мог оставаться столь бесстрашным и уверенным перед большой толпой.

— Хех, в прошлом году я выследил и убил мать-волчицу. Когда я пошел в ее логово, я нашел несколько волчонков. В середине зимы, когда мать-волчица мертва и никто не сможет их накормить, эти волчата обречены на погибель. В то время я не мог этого вынести, поэтому взял с собой домой волчат, решив, что они будут друзьями для моего сына. Эти волчата не ели собачью еду и умирали с голоду один за другим. В конце концов, этот волк стал единственным, кто остался. Он охраняет мой дом и является довольно приличным помощником. — сказал охотник.

— Почему волк не ест собаку? — снова спросил Су Шисюань.

— Волчонок смог выжить, только выпив молока матери этой собаки, и он рос вместе с этой собакой, ел, спал и играл с нею. Как он может ее съесть?!

— Хорошо, Милорд, это все? Если это все ваши вопросы, я возьму сто золотых монет, проведу несколько дней в столице и пойду домой. Уже наступает сезон охоты.

— Есть последний вопрос. Слышали ли вы о «Доброте и праведности» и «Сила Дает Право»? Какой трактат вы считаете правильным? — сурово сказал Су Шисюань.

Все с замиранием сердца ждали ответа охотника.

— Хахаха, в дороге я слышал, как люди говорили об этом. Все в Великом Тане говорят об этих двух книгах, и ваши люди даже поднимали этот вопрос передо мной в дороге. Я просто скромный охотник, так что я никак не могу знать о проблемах такого высокого уровня. Но есть одна вещь, которую я знаю. Хотя ваш господин говорит, что все существа — звери, тигры едят волков, а волки едят собак — это закон джунглей, но это не абсолют. По крайней мере, волк, которого я вырастил, никогда не станет есть собаку, по крайней мере, эту собаку, которую я вырастил.

Охотник громко рассмеялся.

— Это так? Вы действительно уверены?

Су Шисюань бросил на охотника глубокий взгляд.

Когда охотник вышел на сцену, Су Шисюань почувствовал, что все считают, что клан Ван искал помощи этого охотника. Но Су Шисюань знал, что они ничего не сказали этому охотнику и не дали ему никакой наводки. Сам охотник вообще не знал, зачем его сюда привезли. Все его ответы были искренними выражениями его мыслей, на которые не влияло мнение других.

— Сэр шутит. Возможно, это не относится ни к чему другому, но никто не понимает горных зверей больше, чем мы, охотники. Я могу гарантировать, что выращенный мной волчонок никогда не съест собаку! — охотно провозгласил охотник, бья себя в грудь.

Бузз!

Толпа принялась шуметь. Если люди поначалу сомневались, все постепенно поняли, что охотник действительно был обычным охотником, которого клан Ван нашел глубоко в горах. Между ними не было сговора, иначе охотник никогда бы не сказал таких слов. И выражение его лица не было похоже на выражение лица лжеца.

Толпа перешептывалась, каждый человек был озадачен. Если клан Ван не вступил в сговор с этим охотником, в какую игру пытался играть Король Иностранных Земель? В окружающих ресторанах все дворяне и влиятельные чиновники, которые слышали этот разговор, скривились.

— Прости мои медленные глаза, но даже я не могу сказать, что задумал Король Иностранных Земель. Я всегда слышал, что Король Иностранных Земель нетрадиционен, но его образ мышления действительно непостижим!

В павильоне Лунного Озера, напротив Павильона Обширного Журавля, герцог Чжао скривил свои белые брови.

— Лорд Герцог, даже я пребываю в растерянности. Разве Король Иностранных Земель не хотел победить конфуцианцев? Делая это, разве он не совершает обратное и не побеждает себя? — сказал благородный человек, сидящий рядом с ним.

Все пребывающие там смотрели друг на друга в замешательстве, потеряв дар речи.

......

— Молодой мастер, что нам теперь делать?

В ресторане напротив сцены ученик конфуцианской секты поклонился с замешательством в глазах.

— Оставь. Больше не нужно ничего делать.

Ли Цзюньсянь нахмурился и махнул рукой.

Охотник подробно описал их точку зрения. Искать еще нескольких укротителей зверя совершенно не нужно.

Подумав, Ли Цзюньсянь махнул рукой и позвал ученика Конфуцианской Секты.

— Подойди!

— Немедленно отправь людей для расследования этого охотника, в том числе того, как люди Ван Чуна связались с ним. Чем более подробным будет отчет, тем лучше.

— Да!

Ученик конфуцианской секты быстро ушел с этим приказом.

Старейшина Сун вышел вперед и сказал:

— Молодой Мастер, Король Иностранных Земель на этот раз поставил перед нами трудную задачу.

— М-м!

Ли Цзюньсянь кивнул. Ван Чун полностью нарушил его предыдущий план, сделав контрмеры бесполезными.

— Пошлите некоторых людей, чтобы они внимательно следили за ними. Сообщите мне как можно скорее о любых признаках активности! Мы должны увидеть, как эта ситуация развивается. — строго сказал Ли Цзюньсянь.

— Понял! — кивнул Старейшина Сун.

На улице Лазурного Дракона событие, наконец, достигло своей развязки.

— Отлично. Все четко слышали то, что было сказано. Собака ваша, и волк ваш. Поскольку вы настолько уверены, что волк не съест собаку, давайте поспорим. Если это действительно так, как вы говорите, Его Высочество готов заплатить вам дополнительно десять тысяч таэлей золотом, но, если вы проиграете… моему лорду не придется вам платить ничего. Возьми свои вещи и возвращайся к себе домой. И у вас, естественно, не будет никаких шансов получить десять тысяч золотых таэлей. — сурово сказал Су Шисюань.

Охотник внезапно побледнел. Он никак не ожидал чего-то вроде десяти тысяч золотых монет, а Су Шисюань и его люди никогда даже не намекали на такую возможность.

— Чэнь Дачжун, все здесь слышали это и могут служить вашими свидетелями. Мы даже проинформировали об этом вопросе Судебный Пересмотр. Если вы сможете доказать, что говорите правду, тогда десять тысяч золотых монет будут вашими!

Когда Су Шисюань заговорил, он указал себе за спину.

Румбл! Четыре мускулистых солдата взяли тяжелый железный сундук и поставили его на сцену. В тот момент, когда сундук появился, каждый мог почувствовать дрожь сцены.

— Хорошо, пойдем!

Су Шисюань посмотрел на охранников вокруг сцены перед тем, как уйти.

— Пошли!

Почти в тот же момент Ван Чун встал со своего места и вышел из ресторана. Шоу было в основном закончено.

Я надеюсь, что это, наконец, заставит всех понять!

Ван Чун внутренне вздохнул, прежде чем уйти.

Империя не может быть изменена за одну ночь. Это был метод, который он задумал решить эту проблему с наименьшими возможными затратами.

……

Конфуцианская Секта была невероятно эффективной. Ночью того же дня чрезвычайно подробная информация об охотнике Чэнь Дачжуне была отправлена птицей- посланником в резиденцию советника Секретариата.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1301. Волк и собака! (Часть 4)**

— Молодой мастер, исходя из нашего расследования, Чэнь Дачжун действительно обычный охотник, и Король Иностранных Земель действительно случайно выбрал его. И мы узнали от его соседей, жены и сына, что Чэнь Дачжун действительно не знал, для чего он едет в столицу. Он шел исключительно за ста золотыми монетами. Кроме того, мы нашли одного из солдат, который сопровождал охотника и мог задавать ему вопросы окольным путем, не вызывая его подозрений. Мы узнали, что Король Иностранных Земель поручил им только сопровождение, запрещая им чрезмерно взаимодействовать с охотником, его волком или его собакой.

-… И согласно нашему расследованию, Король Иностранных Земель напрямую не взаимодействовал с этим охотником. Когда они прибыли в столицу, они остались в общежитии, и охотник даже кормил волка и собаку в общежитии. Исходя из этих различных признаков, мы не верим, что Король Иностранных Земель вступил в сговор с ним. Более того, Король Иностранных Земель всегда гордился своей репутацией. Если он поступит нечестно, это могло бы понизить его собственный статус, поэтому реальная ситуация, вероятно, именно такова, что мы расследовали.

В резиденции советника Секретариата мужчина, одетый в белую мантию с узором из бамбуковых листьев, поклонился, когда закончил свой доклад. Хотя он делал все возможное, чтобы сдерживать свою энергию, яркие вспышки света из его глаз и то, как они сверкали, как звезды, указывали на то, что его совершенствование было на одном уровне со Старейшиной Суном.

Бамбуковое Зеркало!

Это был лидер шпионской команды Конфуцианской Секты, которая занималась разведывательной деятельностью, имея шпионов Конфуцианской Секты по всему миру.

Ли Цзюньсянь ничего не сказал, но его брови были глубоко сморщены. Чем больше он узнавал, тем меньше он понимал план Ван Чуна.

Не было никаких сомнений в том, что Ван Чун был настолько горд, что не хотел вмешиваться в это дело. Но, если это было так, это означало, что конфуцианская секта могла использовать данный вопрос для своих собственных целей.

— Внимательно следите за ситуацией и убедитесь, что Король Иностранных Земель ничего не сделает. Кроме того, поскольку он сделал свой ход, мы должны использовать сложившуюся ситуацию для расширения своего влияния. — сказал Ли Цзюньсянь.

— Да!

Бамбуковое Зеркало поклонился и быстро удалился. В отличие от других, Бамбуковое Зеркало никогда не ставил под сомнение решения Ли Цзюньсяня. Он заботился только об одном: добыче информации.

......

День прошел в мгновение ока, и сцена на улице Лазурного Дракона привлекла внимание бесчисленных людей.

Аууу!

В клетке большой серый волк непрерывно выл. У его ног маленькая собака виляла хвостом и бегала вокруг волка. У волка было мягкое выражение лица, он вытягивал лапы, чтобы погладить маленькую собаку, и даже время от времени облизывая собачью шерсть.

Гав! Гав!

Маленькая собака внезапно залаяла и прыгнула на волка. Большой волк сразу же упал на землю, и тихо вскрикнул, словно прося о своей жизни.

Взрыв!

Зрители от души рассмеялись.

— Мама, волк такой милый! Я хочу его воспитать!

— Не говори глупостей. Как ты можешь воспитать волка?

Мать влепила ребенку затрещину, но в ее глазах был лишь небольшой упрек. Даже эта мать была вовлечена в игру этого волка и собаки.

— Вы видите! Вы видите!

Под сценой собралось десять конфуцианцев, и один из этих конфуцианцев дико жестикулиал, используя эту возможность, чтобы проповедовать толпе.

— Король Иностранных Земель говорит, что люди подобны животным, а сильные едят слабых. Но все вы видели это?! Вы можете верить тому, что он говорит? Это все чепуха!

— Правильно! Теории Короля Зарубежных Земель развалились сами по себе. Не дайте себя обмануть Королю Иностранных Земель. Только мир может принести счастье! — соглашались другие конфуцианцы.

— Ха-ха, большая собака, вот и ты!

На сцене охотник, Чэнь Дачжун, громко рассмеялся, оторвал кусок вяленого мяса и бросил его в клетку. Серый волк, который первоначально катался по земле, вскочил в воздух и поймал мясо, рыча от счастья. Толпа внизу не могла не рассмеяться над этим, все они были тронуты мирным сосуществованием собаки и волка.

— Мы хотим мира, а не войны! — кто-то крикнул из толпы, и все сразу же начали шуметь.

Тыгыдык!

Несколько шпионов увидели это зрелище и сразу же сели на лошадей, выскакивая из толпы.

— Эта ситуация очень плохая для Ван Чуна!

Далеко, в резиденции Короля Суна, получив сообщение от своих шпионов, Король Сун с тревогой намурился. Из сложившейся ситуации казалось, что Ван Чун достиг полной противоположности тому, к чему стремился.

— Ваше Высочество Король Сун, мы должны пойти и спросить Короля Иностранных Земель? — спросил академик Лу Тин. Нынешнее столкновение идеологий было слишком опасным. Учитывая уникальный статус Лу Тина, он не рискнул слишком углубляться в ситуацию.

— Не нужно!

Король Сун покачал головой.

— Независимо от происходящего, я уверен, что Ван Чун никогда не сделает ничего без причины. Будем продолжать ждать.

Прошло время, и скоро наступил следующий день. Человек, собака и волк продолжали жить в гармонии. Каждый день вокруг картины собиралась большая толпа, вид волка, не поедающего собаку, полностью разрушал их понимание мира. С течением времени все больше и больше появлялось информации об этом.

Была информация о том, как охотник вырастил волка, какова была его жизнь в семье Чэнь и насколько вол умен. Когда все услышали, что волк может охранять дом и даже заботиться о маленьких детях, люди удивленно ахнули.

— Я должен сообщить об этом Милорду!

Взволнованная фигура быстро ушла со своего незамеченного угла.

— Милорд, ситуация плохая!

Чэн Саньюань стоял в кабинете Ван Чуна, на его лице было написано беспокойство.

— Конфуцианская школа и конфуцианская секта продвигают свои идеи, используя ситуацию. Более восьмидесяти процентов продавцов книг прекратили продавать наши книги. Все предыдущие усилия Милорда были напрасны!

Чэн Саньюань полностью выразил свое беспокойство в своих словах. Сила Дает Право озвучил мысли, находящиеся в умах всех солдат и генералов. Даже если люди не приняли теории книги, с точки зрения генералов, эти слова были абсолютно правильными. Но, если бы ситуация продолжала развиваться, то вся работа, которую они вложили, была бы напрасной, так как же Чэн Саньюань мог не беспокоиться?

Он даже хотел попробовать действовать, но его каждый раз останавливали. Ван Чун даже отдал приказ, прямо запрещающий кому-либо приближаться к этим волку и собаке.

— Пускай!

В комнате Ван Чун сидел со скрещенными ногами на земле, его голова была слегка поднята, а глаза закрыты. Он был неподвижен, и казалось, что ничто не могло нарушить его настроение.

— Всё идет по плану. Через несколько дней все прояснится.

Чэн Саньюань замер, а затем со вздохом принял приказ.

— Подчиненный доставит приказ!

Наступил третий день, и жители столицы все больше и больше знакомились с этим волком и собакой, даже дав им имена. Тем временем великие столичные кланы постепенно начали отвлекать свое внимание от этого вопроса. Теперь не было никаких сомнений в том, что эта ситуация была полной неудачей. Все они полагали, что Ван Чун готовился к какому-то большому шагу, но теперь было ясно, что они будут разочарованы.

Кроме нескольких великих кланов, в столице не осталось никого, кто бы уделял этому вопросу большое внимание.

Бум!

В полдень раздался раскат грома, и темные облака собрались над головой, быстро превращаясь в огромный ливень, полный молнии и грома.

Крупные капли дождя упали на сцену, и в мгновение ока завеса дождя сделала мир расплывчатым и нечетким.

Собака, волк и человек на сцене, и все люди внизу, были немедленно залиты водой.

Взрыв!

Нога топнула на сцену. Под охраной четырех охранников Су Шисюань, которого не видели три дня, вышел с холодным и бесстрастным выражением лица.

— Вы выиграли раунд. Его Высочество всегда держит свое слово. Десять тысяч золотых монет — ваши.

Су Шисюань держал руки за спиной, стоя на сцене, и, когда он говорил, он указал в сторону. Кто-то немедленно открыл массивный стальной сундук, показывая аккуратные ряды золота внутри.

Шипение!

Охотник задохнулся, и все его тело застыло. Он приехал в столицу, зная только, что он может получить сто золотых таэлей, и не предполагал, что десять тысяч таэлей можно было бы получить так же легко. Для охотника это было огромное состояние.

— Я-я не сплю, верно?!

Чэнь Дачжун стоял в оцепенении, бормоча себе под нос.

— Чэнь Дачжун, вы не спите. Это все в соответствии с договором между вами и Королем Иностранных Земель, одобренным Судебным Надзором.

На сцену вышел чиновник судебного надзора. Встряхнув запястьем, он показал контракт толпе. Учитывая ливень, чиновник из судебного надзора показал договор только на мгновение, а затем спрятал его и передал Чэнь Дачжуну.

— Поздравляем!

— Замечательно, замечательно!

Взяв сундук с золотом, Чэнь Дачжун был охвачен радостью. Никогда в своей жизни он не думал, что сможет заработать столько золота, просто приехав в столицу.

Бум!

Толпа внизу громко приветствовала, все хлопали в ладоши.

После трех дней наблюдения за волком и собакой, человеком и волком, играющими друг с другом, жители столицы были неосознанно очарованы, даже развив своего рода связь. Все они были счастливы видеть, как охотник наконец-то получил десять тысяч золотых от Ван Чуна.

— Чэнь Дачжун, позвольте мне задать вам еще один вопрос. Если вы не будете кормить волка, вы так же уверены, что ваш волк будет таким же покорным? спросил Су Шисюань, стоя под проливным дождем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1302. Закон джунглей!**

— Я уверен! — Чэнь Дачжун сказал, не задумываясь. — Я воспитал этого волка, когда он был детенышем, поэтому я лучше всех понимаю его характер. Он не похож на других волков, и я укротил его дикую природу. Он совсем не опасен, по крайней мере, для моей семьи Чэнь, как и эта собака.

— Вот как? — холодно сказал Су Шисюань. — Начиная с этого момента, мы прекратим кормить его. Через семь дней, если ваш волк не съест собаку, вы получите миллион таэлей золота от Его Высочества.

Бузз!

Это количество заставило толпу немедленно разразиться изумленным шумом. Даже Чэнь Дачжун задохнулся, а его сердце безумно забилось в его груди.

Су Шисюань сказал все это с предельным спокойствием, даже не выдав эмоций на своем лице.

— Мой господин выполняет свои обещания. Все видели это. Если вы сможете доказать свою точку зрения, миллион таэлей будут вашими, но я скажу вам заранее, если вы проиграете, волк, вероятно, съест вашу собаку. Готовы ли вы продолжить тест?

Все было тихо, все молча смотрели на сцену.

В столице никогда не было пари на миллион таэлей, и такая сумма была бы ужасным ударом даже для некоторых великих кланов. С этим огромным состоянием охотник Чэнь Дачжун может стать богатым землевладельцем за один день, возможно, даже создать новый великий клан, который мог бы существовать в его окрестностях на протяжении веков.

Этих денег было достаточно, чтобы изменить его судьбу.

— Невероятно! Миллион таэлей! Серьезен ли Король Иностранных Земель?

— Разве вы не видели? Он провел три дня, ничего не делая, и получил десять тысяч. Король Иностранных Земель — Король Великого Тана, и он обязательно выполнит свое слово. Хотя это кажется невероятным, я уверен, что он заплатит деньги.

Толпа болтала между собой. После трех последовательных дней просмотра шоу на сцене пришло время наконец войти в основную тему. Все наконец начали понимать цель Ван Чуна.

Свист!

Единственный звук, который можно было услышать, — это звук проливного дождя.

Дождь становился все более и более интенсивным, одна капля за другой брызгали на лицо Чэнь Дачжуна. Его грудь вздымалась вверх и вниз, и он наконец потерял самообладание.

Миллион таэлей! Будучи охотником за горами, он не мог устоять перед этим искушением.

— Могу ли я подумать? — сказал Чэнь Дачжун с красным лицом.

— Хех, у вас достаточно времени.

На лице Су Шисюаня появилась улыбка.

— Но позвольте мне предупредить вас, что у вас есть только один день. Конечно, вы можете отказаться и сразу же забрать свои десять тысяч золотых монет. Я гарантирую, что никто не будет пытаться остановить вас!

Чэнь Дачжун стиснул зубы и наконец решил:

— Давайте сделаем так, как вы говорите!

— Независимо от того, что думают остальные, я абсолютно уверен в волке и собаке, которых я вырастил!

Бум! Слова Чэнь Дачжуна заставили толпу безумно приветствовать и кричать.

— Это правильно! Давайте сделаем это!

— Даже волк может знать человечность, а тем более самих людей. Король Иностранных Земель, вы полностью проиграли!

В столице раздались фанатичные крики.

Флапфлап!

Пока толпа кричала, различные птицы-курьеры расправили крылья и взлетели в небо. Эта огромная ставка привлекла внимание бесчисленных людей в столице.

— Миллион таэлей! Король Иностранных Земель действительно очень смел!

— Действительно ли Король Иностранных Земель так уверен? Если волк не съест эту собаку в течение семи дней, Король Иностранных Земель не просто потеряет миллион таэлей!

— Он ставит все свое состояние на этого волка!

— С таким количеством людей, которые смотрят, Король Иностранных Земель не сможет разыграть какие-либо шутки. Именно из-за того, что он сделал ставку, многие люди будут наблюдать за этим днем и ночью. Он оставляет все это на самотек! Так рискованно!

В разных частях столицы старейшины и главы кланов великих кланов бормотали себе под нос.

На этом этапе цель Ван Чуна наконец-то прояснилась, но даже при этом было слишком много переменных.

— Отправьте людей держать на этом месте работающие часы двадцать четыре часа в сутки. Конфликт между милитаристами и конфуцианцами может скоро достичь критической точки!

Глава клана в южной части города отдал приказ, и аналогичные приказы были изданы многими другими главами кланов.

......

— Молодой мастер, что нам делать?

Как только стало известно о ставке, резиденция советника секретариата была проинформирована.

Ученик конфуцианской секты опустился на колени на землю, ожидая приказа Ли Цзюньсяня.

— Выпущенная стрела не может быть возвращена. Поскольку он подготовил сцену, мы ничего не можем сделать, чтобы остановить его сейчас. Выполните мой приказ. Отправьте людей на эту сцену для круглосуточной слежки за ней. Мы не можем позволить, чтобы люди Короля Иностранных Земель пытались подшутить над собакой или волком. — сказал Ли Цзюньсянь.

— Ваш подчиненный понимает!

Ученик конфуцианской секты быстро ушел, чтобы передать приказ.

В ту же ночь волк и собака были отрезаны от пищи и воды, и бесчисленные люди, под открытым небом и в тени, стояли вокруг сцены.

Свист! В середине ночи кусок мяса вылетел из темноты к клетке. Но пока мясо было в воздухе, стрела вырвалась вперед и поразила его. В то же время из темного угла донесся стон, затем наступила тишина.

— Какой идиот! Пытаясь подшутить, когда смотрит так много людей! Это ни что иное, как самоубийство!

Вдали свет звезд и луны смутно освещал фигуру человека в маске, сидящего на крыше ресторана. Однако присутствие этого человека не вызвало тревоги, и он быстро исчез.

......

Луна зашла и на востоке взошло солнце. Проливные вчерашние дожди давно прекратились. Бесчисленные шпионы и разведчики, следившие в темноте, молча исчезали в тени. На сцене охотник по имени Чэнь Дачжун проснулся и потянулся, совершенно не подозревая о происходящем.

— Маленький Хуэй! Иди сюда! — Крикнул Чэнь Дачжун, и волк встал и подошел к решетке клетки, и стал облизывать ладонь Чэнь Дачжуна с послушным выражением морды. Внезапно лишившись пищи, волк был явно менее энергичным, но в целом он мало изменился.

Маленькая собачка тявкнула, потянулась, а затем подошла и мягко уткнулась носом в волка.

Вид волка и пса, как обычно, сразу же наполнил Чэнь Дачжуна уверенностью. Он воспитал этого волка из детеныша, и никто не мог понимать его лучше, чем он.

Волк научился человечности. Каким бы голодным он ни был, он никогда не съест маленького пса, с которым вырос вместе.

Король Иностранных Земель наверняка проиграет.

С рассвета до полудня волк и собака были явно голодны. Маленькая собачка тявкала и скулила, а волк стал намного тише. Он ушел в угол клетки, сел и стал неподвижным, молча ожидая. Во всем этом процессе он даже не взглянул на собаку.

— Великолепно!

Бесчисленные люди в толпе радовались, и Чэнь Дачжун казался намного более расслабленным.

Наступил второй день. У волка не было такой большой терпимости к голоду, как у собаки, и его тело явно истончилось, живот сжался. Его глаза были вялыми, и он явно находился в состоянии сильного голода. Но все равно не предпринимал попытки съесть собаку.

Наступил третий день.

Бесчисленные люди собрались вокруг, чтобы поддержать собаку и волка.

— Видите! Даже злобный тигр не будет есть своего детеныша. Король Иностранных Земель обязательно проиграет!

Толпа была взволнована.

Все уровни конфуцианской секты вздохнули с облегчением. Было очевидно, что дело явно развивается в благоприятном для них направлении.

— Маленький детеныш, хорошая работа!

Охотник погладил волка, и его глаза стали влажными от любви.

Четвертый день!

Волк в клетке был кожа да кости, он даже не мог стоять прямо и мог только издавать тихие звуки. Собака была в немного лучшем состоянии. Гав! Гав! Маленькая собака подошла к волку, но лишь дважды лизнула волчью шерсть, а затем ушла и не делала никаких дальнейших движений.

— Хорошо!

Толпа громко приветствовала и волновалась.

Роооар!

Но пока все аплодировали, внезапно раздался сильный рев. Серый волк, висящий на грани жизни, подошел к клетке, развернулся, открыл пасть острых зубов и укусил собаку за шею. Гав! Гав! Маленькая собака принялась сопротивляться, и кровь начала течь в пасть волка.

Голод вызвал дикую природу серого волка, и возбуждение этой крови заставило покорного волка полностью проявить свою свирепость. Рааа! Он начал злобно рвать на клочки маленькую собачку, создавая ужасную картину.

— Ааа!

Вздох и крики наполнили воздух, толпа была ошарашена этим кровавым зрелищем. Их глаза были широко открыты, а челюсти упали.

Еще больше людей отвели взгляд, со страхом в глазах. За последние несколько дней они настолько привыкли к тому, что волк и собака сосуществуют и играют друг с другом, что твердо поверили, что волк никогда не съест собаку.

Таким образом, эта трагедия застала их врасплох.

— Нет! — крикнул в тревоге Чэнь Дачжун. Он бросился к клетке, его лицо было покрыто отчаянием и неверием.

— Отпусти, зверь! Что ты делаешь!

В клетке волк казался глухим к его крикам. Пока она продолжала есть собаку, его пасть издавала ужасные рычания.

Его темно-зеленые глаза сияли опасным светом, а все его волосы стояли дыбом. Он показал свои острые когти.

Серый волк потерял всю свою прежнюю покорность. Все его тело источало свирепость и агрессию, теперь он не отличался от дикого волка.

Бум! Когда Чэнь Дачжун бросился к решетке клетки и закричал, волк поднял окровавленный рот, повернул голову и атаковал Чэнь Дачжуна, Два ряда острых зубов жестоко прикусили руку, которую Чэнь Дачжун положил на решетку клетки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1303. Проникновение в умы людей!**

— Аааа!

Лицо Чэнь Дачжуна побледнело, он отшатнулся и упал на землю.

— Что ты делаешь?! Ты сошел с ума, ты даже не узнал меня?!

Но серый волк в клетке, казалось, ничего не слышал. После того, как его атака на Чэнь Дачжуна провалилась, он, казалось, сошел с ума, его тело извивалось, и он стал врезаться в решетку клетки, устремляя свои налитые кровью глаза на толпу, как будто выбирал, кого из них съесть.

Уаааа!

— Как это могло произойти?

Толпа закричала в тревоге, бесчисленные люди отступили с бледными лицами, глядя на странный и злобный облик волка.

— Не хорошо! Быстро сообщите об этом молодому мастеру!

Ученики конфуцианской секты, спрятавшиеся в окрестностях, побледнели и быстро направились в резиденцию советника Секретариата.

Флапфлап! В то же время бесчисленные птицы поднялись в воздух.

Взрыв!

Когда толпа погрузилась в хаос, на сцену вышел человек. Через четыре дня наконец появился Су Шисюань, одетый в черную броню и сопровождаемый восемью охранниками.

— Вы проиграли! — сказал Су Шисюань Чэнь Дачжуну.

Чэнь Дачжун сидел в оцепенении на земле, настолько удрученный и подавленный, что не мог произнести ни слова. Он всегда верил, что, несмотря ни на что, воспитанный им волк никогда не съест собаку, которую он вырастил. Но реальность дала ему тяжелую пощечину.

Су Шисюань больше ничего не сказал, понимая, что Чэнь Дачжун еще не оправился от жестокой реальности. Су Шисюань стоял рядом с охранниками, мрачно чего-то ожидая.

Из соседнего ресторана появилась красивая и утонченная фигура в лазурной мантии, заложив руки за спину.

— Это Король Иностранных Земель! — окружающая толпа выкрикнула от удивления.

Этот человек был не кем иным, как высшим существованием столицы, вызвавшим идеологический шторм, Королем Иностранных Земель.

Ван Чун молча подошел к сцене. Он казался ослепительным солнцем, самым ярким существом в мире. Бесчисленные взгляды глядели на него из окружающих ресторанов.

Свист!

Завыл ветер, в результате чего два баннера, посаженные рядом с картиной, стали развеваться на ветру, обнажив слова «Король Иностранных Земель» и Сила Дает Право. Баннеры не изменились, но когда Ван Чун вышел на сценуу, в то время как агрессивный волк свирепствовал вокруг клетки, а труп собаки лежал внутри, эти знамена внушали совершенно другое чувство.

— Все вы увидели результат…

Мантия Ван Чуна развевалась на ветру, и его голос звучал, как гром, раскатываясь по всему миру. Толпа была мрачной и тихой. Перед лицом этого трупа маленькой собачки, которая еще не успела остыть, никто ничего не мог сказать.

— Когда-то прирученный волк может быть невероятно послушным, может защищать ваш дом, играть с вашим ребенком, сосуществовать с вашей собакой и даже внушитьть вам неправильное представление о том, что это собака, а не волк. Но вы ни в коем случае не можете забывать об этом. Его кровожадная и дикая природа глубоко похоронена в его крови. Как только у природы появляется шанс, она извергается самым роковым образом, и волк вцепится вам в горло, как это случилось с этой собакой. Таков закон джунглей!

Голос Ван Чуна ясно донесся до всех. И на сцене ошеломленный охотник побледнел, а его тело задергалось. Он так долго воспитывал Маленького Хуэя, но, к его удивлению, в конце концов Маленький Хуэй оказался диким волком.

-… Великий Тан подписал мирные договоры с соседними странами, сосуществуя с ними бок о бок. Так же сделали волк и собака. Мы можем говорить с ними о мире и сосуществовать с ними, но не забывайте, что волк — это волк. В любое время, если вы будете неосторожны даже на мгновение, он может использовать самый быстрый и дикий метод, чтобы разорвать ваше горло. Таков закон джунглей, волчий характер этих иностранцев.

— И если кто-то хочет иметь дело с волками и тиграми, он должен быть более свирепым, чем волки и тигры!

Ван Чун указал на охранника рядом с собой. Охранник немедленно подошел к клетке. Волк внутри, чувствуя приближающегося человека, немедленно повернул налитые кровью глаза на этого посетителя, обнажая острые зубы. Он опустил свое тело, готовясь прыгнуть и нанести удар, как только охранник подойдет слишком близко.

Тем не менее…

Клац!

Раздался металлический лязг, и мускулистый охранник протянул энергичную руку в клетку, сжал ее вокруг шеи волка и вытащил его наружу.

Бешеный волк продолжал бороться в руке охранника, как будто пытаясь убежать и нанести ответный удар. Его свирепый вид заставил толпу взвизгнуть от страха. Но через мгновение клац! Бешеный волк успел только взвыть, прежде чем охранник использовал огромную силу, чтобы сломать его шею. Конечности и голова волка опустились, и безжизненно повисли в воздухе.

— Ах!

Граждане прикрыли рот и ахнули еще раз.

— Вы видите? Даже самый свирепый и кровожадный волк перед еще более могущественным солдатом ничем не отличается от той маленькой собачки, которую он только что съел.

— Таков характер отношений между странами. В темном лесу вас может защитить не доброжелательность или праведность, а огромное мужество противостоять трудностям и еще большая сила. Это Сила! Дает! Право!

Слова Ван Чуна, казалось, забивали гвозди. Осмотрев толпу, он покинул сцену, взмахнув рукавами.

Огромная толпа позади него молчала.

Молчание!

Гробовая тишина!

Даже после того, как Ван Чун ушел, все, кто пришел на улицу Лазурного Дракона, чтобы посмотреть эти события, включая тех, кто находился в ресторанах и чайных домах, а также главы кланов, которые пришли после того, как услышали эту новость, были ошеломлены, и, казалось, окаменели.

Все были погружены в шок, вызванный увиденным.

Хотя Ван Чуна не было, для жителей столицы вопрос был далеко не окончен. Когда Чэнь Дачжун появился на сцене со своим волком и собакой, все поверили, что посмотрят спектакль. Многие люди забыли, что один из плакатов, которые Ван Чун разместил у картины, гласил: Сила Дает Право.

Все это было для того, чтобы Ван Чун смог доказать свои теории.

Но когда собаку убили и съели, а потом убили волка, никто не смог заставить себя смеяться. Никто не смог продолжать воспринимать это как игру.

Факты могут побороть любой веский аргумент!

Ван Чун использовал самый грубый и неопровержимый метод, чтобы проиллюстрировать закон выживания для жителей столицы и Великой Династии Тан.

Взрыв!

После этого короткого периода молчания, казалось, раздался раскат грома, и толпа взорвалась.

— Король Иностранных Земель был прав! Мы все были неправы!

— Нам всем нравился волк, но в конце концов он съел эту собаку. Волки — это волки, и ничто не может изменить это!

— Окружающие страны всегда завидовали богатству Великого Тана, всегда хотели напасть на Великий Тан. Увы, нас всех обманули. Только Король Иностранных Земель… только он был самым здравомыслящим. Вот почему он написал эту книгу! Король Иностранных Земель прав!

Толпа болтала между собой. События, которые происходили на этой сцене, глубоко запечатлились в умах многих людей, возможно, чтобы остаться с ними на всю жизнь.

— Не слушайте его глупости! Это было совпадение, совпадение! Один случай не может быть использован, чтобы доказать что-либо! Вы должны верить в Императорский Двор!

Несколько конфуцианцев громко кричали в толпе, но никто не обращал на них никакого внимания и не слушал их мнения. Их голоса были подавлены шумом толпы. Собака и волк заставили их всех думать так, как они никогда не думали.

Нет! Не только толпа начала пересматривать свои идеи, но и вся империя!

— Все окончено!

— Ситуация плохая! Король Иностранных Земель победил! Если это продолжится, наш мир с Великим Таном скоро будет нарушен! Все предпринятые усилия были напрасны!

— Я должен сообщить об этом Его Величеству!

Разведчики в толпе ужасно побледнели. Когда они оглянулись на толпу и труп волка на сцене, они выбрались из толпы и бросились в разные стороны.

Это событие быстро охватило столицу, оказав больше влияния, чем кто-либо мог себе представить. Всего за полдня вся столица узнала о том, что произошло, и к сцене пришли бесчисленные люди. Между тем, согласно приказу Ван Чуна, охотник был должным образом обслужен и уведен.

Но трупы волка и собаки и вся кровь, которую они пролили, оставались на том же месте.

Каждому жителю столицы, который видел эту кровавую картину, был нанесен огромный психологический удар. Это было именно потому, что все они слышали о том, как волк и собака сосуществовали вместе, и испытывали большую любовь к этой паре. Даже дети знали несколько маленьких стихов о дружелюбии этой собаки и волка. Все это максимизировало шок, который они испытали от вида крови на сцене.

Когда люди прибыли и увидели темно-красные пятна крови на сцене и зияющую пасть волка, они потеряли дар речи.

Жестокость реальности и разрушение детских сказок были прямо и наглядно представлены данными событиями. Настроение в столице стало удручающим, как если бы у всех на голове был тяжелый камень, настолько тяжелый, что они едва могли дышать.

Прошел день, но бесчисленные люди всё обсуждали эти события. Они говорили о «покорном волке», «невинной собаке», говорили о «извержении природы», «последней бойне» и словах, сказанных Королем Иностранных Земель перед уходом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1304. Идеологическая буря!**

— Вы! Возмутительно!

— Учитель, учения конфуцианской школы всегда предназначались для создания счастья для людей всего мира. Правильно — это правильно, а неправильно — это неправильно. Истинная основа этих учений — это то, что может быть значимым для людей мира. Теории Короля Зарубежных Земель созданы ради страны. Учитель, мир, конечно, неплох, но, как сказал Король Иностранных Земель, мир достигается благодаря усилиям и защищается силой, а не компромиссом и уходом. Учитель, что если У- Цан, Восточные и Западные турки, Когурё, Мэнше Чжао… эти страны действительно пытаются ослабить Великий Тан и только симулируют мир и разоружение, ожидая подходящего момента, чтобы немедленно напасть на Великий Тан? Если это действительно так, Учитель, ты думал о том, что может случиться?

— Абсурд! Если все так, как ты думаешь, какая надежда осталась в этом мире? Мир должен быть достигнут путем обучения, реформирования и цивилизации иностранцев. Пусть они поймут, что мира и процветания можно достичь своими руками, а не войной. Разве твои нынешние взгляды не поощряют агрессивный характер иностранцев? Если мы действительно будем следовать этой теории, о каком мире можно будет говорить? Неужели мой ученик выступает за такую кривую теорию? Какой позор! Настоящим я объявляю, что ты исключен из школы, и никогда больше не будешь учеником конфуцианской школы!

После этих заключительных ошеломляющих слов вся школа замолчала. Через некоторое время кто-то наконец заговорил.

— Большое спасибо, Учитель!

Из школы вышла фигура, ее спина была расслабленной и беззаботной. Отец и сын, старший и младший брат, сосед и сосед, учитель и ученик… такие конфликты имели место в каждой части столицы и по всему миру.

От публикации Сила Дает Право вплоть до пожирания собаки волком на сцене, только теперь Ван Чун наконец-то выполнил свой план. И только теперь такие понятия, как «закон джунглей», и «сильные едят слабых» действительно проникли в умы людей: только теперь люди приняли их, а не просто воспринимали их как слова на страницах книги.

Это было похоже на шторм, который охватил всю империю с невероятной скоростью. Криков, требующих мира и протестующих против войны, мгновенно стало намного меньше, и на улицах не было видно, как маршируют толпы людей. Напротив, рестораны, чайные, постоялые дворы… люди собрались в этих местах, чтобы обсудить новые идеи, предложенные в книге Сила Дает Право.

В результате столкновения идеалов, каждый человек, имеющий свое мнение и упрямо цепляющийся за него, только разжигал хаос и беспорядки.

Как и весенний ветер, книга Ван Чуна пробуждала бесчисленное количество людей империи от долгого сна и заставляла их глубоко задуматься над своим пониманием мира.

Для стран, окружающих Великий Тан, наблюдение за всем этим было ужасным событием. Все эти империи испытывали глубокое беспокойство по поводу происходящих великих дебатов.

— Я недооценил его!

На Тибетском Плато, за пределами королевской столицы, Далон Тринлинг закрыл глаза и поднял голову, позволяя ветру дуть в лицо. Разум Далона Тринлинга был переполнен бесчисленными мыслями.

Конфуцианская школа в этом конфликте изначально взяла верх. Используя общую тенденцию мира и эксплуатируя жажду мира людей, они смогли твердо подавить своего врага. Если бы этому было позволено продолжаться, падение Великого Тана было бы не за горами.

Даже Далон Тринлинг не смог бы придумать способ переломить эту ситуацию.

Это была битва одного человека против всего мира, одно сердце против разума миллионов. С самого начала не было никаких шансов на победу, но Ван Чуну действительно удалось победить, или, по крайней мере, он показал способность изменить все это. Он начал с книги, а затем использовал волка и собаку в качестве метафоры для политической ситуации. Ценой жизни одних только собаки и волка, Ван Чун решительно изменил тенденцию стремления к миру. Даже Далону Тринлингу пришлось восхищенно вздыхать от этого подвига.

— Не просто так этот человек был назван главной угрозой нашего У-Цана. — сказал себе Далон Тринлинг. Только благодаря этой стратегии, Король Иностранных Земель оказался в числе лучших стратегов мира.

Внезапно заговорил Великий Генерал Королевства Ярлунг Намри Сунтян, и в его глазах отразилась глубокая озабоченность.

— Иммператорский Министр, что нам теперь делать? Исходя из сложившейся ситуации, мы не сможем изменить состояние Великого Тана. Как только милитаристы Великого Тана вернутся к власти, наш У- Цан будет в первой волне нападения. Поэтому, мы не можем позволить себе такого провала.

За последние несколько войн империя У-Цан потеряла слишком много солдат и офицеров, и у нее больше не было солдат, которых можно было использовать. Единственными фракциями, способными сражаться, были королевская линия Ярлунг и армия королевской столицы. Это было важной причиной, по которой У-Цан решил пойти на компромисс с конфуцианской сектой.

— Расслабьтесь! Эта война далека от завершения. Как говорится в Великом Тане, только тогда, когда гроб заколочен, можно сделать вывод. Хотя конфуцианская секта понесла волну потерь, эта фракция смогла выжить на Центральных Равнинах в течение тысячи лет и обладает собственными невероятными героями. Я уверен, что конфуцианская секта предпримет другие шаги. К тому же…

Далон Тринлинг внезапно открыл глаза, и вытянул правую руку из рукава, чтобы показать письмо.

— Мой старый друг на Центральных Равнинах, с которым я давно познакомился, должен был сделать свой ход. Отправь это письмо. Получив его, он должен знать, что делать.

Намри Сунтян не мог не удивиться этому письму. Как и все другие Великие Министры в течение поколений У-Цана, независимо от того, принадлежали ли они к четырем королевским линиям или к императорскому министру, они почти всегда проводили некоторое время, путешествуя по Центральным равнинам, прежде чем подняться на пост. Но так как они не называли свое имя, мало кто обращал на них внимание.

— Да, ваш подчиненный сделает это.

Намри Сунтян быстро взял письмо и ушел.

......

— Передайте мой приказ. Подготовьте все три армии к развертыванию.

На далекой горе Санми западных турок реакция была намного проще. В тот момент, когда в Великом Тане начал происходить сдвиг, Уну Шиби инстинктивно почувствовал угрозу и приказал своим армиям усилить бдительность.

— Наши шпионы в столице прислали какие-нибудь новые отчеты?

На горе Санми Уну Шиби положил обе руки на свой меч, и встал прямо, как копье. Перед ним, опустившись на одно колено, стоял западно-тюркский шпион.

— Милорд, почти все наши шпионы сошлись в столице, и все они наблюдают за этим сдвигом. Если появится какая-либо новая информация, они немедленно сообщат об этом Милорду. — с уважением сказал шпион, после чего быстро ушел.

Небеса Западно-Тюркского Каганата, Империи Когурё и Мэнше Чжао были наполнены звуками взмахов крыльев, и многочисленные птицы летели к столице Великого Тана, чаще и в большем количестве, чем когда-либо прежде.

......

Пока все зарубежные страны готовили свои армии, штаб протектората Анси был погружен в совершенно другое настроение.

— Хорошо!

Гао Сяньчжи медленно положил письмо, его глаза заблестели, и он почувствовал, как огромное бремя покинуло его разум.

— Ван Чун, хорошая работа! Наконец-то я могу дышать спокойно!

— Чанцин, Что говорят шпионы, которых мы отправили в зарубежные страны?

Гао Сяньчжи повернулся к Фэн Чанцину.

Фэн Чанцин улыбнулся и сказал:

— Хех, Король Иностранных Земель водит эти страны за нос. Они, вероятно, не могут избежать беспокойства по этому поводу. Судя по сообщениям наших шпионов, дела в столице сильно их обеспокоили.

Фэн Чанцин чувствовал искреннее восхищение Ван Чуном. Он и Гао Сяньчжи были известны как Двойные Стены Империи, потому что один был опытным в гражданских обязанностях, в то время как другой был опытным в боевых действиях. Оба они прекрасно дополняли друг друга. Но даже они не могли создать такие схемы и стратегии, как Ван Чун.

Это было не так просто, как создание стратегии или планирование логистического поезда. Он несколько раз читал копию Сила Дает Право, присланную из столицы, смакуя каждое предложение.

Фэн Чанцин всегда считал себя невероятно талантливым, иначе он никогда бы не зарекомендовал себя перед Гао Сяньчжи, когда был просто смиренным солдатом. Но теперь, когда Ван Чун написал такую книгу, Фэн Чанцин мог лишь вздохнуть от своей неполноценности по отношению к Ван Чуну.

— Передайте мой приказ! Внимательно следите за окружающими странами! Будьте готовы атаковать при малейшем проявлении активности!

— Да!

Генерал армии протектората Анси немедленно ушел с этим приказом.

Одна книга и события вокруг нее могут привести к изменению ситуации во всем мире. Только Ван Чун мог быть способен на это!

......

Пока все это происходило, каждая часть информации собиралась в резиденции советника Секретариата. В этом месте чувствовалось огромное давление.

— Молодой мастер, что нам делать? Весь мир болтает о книге, написанной Королем Зарубежных Земель. Появились даже ученики, спорящие с учителями в конфуцианских школах. Действия Короля Иностранных Земель начали сотрясать основы конфуцианской школы. Со времени правления императора У Ханьского, когда конфуцианство стало почитаться выше всех остальных ста школ мысли, никогда подобного не случалось. Если мы не остановим это сейчас и не позволим этому вопросу продолжаться, тысячелетняя слава конфуцианской школы будет закончена!

Старейшина Сун, Бамбуковое Зеркало, Призрак Меча, одетая в белое молодая женщина… многие члены конфуцианской секты собрались в резиденции советника Секретариата, все они были напряженными.

Конфуцианская Секта внимательно следила за последними событиями, и она должна была признать, что Ван Чун обманул каждого члена Конфуцианской Секты своим инцидентом с волком и собакой. Ван Чун не только доказал свои теории массам, но и сделал конфуцианскую секту совершенно неспособной ему противостоять.

Вначале все они верили, что победа принадлежит им, потому что волк и собака, сосуществовавшие в клетке, доказали, что милосердие и праведность конфуцианской школы были верны. Более того, конфуцианская школа послала людей, чтобы те кричали, что теории Ван Чуна были чепухой. Ли Цзюньсянь даже отослал укротителей зверя, которых он приказал доставить раньше.

Но конечный результат…

Это заставило всех членов конфуцианской секты, наконец, понять, насколько грозным был Король Иностранных Земель.

Но больше всего их беспокоила текущая тенденция! Если ее не остановить сейчас, все усилия конфуцианской секты были бы напрасны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1305. Храм мудреца конфуцианской школы!**

— Предоставьте это дело мне! — заявил Ли Цзюньсянь, сидя в своем обычном белом халате. По сравнению с тем, что было раньше, он стал намного бледнее, а его лицо казалось несколько изможденным. Было ясно, что он плохо спал. Он никогда не сталкивался с методами атаки Ван Чуна, методами, которых никто в Великом Тане никогда не пробовал.

Но в конце концов, это был Король Иностранных Земель.

Изо дня в день среди населения распространялось Сила Дает Право, и Ли Цзюньсянь хорошо понимал, к чему приведет эта тенденция. Но после нескольких дней размышлений он не смог найти ни одного хорошего способа дать отпор. План Ван Чуна был слишком изысканным. Мало того, что благодаря ему, он распространял свои собственные идеи, он запечатал рты своих противников.

Бамбуковое Зеркало, ответственный за разведывательную сеть, вышел вперед и сообщил: — Не только это, Далон Тринлинг из У- Цана, Уну Шиби из западных турок, Ашина Туожен из восточных турок, Ён Гаэсомун из Империи Когурё и Аравия все послали нам письма, призывающие нас положить этому конец. Судя по сообщениям наших шпионов в этих странах, все они демонстрируют признаки негативной реакции, и даже раздаются призывы к отмене всех договоров. Есть даже люди, которые обсуждают, как призвать снова расформированных солдат!

Бузз!

Ли Цзюньсянь и все другие эксперты Конфуцианской Секты в комнате напряглись.

Ли Цзюньсянь поднял голову и сказал:

— Когда это случилось? Императорский Двор был проинформирован?

— Это были личные письма, которые пришли несколько дней назад. Я беспокоился о том, что давление на вас было слишком сильным, поэтому я не сообщил об этом. — ответил Бамбуковое Зеркало.

Все вздохнули с облегчением. Если это были личные письма, это означало, что еще было пространство для маневра. Окружающие страны явно не хотели войны с Великим Таном. Но было очевидно, что действия Ван Чуна и шторм в столице заставили их почувствовать огромную угрозу, поэтому они доверили конфуцианской секте свои надежды на предотвращение ухудшения ситуации.

Старейшина Сун вздохнул и дал собственный отчет.

— По правде говоря, это не только окружающие страны. Премьер-министр, Великий Наставник и Король Ци отправили несколько писем, спрашивая нас, что они должны делать по этому поводу.

Конфуцианская Секта столкнулась не только с давлением соседних стран, но и со двором. Король Ци, Великий Наставник и Премьер-министр были жизненно важными союзниками конфуцианской секты.

Сила Дает Право Ван Чуна распространилось по всей столице и областям, и каждый мог видеть, что это значит. Было ясно, что Первый Принц, Король Ци и премьер-министр надеялись, что конфуцианская секта может изменить эту ситуацию.

Молодая женщина в белых одеждах шевельнула губами, но в конце концов ей удалось сдержаться. Молодой мастер ломал голову и терпел достаточно давления. Не было необходимости добавлять к его неприятностям еще больше.

В зале стало тихо и спокойно. Все повернулись в одном направлении, их глаза оказывали невидимое давление.

Ли Цзюньсянь был лидером конфуцианской секты, и он был единственным человеком, который мог бороться против человека уровня Ван Чуна.

Через некоторое время Ли Цзюньсянь наконец сказал:

— Я понимаю! — в его глазах мелькнуло бесчисленное количество мыслей, и он наконец решился.

— Каждый человек ничтожен перед величием Гармоничного Мира. Обладая этой беспрецедентно редкой возможностью нельзя допустить, чтобы тысячелетняя основа конфуцианской секты была разрушена от наших рук, а тем более от рук Короля Иностранных Земель.

— Приготовь ванну и сменную одежду! Мне нужно идти в Храм Мудреца!

Бузз!

Слова «Храм Мудреца» застали всех в зале врасплох, и на их лицах появилось выражение уважения, демонстрируя даже больше уважения, чем-то, с которым они обычно относились к Ли Цзюньсяню.

Старейшина Сун вышел вперед, поклонился и осторожно спросил:

— Молодой мастер, вы…

— М-м!

Ли Цзюньсянь твердо кивнул.

— Эта идеологическая война больше не касается только нашей конфуцианской секты. И пора мне к нему идти.

Ли Цзюньсянь вздохнул.

......

Через четыре часа после окончания конференции в толпу ворвался простой и неприметный экипаж. Проехав по многим улицам, он выехал в сливовый лес рядом с Императорским Дворцом, что рос в северо-западном углу столицы.

Двое ворот с золотыми драконами были размещены у входа в сливовый лес, а рядом с ними стояли Императорские Гвардейцы и Золотые Гвардейцы, которые обычно появлялись только в Императорском Дворце.

Это было явно не то место, куда мог войти любой обычный человек.

Ли Цзюньсянь показал жетон, висящий на его поясе и смог плавно войти в глубину леса.

Мирный! Изолированный!

Трудно было представить, что в столице было такое отдаленное и спокойное место. Коляска шла по маленькой извилистой дороге и в конце концов прибыла к ослепительному золотому дворцу.

— Молодой Мастер, мы приехали!

Ученик конфуцианской секты спустился и открыл дверь кареты. Ли Цзюньсянь поднял халат и вышел, и в тот момент, когда он ступил на землю, в его нос ударил чистый аромат слив.

— Прошло много времени с моего последнего визита!

Ли Цзюньсянь глубоко вздохнул, и его сердце наполнилось эмоциями, когда он увидел эти знакомые достопримечательности.

Ли Цзюньсянь посмотрел на огромный зал. Над входом в зал не было вывески, но в десяти шагах от входа была установлена каменная стела. Несколько больших слов было написано на этой стеле красными буквами.

— Лидер Всех Конфуцианцев!

Ниже была печать, а затем слова — Вступление В Волю Небес!

По надписи на каменной стеле было видно, что она была здесь очень давно.

Императорская печать Гаоцзуна!

Эта мысль мелькнула в голове Ли Цзюньсяня, когда он смотрел на стелу.

Кроме «Верховного Мудреца» и «Второго мудреца Менция», императоры редко официально одобряли людей конфуцианской секты, а титул «Лидер всех конфуцианцев» был чем-то, что никто не мог бы позволить себе получить. Золотых гвардейцев, стоявших на страже, и печати Гаоцзуна было достаточно, чтобы показать, что человек, живущий в этом золотом дворце, был непростым.

Бесчисленные мысли проходили через разум Ли Цзюньсяня, когда он смотрел в зал. Немногие мирные жители знали об этом сливовом лесу и зале в нем, но все прославленные и образованные конфуцианцы относились к этому месту с величайшим уважением.

Это был Храм Мудреца конфуцианской школы!

Это было потому, что человек, который жил внутри, или можно сказать — человек, освященный внутри, был духовным лидером конфуцианской школы.

— Если государь доброжелателен, вся страна будет действовать доброжелательно. Если государь праведен, вся страна будет действовать праведно. Если государь честен, вся страна будет честна!

— Когда правитель радуется радости своего народа, люди радуются его радости. Когда правитель скорбит о скорби своего народа, люди скорбят о его скорби.

— Для страны люди имеют первостепенное значение, боги земли второстепенное значение и суверен наименьшее значение. Таким образом, те, кто получает поддержку людей, становятся Сыном Неба, те, кто получают милость Сына Неба, становятся Королями, а те, кто получает милость Короля, становятся министрами…

Ли Цзюньсянь мог слышать звуки чтения из храма мудреца, но в отличие от обычных школ, это были очень старые голоса, а не детские. Этим людям было по восемьдесят или девяносто, все они пятьдесят или шестьдесят лет назад были уважаемыми конфуцианцами.

Несколько мгновений спустя из зала вышел седовласый старый конфуцианец в серо-белой мантии.

— Молодой Мастер, Мастер Чжу знает, что вы здесь, и попросил вас войти.

Если бы здесь был ученый, они, несомненно, были бы ошеломлены при виде этого конфуцианца. Он был известен во всем регионе Хусян, и около двадцати лет назад его книга «О конфуцианстве» была опубликована во всем мире и использовалась в качестве руководства многими членами конфуцианской школы.

Ходили слухи, что он давно умер. Никто не знал, что он вошел в Храм Мудреца, где он следовал за верховным мудрецом в течение десяти с лишним лет.

— Большое спасибо!

Ли Цзюньсянь почтительно поклонился, затем поднял мантию и вышел в зал.

В зале не было ни золотой гвардии, ни Императорской гвардии. по бокам были размещены курильницы, испуская мускусные ароматы. Перед этими благовониями в форме драконов, тигров или журавлей почтенные конфуцианцы пятидесяти лет и старше сидели, скрестив ноги. Они либо копировали рукописи, либо сидели с закрытыми глазами, как будто размышляли над теориями.

Эти люди были настолько сосредоточены на своих задачах, что даже не взглянули на Ли Цзюньсяня. И Ли Цзюньсянь не возражал. Он прошел мимо этих людей и направился дальше внутрь.

Звуки декламации становились все громче и громче, и когда он вошел в дальний конец дворца, Ли Цзюньсянь увидел каменный двор и очень простой, но ухоженный соломенный зал. В такое грубое и простое здание, стоящее за таким роскошным дворцом, было действительно трудно поверить, если только не видеть его своими глазами.

Хотя он был прост и груб, соломенный зал источал трансцендентную, ясную, чистую и божественную ауру. Вместо того, чтобы быть бельмом на глазу рядом с роскошным залом, великий дворец казался ничтожным. Казалось, соломенный зал торчал, как больной большой палец, среди сливы и бамбука.

Хотя это было довольно странно, Ли Цзюньсянь давно к этому привык.

Различные прославленные и образованные конфуцианцы проходили через каменный двор, входя или выходя из соломенного зала. Ли Цзюньсянь быстро приблизился. У входа в соломенный зал старые и эрудированные конфуцианцы стояли на коленях на земле и сидели рядком, как ученики, занимаясь изучением.

Их отношение было настолько уважительным, что они казались юношами, которые ничего не знали и учились у эрудированного учителя.

В любом другом месте Девяти Провинций этим почтенным конфуцианцам было бы оказано величайшее уважение. На их уровне обучения им больше не нужно было учиться у кого-то, и никто не мог чему-то научить их. Но в этом соломенном зале все они были как дети, ищущие руководства. И вместо того, чтобы стыдиться, эти люди, казалось, чувствовали, что это большая честь, что нет большей славы, чем учеба в этом месте.

Всем казалось, что пребывание здесь для учебы — это возможность, которой нужно дорожить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1306. Мастер Чжу!**

Ли Цзюньсянь стоял у входа, бросая взгляд на «учеников». Он заметил, что там было довольно много крупных гражданских чиновников, но в этом месте они не показывали никакого апломба, что имели при дворе. Все они сосредоточились на чтении книги.

— Это… Великий Наставник!

Ли Цзюньсянь с тревогой уставился на старика в простой одежде, стоящей на коленях в самом первом ряду.

Старец, казалось, ничем не отличался от других почтенных конфуцианцев, но это был ни кто иной, как великий наставник великой династии Тан Чжанми. Человек, которого уважал и почитал даже Император Мудрец, стоял здесь на коленях и учился, как любой другой ученик.

Если бы об этом узнали, это, вероятно, ошеломило бы всю империю.

Великому Наставнику было почти восемьдесят лет, и было очень мало людей, которые имели право быть его учителем и заставить его вести себя как студент.

Но Ли Цзюньсянь знал, что человек в соломенном зале был человеком с правом обучать Великого Наставника, потому что это был духовный лидер конфуцианской школы, а также единственное существование со времен Восточной Династии Хань, именуемый Мастер1.

Мастер Чжу!

Этот человек почитался конфуцианцами как учитель всех конфуцианцев.

Император Гаоцзун был горячим поклонником этого человека и пытался всеми возможными способами пригласить его в Императорский Дворец, но ему каждый раз отказывали. Тогда Гаоцзун построил дворец для этого человека, чтобы «лидер конфуцианской школы» оставался рядом.

Этот человек прожил более ста двадцати лет и даже комментировал «Четыре книги» и «Пять классик»2, в том числе работу Верховного Мудреца, «Аналоги». Эти комментарии даже сегодня изучаются конфуцианцами всего мира. «Четыре книги» и «Пять классических произведений», в частности «Аналоги», были священными текстами конфуцианской школы.

Это были книги, написанные мудрецами весенне-осеннего периода!

Это были не книги, к которым было просто написать комментарии. Если человек не обладает достаточным образованием и напишет и опубликует комментарии, его будут критиковать все жители королевства, и когда придет это время, для этого человека не останется места на всей необъятной земле. Тот, кто мог написать комментарий к Аналогам, должен был быть невероятно эрудированным и добродетельным.

Он родился в эпоху Великой Династии Императоров Гаоцзуна. В возрасте восьми лет Гаоцзун пригласил его во дворец, чтобы осмотреть с ним мемориалы.

Позже он вел диалог с императором Тайцзуном, после чего его пригласили стать премьер-министром, но он снова отказался. Таким образом, он был провозглашен живым мудрецом Великого Тана.

Хотя он никогда не входил в Императорский Двор, многие из его учеников служили премьер-министрами, наставниками или великими наставниками. Можно сказать, что почти все гражданские чиновники и прославленные конфуцианцы королевства были его учениками!

Таким был Мастер Чжу!

Таков был важный человек, с которым Ли Цзюньсянь пришел на встречу.

Ли Цзюньсянь повернулся в направлении, куда смотрели все эти знаменитые конфуцианцы, и заметил худого старца в белом халате с широкими рукавами, высокой шляпе и широком поясе, его волосы и борода были совершенно белыми. Он сидел на поднятой платформе, читая лекции по классике. Его лицо было торжественным и негибким, и он сжимал в руке железную линейку.

Этот старик когда-то перешагнул девяностолетний возраст, и, хотя конфуцианцы внизу были седыми и морщинистыми, они сразу же казались молодыми людьми на фоне этого старца.

И хотя старец не знал боевых искусств, его энергия была такой же высокой и густой, как высокая гора. Его глубокая аура учителя была настолько обширна и безгранична, что любой ученый в мире был бы в восторге.

— … Я люблю рыбу и лапы медведя. Если бы их не существовало вместе, я бы бросил рыбу и взял бы лапы медведя. Мне нравится жизнь, и я люблю праведность. Если эти два не могли сосуществовать вместе, я бы отказался от жизни и принял праведность3!

— … Цун говорил о поиске милосердия, в то время как Мэн говорил о принятии праведности. Убить тело, чтобы достичь благосклонности: отказаться от жизни, чтобы принять праведность! Доброжелательность и праведность являются основой идей, поддерживаемых Верховным Мудрецом и Вторым Мудрецом, источником теорий нашей конфуцианской школы. Углубившись и поняв суть этих двух слов, вы поймете суть всех книг и классиков конфуцианской школы.

Голос старика был спокоен и мягок, успокаивая умы тех, кто слушал, когда раздавался в воздухе. Каждое слово, казалось, проникало глубоко в умы студентов и просвещало их.

Все известные конфуцианцы внизу, включая Великого Наставника, благоговейно слушали и размышляли, не решаясь показать малейшего пренебрежения.

Соломенный зал был местом обучения, святой землей. Ли Цзюньсянь стоял у двери, не решаясь вмешаться, и молча ждал.

Через некоторое время прозвучал древний и мелодичный звонок, а затем по окончании класса шелест мантии, и все эти ортодоксальные конфуцианцы встали и вышли. В то же время изнутри раздался голос.

— Мастер Чжу имеет преклонный возраст. Не отнимайте у него слишком много времени!

Великий Наставник остановился и бросил глубокий взгляд на Ли Цзюньсяня. Ли Цзюньсянь замер, а затем кивнул.

— Понял!

Великий Наставник больше ничего не сказал и прошел мимо Ли Цзюньсяня. Их диалог привлек мало внимания. Тогда Ли Цзюньсянь услышал знакомый голос.

— Цзюньсянь, входи!

Голос был мягким и глубоким, наполненным силой, которая могла всматриваться в сердца, создавая ощущение, что все секреты человека были раскрыты еще до того, как он сказал хоть слово.

Ли Цзюньсянь глубоко вздохнул, успокоил свой разум, привел в порядок свои одежды и с уважением вошел.

Еще в нескольких шагах от Мастера Чжу, Ли Цзюньсянь остановился и поклонился.

— Цзюньсянь отдает дань уважения старшему брату! — наконец сказал Ли Цзюньсянь. Информации, разглашенной его словами, было достаточно, чтобы кого-то напугать.

Мастер Чжу, человек, которого император Гаоцзун лично назвал Лидером Всех Конфуцианцев, человек уважаемого характера и статуса, которому было сто двадцать лет, был старшим братом Ли Цзюньсяня.

— Садись!

Веки мастера Чжу поникли, и он вытянул морщинистый палец на сиденье рядом с собой. Его лицо было таким же спокойным, как древний колодец, лишенный каких-либо эмоций.

— Прошло около десяти лет с нашей последней встречи, да?

— Да!

Ли Цзюньсянь замолчал, на его красивом лице появился намек на печаль. Десять лет назад ему было всего семнадцать, а Мастер Чжу был Мастером Чжу. Было время, и он часто заходил в сливовый лес и приходил в соломенный зал, чтобы найти своего столетнего старшего брата.

Но с тех пор он его не посещал.

Пара соучеников не разговаривала очень долго.

— Я слышал все о том, что ты делаешь! — спокойно сказал Мастер Чжу, сжимая руки в рукавах, выражение его лица было спокойным и отчужденным. Учитывая, как долго он жил и сколько он пережил, было очень мало вещей, что могли поколебать его мышление.

Ли Цзюньсянь замолчал. Через некоторое время он сказал:

— Глупость Цзюньсяня опозорила глаза и уши старшего брата!

— Твой талант и способности не имеют себе равных, и Учитель лично выбрал тебя в качестве Мандата Сына Небес. Но конфуцианская школа имеет свое внешнее и внутреннее. Я снаружи, а ты внутри. Ты должен знать, что я не буду вмешиваться в дела конфуцианской секты!

Мастер Чжу покачал головой.

Простые люди знали только о конфуцианской школе, и очень немногие знали о конфуцианской секте, но еще меньше людей знали, что конфуцианская школа была разделена на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя школа фокусировалась только на изучении и теории, служа духовным лидерам империи, просвещая умы людей и направляя их на правильный путь, следуя теориям Конфуция и Менция. Внутренней школой была конфуцианская секта, и, хотя она преуспела как в научной, так и в боевой деятельности, она в основном была сосредоточена на боевом пути. Ни один человек, вошедший в конфуцианскую секту, не был человеком, слабым в боевых искусствах.

Чистого обучения было недостаточно для реализации своих теорий по всему миру или для просвещения людей. Таким образом, несмотря на то, что Конфуций путешествовал по странам десятилетиями и имел аудиенцию со всеми государями, он никогда не занимал высокого положения. Теории конфуцианской школы никогда не могли быть реализованы на практике и часто отвергались милитаристами. Это можно рассматривать как одну из первых причин, по которой конфуцианская секта начала практиковать боевые искусства. Более того, у Мудреца Конфуция было семьдесят два ученика, и были такие, как Зилу4, обладающие грозными боевыми искусствами, которые защищали Мудреца в его путешествиях.

По правде говоря, конфуцианская секта практиковала набор боевых искусств, переданных от Зилу.

Но позже, ради тайны, конфуцианская секта постепенно начала отходить от конфуцианской школы. Несмотря на это, они были неразрывно связаны. Ли Цзюньсянь смог приказывать Великому Наставнику и всем другим придворным чиновникам, даже вызывая их из Императорского Двора из-за влияния Мастера Чжу.

— Цзюньсянь понимает, но его вопрос не имеет ничего общего с Гармоничным Миром или любым другим проектом Конфуцианской Секты. Скорее, он относится к идеалам, которых придерживалась веками конфуцианская школа. — строго сказал Ли Цзюньсянь.

— Ты о Короле Иностранных Земель?

Лицо мастера Чжу дернулось, и он наконец открыл глаза.

— Старший брат знает?!

Ли Цзюньсянь был озадачен.

— Этот ребенок, Чжунми, сказал мне. — сказал мастер Чжу со спокойным выражением лица.

Ли Цзюньсянь был ошеломлен, но наконец понял, почему здесь появился Великий Наставник.

— Старший брат, вопросы Императорского Двора второстепенны по сравнению с тем, что происходит с людьми. Сила дает право, закон джунглей, сильные едят слабых… ни один человек или организация никогда не предлагали такую точку зрения, и при этом никогда не было написано книги, объясняющей эти теории, распространяя эти идеалы по всей империи. Сначала я не верил, что он добьется успеха, но теперь отец сражается с сыном, брат идет против брата, и даже дети знают закон джунглей. Если мы не остановим это сейчас и позволим этим идеям продолжать проникать в умы людей, даже тысячелетняя основа конфуцианской школы будет дестабилизирована.

Ли Цзюньсянь уставился на Учителя Чжу и строго сказал:

— Если эти идеалы будут продвигаться по всей империи, человек съест человека, и вся семейная привязанность перестанет существовать. Мы еще раз вернемся к Периодам Весны и Осени, а также враждующим государствам, эпохе, когда приличия больше нет, и всюду царствуют звери. В то время вся кровь и пот, излитые мудрецами и нашими предками, пойдут прахом!

Зал, покрытый соломой, затих, и Мастер Чжу задумчиво закрыл глаза, а его брови сморщились. Ли Цзюньсянь тихо ждал ответа. Идеологическое столкновение между милитаристами и конфуцианцами с течением времени только усиливалось. Если и был один человек, который мог остановить дальнейшее распространение идей Ван Чуна, это мог быть только Мастер Чжу.

1. Мастер — здесь относится к слову Цзы. Например, китайские философы,

известные как Конфуций и Менций, являются «Кунцзы» и «Мэнцзы», «Мастер Кун» и «Мастер Мэн».

2. Четырьмя книгами являются «Великое учение», «Учение о среднем», «Аналоги» и «Мэнций». Пятью классическими книгами являются «Книга Песен», «Книга истории», «Классика обрядов», «Книга перемен» и «Летние и осенние летописи».

3. отрывок из Гао Цзы I Менция.

4. Зилу был одним из самых хорошо образованных и опытных учеников Конфуция, и он был известен своей храбростью и опрометчивостью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1307. Надпись «Доброжелательность и Праведность»!**

Мастер Чжу много лет назад удалился в соломенный зал, уйдя из светского мира. Он избегал встреч даже с членами Императорского Двора.

Хотя Ли Цзюньсянь был лидером конфуцианской секты, даже он ничего не мог сделать, если Учитель Чжу откажет ему.

В соломенном зале было тихо, и Ли Цзюньсянь молча смотрел на Мастера Чжу.

Мастер Чжу наконец заговорил.

— Я понимаю. Оставь это дело мне!

Свист!

Ли Цзюньсянь вздохнул с облегчением.

— Старший брат, я глубоко благодарен!

Ли Цзюньсянь глубоко поклонился и встал.

......

Два дня спустя новость потрясла империю. Высоко почитаемый и единственный «Мастер» эпохи Гаоцзуна и единственный Мастер современности, Мастер Чжу, наконец- то возвратился.

Это событие вызвало шок в обществе, особенно в конфуцианской школе. В девяти провинциях бесчисленные известные и образованные конфуцианцы стали взволнованными и нетерпеливыми благодаря этой новости и поспешили приехать в столицу.

— Уважаемый отец, вы достигли преклонного возраста, и это место чрезвычайно далеко от столицы. В вашем состоянии я переживаю, что вы не сможете выдержать стресс от поездки в карете!

В определенном месте империи сын схватил экипаж своего отца, которому было более восьмидесяти лет, и призвал его пересмотреть свое решение о путешествии.

— Ублюдок, ты знаешь, кто такой Мастер Чжу? Не говоря о стрессах, связанных с поездкой в карете, даже если бы я умер сегодня по дороге, старик все равно сделал бы это без сожаления. Напротив, остановив меня сейчас, ты заставишь меня жить с вечным сожалением, и как отец я никогда не прощу тебя! — седой и морщинистый старый отец на каретке резко упрекал, упорно отвергая всю свою семью.

Подобные события происходили во всем мире. Весть об Учителе Чжу была похожа на массивный валун, брошенный в озеро, из-за чего всплеск, созданный конфликтом между милитаристами и конфуцианцами, кажется намного меньше по сравнению с ним.

В назначенное время бесчисленные почтенные конфуцианцы собрались перед храмом, чтобы научиться молча ждать.

Такой грандиозный показ привлек множество зрителей. Многим из этих людей было меньше сорока лет, и они понятия не имели, кем был Учитель Чжу, но, узнав о его происхождении, все они стали торжественными и почтительными.

— Живой мудрец, настоящий живой мудрец!

Все простые люди испытывали глубокое почтение, и некоторые люди даже устанавливали живые мемориальные доски в своих домах, чтобы поклоняться Мастеру Чжу. Императорский дом даже должен был послать Золотых Стражей, чтобы поддерживать порядок и дисциплину вокруг Храма Обучения.

Даже когда солнце приближалось к своему зениту, не было никаких признаков появления Учителя Чжу. Несмотря на это, ни один из многочисленных конфуцианцев, собравшихся перед простым и торжественным храмом, не чувствовал никакого нетерпения. Наконец, через некоторое время…

— Посмотри на это! — внезапно крикнул кто-то, и толпа немедленно повернулась, чтобы посмотреть.

Перед храмом обучения появилась тонкая фигура, одетая в безукоризненно белый халат. Человек держал руки за спиной, и, просто стоя там, он излучал ауру высокой и величественной горы.

— Мастер Чжу!

— Мастер Чжу!

Вид этой фигуры пробудил толпу, все почтенные конфуцианцы опустились на колени и поклонились до земли. Некоторые из стариков в свои семьдесят и даже восемьдесят лет даже плакали от радости.

Они казались пожилыми и добродетельными светилами в глазах многих, но только они понимали, насколько они незначительны перед Мастером Чжу. По сравнению с Мастером Чжу они были просто «юношами».

Когда они еще были детьми, Мастеру Чжу было пятьдесят или шестьдесят лет, и он был известен во всем мире как лидер конфуцианской школы. К тому времени, когда каждый из них сделал свои имена, Мастер Чжу давно ушел в отставку. Для многих из этих образованных конфуцианцев возможность увидеть Мастера Чжу при жизни была невероятной честью, которая могла позволить им умереть без сожаления.

Даже Золотая Гвардия была ошеломлена, увидев, как все эти старые ученые плачут. Они знали только, что их послали охранять важного конфуцианского лидера, но они понятия не имели, насколько важным был Мастер Чжу. Некоторые из Золотых Стражей даже сложили оружие и встали на колени перед Мастером Чжу.

Мастер Чжу ничего не сказал, только спокойно посмотрел на окружающих людей и затем обернулся. Кто-то вышел вперед, чтобы развернуть большую белую стопку бумаг. Мастер Чжу протянул руку в направлениях, где кто-то ждал с кисточкой, смоченной в чернилах.

— Все, смотрите, Мастер Чжу собирается писать! — крикнул кто-то, и все мгновенно повернули глаза, чтобы увидеть, что Мастер Чжу собирался написать.

Свист! Свист!

Мастер Чжу с большой расцветом и силой написал два слова:

'Доброжелательность'! 'Праведность'!

Взрыв!

Толпа снова начала шуметь, увидев эти два слова.

— Доброжелательность и праведность! Говорит ли Мастер Чжу, что основа обучения — это доброжелательность и праведность?

— Увидеть Мастера Чжу своими глазами — это невероятная честь, а затем увидеть Мастера Чжу, пишущего символы и передающего свои учения на конфуцианском пути… этот старик может действительно умереть без сожаления! Хахаха…

— Два слова «доброжелательность» и «праведность» являются сутью конфуцианской культуры. Мастер Чжу должен заложить более глубокий смысл в написании этих слов!

Толпа гудела от болтовни и, казалось, была опьянена. Некоторые люди повторяли эти два слова снова и снова, как будто пытаясь понять смысл действий Мастера Чжу.

Мастер Чжу не пытался объяснить эти два слова. Положив кисть в металлическую тарелку, которую держит дежурный, он обернулся и ушел.

Но море людей осталось вне храма, не желая уходить.

Хотя Мастер Чжу проявил себя лишь на несколько мгновений, этого нельзя сказать о степени его влияния. Камень, брошенный в пруд, мог взволновать тысячу волн, и внешность Мастера Чжу и написанные им слова были похожи на массивный валун, врезавшийся в озеро Девяти Провинций, размахивая огромными волнами.

— Мастер Чжу!

У этих двух слов, казалось, были крылья, и они быстро летели в каждый угол мира. Даже дети в возрасте трех лет знали, как отрицать свою порочную природу, произнося это имя.

......

— Мастер Чжу? Кто это?!

Тем временем в семейной резиденции Ван Чун в шоке посмотрел на человека, сидящего напротив него. Все произошло так внезапно, что даже он был застигнут врасплох.

— Это очень нормально для вас, чтобы не знать. Не говоря о вас, даже многие люди моего поколения, такие как ваш отец, не знают, кто он.

С другой стороны, Король Сун поставил свою чашку чая и подробно объяснил все, что он собрал о Мастере Чжу.

— Не только вы. Даже я был невероятно шокирован. В царствование предыдущего Императора я иногда слышал немного о Мастере Чжу, но это были лишь краткие упоминания, и тогда ходили слухи, что он умер. Кто бы мог подумать, что он еще жив?

Король Сун вздохнул.

Ван Чун ошеломленно сидел на своем месте, его мысли были в смятении. Еще одна важная фигура всплыла на поверхность из-за него. Не было никаких сомнений в том, что, если бы он не вмешался, Мастер Чжу прожил бы тихо и незаметно до своей смерти. По крайней мере, он никогда не слышал об этом человеке или об этом событии в своей прошлой жизни.

— Ситуация плохая!

Ван Чун нахмурился, его разум стал беспокоен. Если бы Король Сун не сказал ему сам, ему было бы очень трудно поверить, что в этом мире была живая легенда, такая как Мастер Чжу. Более того, Мастер Чжу появился именно в этот момент. И он был не кем иным, как духовным лидером конфуцианской школы. Мысли Ван Чуна немедленно перешли к конфуцианской секте.

В обоих было слово «конфуцианский», и это был момент, когда Сила Дает Право находился в ожесточенном конфликте с «доброжелательностью и праведностью». Ван Чун никогда не поверит, что все это было совпадением.

— Ван Чун, влияние и статус Мастера Чжу превосходят влияние императорского дома или любой другой светской власти. Публикуемая вами Сила Дает Право полностью противоречит конфуцианским идеалам доброжелательности и праведности. Появление Мастера Чжу не сулит тебе ничего хорошего. Ты должен быть осторожен. Я пришел сюда специально, чтобы предупредить тебя об этом. — твердо сказал Король Сун.

Гипотеза Короля Суна и дурное предчувствие Ван Чуна получили подтверждение всего через два дня. В этот день Ван Чун узнал, что Мастер Чжу, будучи духовным лидером конфуцианской школы, лично критиковал Сила Дает Право Ван Чуна.

— Доброта и праведность не могут быть отброшены. Нельзя допустить, чтобы эти теории превалировали!

Таковы были слова Мастера Чжу!

Эта новость пронеслась по столице, как ураган, и продолжала распространяться по всей империи. Они отличались от двух книг, написанных Ли Цзюньсянем, так как никто не мог сравниться со статусом Мастера Чжу в конфуцианской школе. Можно сказать, что любой грамотный человек в империи был учеником Мастера Чжу!

Таков был статус Мастера Чжу.

Появление мастера Чжу в храме обучения привлекло всех конфуцианцев империи к столице, и теперь его слова быстро проникли в уши этих конфуцианцев и во все школы империи. И вот, начался очередной шторм.

Конфуцианская школа распространяла свои учения на Центральных Равнинах более тысячи лет, и ее незаметное влияние давно слилось с различными аспектами повседневной жизни. Даже полностью неграмотные люди немного знали об идеях конфуцианской школы и находились под их сильным влиянием. В тот момент, и Мастер Чжу облъявил книгу Ван Чуна Сила Дает Право ересью, влияние конфуцианской школы, накопленное за столетия, начало проявлять свою огромную силу.

В течение одного дня бесчисленные прославленные конфуцианцы ответили на призыв Мастера Чжу и написали книги, критикующие и опровергающие Силу Дает Право Ван Чуна, печатая книги в беспрецедентном масштабе. Их эффект быстро достиг всех учеников в их школах.

В течение одного дня несколько сотен учеников были исключены из своих школ и им было запрещено посещать другие школы.

Уважение к учителю было краеугольным камнем конфуцианской школы. Любой, кто осмелился поддержать еретические учения в классе, бросит вызов Мастеру Чжу — и тем самым станет предателем.

С этим небывалым движением голосов, поддерживающих Силу Дает Право, стало намного меньше.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1308. Импичмент!**

В столице огромное влияние, которое конфуцианская школа создавала на протяжении более тысячи лет, привело к тому, что книга Сила Дает Право была отозвана с рынков в течение одного дня. Изъятие книги был настолько чистым, что ни единой копии не было видно по всему городу.

Начались попытки уничтожить репутацию Ван Чуна.

Мемориал, совместно подписанный более чем десятью тысячами прославленных конфуцианцев, был направлен прямо в Секретариат. Он требовал, чтобы Ван Чун был лишен всех своих должностей и запретить печатание и распространение книги Сила Дает Право.

Несколько дней спустя голоса, поддерживающие Ван Чуна и его книгу среди людей, почти сошли на нет. «Доброжелательность и праведность» конфуцианской школы сразу же заняла абсолютное преимущество.

Ситуация изменилась так быстро, что все были застигнуты врасплох.

Хлопок!

Толстая книга была выброшена из окна на улицу.

— Отец, верни мне мою книгу!

Изнутри раздался тревожный крик, голос был исключительно молодым.

— Ублюдок, тебе запрещено читать такую ересь в будущем! Разве ты не слышал, что сказали старейшина и Мастер Чжу? Это не что иное, как куча искаженных слов, которые даже не стоит рассматривать. Разве ты не знаешь, кто такой Мастер Чжу? Ты думаешь, что какой-то Король Иностранных Земель может быть более грозным, чем Мастер Чжу? — раздался яростный упрек отца.

Имя Мастера Чжу заставило голос юноши стать намного тише.

— Ничего не поделаешь! Если ты не хочешь, чтобы тебя, твоих сыновей и сыновей твоего сына отвергли все школы и учителя, ты перестанешь возиться с этими вещами! Так сказал Мастер Чжу! Ты думаешь, что это какой-то тривиальный вопрос?!

Ярость отца была невероятной.

Подобные события происходили по всей империи, застигая всех врасплох.

— Ваше Высочество, это плохо!

в резиденции семьи Ван раздались поспешные шаги, и ворвался бледный Су Шисюань.

— Ваше Высочество, мы только что получили известие о том, что люди начали выбрасывать свои копии книги Сила Дает Право, даже начали складывать их и сжигать!

Су Шисюань только что закончил говорить, когда осмотрел кабинет и замер. Чэн Саньюань, Сюэ Цяньцзюнь, Сюй Кейи — все были тут. Атмосфера была торжественной, и у всех них был неприглядный цвет лица.

Су Шисюань сразу потерял дар речи. Было очевидно, что Су Шисюань был не первым, кто получил плохие новости, и когда все эти новости были собраны воедино, ситуация выглядела крайне плохой для Ван Чуна.

Никто из них не предполагал, что конфуцианская секта разыграет такую карту, как Мастер Чжу. По правде говоря, если бы они не видели это сами, им было бы очень трудно представить, что конфуцианец в возрасте ста двадцати лет живет в этом мире. Такие люди, как Су Шисюань, даже не знали, что Мастер Чжу когда-либо существовал.

Но беда приходит не одна. Флапфлап!

В окно влетела птица-курьер.

— Письмо Короля Суна!

Всем нужно было только взглянуть, чтобы понять, что золотой обруч на ноге птицы принадлежал Королю Суну. Поскольку они оба проживали в столице, Король Сун никогда не использовал бы такой способ для сообщений, если бы вопрос не имел первостепенного значения.

Люди в комнате стали еще бледнее.

Свуш!

Выражение лица Ван Чуна было спокойным, и он махнул рукой. Письмо, привязанное к ноге птицы, сразу же взлетело в воздух. Взглянув в него, Ван Чун почувствовал, как его сердце сжалось. Конфуцианская Секта наконец сделала свой ход.

Когда шел дождь, было мокро. Новость начала распространяться по всему миру. Императорский Двор официально начал расследование импичмента Короля Иностранных Земель Ван Чуна. Преступления, в которых он был обвинен, включали в себя «поднятие частной армии с мыслями о восстании», игнорирование указа Императора Мудреца и вскрытие арсенала императорского дома Цыси без разрешения, удаление пятидесяти тысяч баллист и почти одного миллиона баллистических болтов без согласия Императора Мудреца. Были такие преступления, как «культивирование приспешников и участие в кумовстве», но одних первых двух преступлений было достаточно, чтобы обречь Ван Чуна на вечный позор.

Великий Тан строго контролировал количество солдат, которые могли держать великие кланы и дворянские дома. У них обычно было всего несколько отрядов, и они не могли превышать тысячу солдат. Но Ван Чун, завербовав кавалерию Ушана, собрал армию из более чем десяти тысяч человек, а также Ван Чун даже снабдил их одинаковыми доспехами из Метеорного Металла и острыми мечами из Стали Вутц. Этой силы было достаточно, чтобы начать масштабную войну и даже выиграть ее.

И это намного превышало то, что было допустимо для частной армии.

В Великом Тане просто обладания этим количеством и качеством солдат было достаточно, чтобы быть обвиненным в разжигании восстания. Что еще более важно, ни один из этих солдат не был в военной системе Великого Тана.

Второе преступление казалось гораздо более легким по сравнению с ним, но оно было гораздо более серьезным. Преступление обмана суверена всегда будет самым серьезным преступлением, и как только оно будет раскрыто, путей к отступлению практически не будет. Даже великий светильник армии Тана, такой как Чжан Шоугуи, который оказал огромную услугу и был одобрен Императором Мудрецом, был бы лишен своего положения и понижен в должности, чтобы умереть в депрессии, если бы Ван Чун не помог ему в Инциденте Ючжоу.

За такого рода преступления, даже если суверен желает помиловать, он все равно столкнется с напряженными протестами своих министров. Независимо от того, насколько велика была оказанная услуга или насколько выдающимся был статус человека, если бы кто-то совершил такое преступление, он мог бы попрощаться с любыми будущими достижениями.

Одного из этих преступлений было бы достаточно, чтобы завершить карьеру, но Ван Чуна обвиняли в обоих.

И еще более катастрофическим было то, что первоначальное расследование показало, что оба эти обвинения были правдой.

Эта новость вызвала землетрясение во всем мире!

......

— Уважаемые господа, что вы еще можете сказать по этому поводу?

Дворец Тайхэ был торжественным, величественным, грандиозным и божественным. Первый Принц Ли Ин был возведен на трон наверху, его холодный взгляд медленно сканировал чиновников, находящихся внизу. Нарекания и дискуссии против Ван Чуна достигли своего апогея. Независимо ни от чего, решение должно было быть принято сегодня. Если бы он не дал объяснения всей империи сегодня, он ослабил бы свое положение, как регента.

Министр обрядов Чжан Ляньчун вышел вперед и поклонился, громко заявив:

— Ваше Высочество, доказательства преступлений Короля Иностранных Земель, «поднятия частных армий» и «открытие арсенала в нарушение Императорского Указа» — очевидны! Этот лояльный субъект считает, что он должен быть строго наказан! Он не может быть прощен!

Генерал сразу же вышел вперед и яростно заявил:

— Ваше Высочество, этого нельзя допустить! Это правда, что Король Иностранных Земель в частном порядке завербовал кавалерию Ушан, и это правда, что он открыл арсенал вопреки Императорскому указу, но все это было ради Великого Тана! Если бы не это, в Таласе случилось бы поражение, и Анси и Цыси попали бы в руки врага. Если в этом вопросе будет наложено тяжелое наказание, оно охладит сердца всех солдат в мире!

Таласская битва давно миновала, но почему эти преступления были раскрыты? Все четко понимали почему. Конфуцианская Секта хотела использовать правительство для осуществления своей частной мести, используя импичмент, чтобы одержать победу в этом идеологическом столкновении между милитаристами и конфуцианцами.

Все генералы считали, что это большая несправедливость!

— Хммм! Таким образом, можно поднять частных солдат ради империи, можно обмануть суверена и пренебречь Императором Мудрецом во имя империи? Если мы согласимся с вашим аргументом, зачем нам нужны законы Великого Тана?

Неожиданно вышел вперед Король Ци. Это была чрезвычайно редкая возможность, и что еще более важно, не он раскрыл преступления Ван Чуна. Эта возможность была упущена им.

— На границе так много генералов, и все они имеют хоть какую-то известность. Могут ли они теперь все использовать эту причину, чтобы делать то, что они хотят в Великом Тане? Даже Сын Неба должен быть наказан так же, как и простолюдин, если он совершит преступление, а Король Иностранных Земель — только Король. Нужно ли к нему относиться лучше, чем к Сыну Небес?

Эти слова немедленно погрузили зал в мертвую тишину. Это были не слова, на которые можно было бы поспешно ответить. Слова Короля Ци были поистине проклятьем.

Король Ци самодовольно улыбнулся, осматривая толпу, а затем повернулся к Первому Принцу и произнес праведным тоном.

— Ваше Высочество! Законы не имеют пощады. Поскольку Король Иностранных Земель совершил преступление, он должен понести наказание! Этот непритязательный субъект предлагает немедленно арестовать Ван Чуна и предать казни! И он должен быть лишен всех своих титулов! Пусть это послужит предупреждением для всех!

— Ваше Высочество, это не может быть разрешено!

Король Сун, наконец, не мог не сделать шаг вперед.

— Все жители королевства были свидетелями способностей Короля Иностранных Земель, и даже окружающие иностранцы с ужасом относятся к нему. Если мы убьем Короля Иностранных Земель из-за этого вопроса, Великий Тан ничего не добьется, кроме как отрежет свои руки и ноги! В будущем, если иностранцы снова поднимут свои армии и нападут, кто из вас сможет понести за это ответственность?!

Король Сун был очень обеспокоен, так как ситуация предвещала ужасную угрозу для Ван Чуна и развивалась в совершенно непредсказуемом направлении.

После долгого молчания, Первый Принц наконец заговорил.

— Императорский дядя, у меня есть понимание этого вопроса!

Намек на колебания и трудности можно было увидеть на его лбу.

В любое другое время Первый Принц не стал бы бить Ван Чуна, пока он был в упадке, но эта ситуация была другой. Все детали станут известны миру, и за ним следят бесчисленные люди. Даже если бы у Первого Принца были свои эгоистичные желания, ему пришлось бы действовать справедливо в этом вопросе.

Кроме того, Ван Чун был назначен Королем самим Императором Мудрецом и был учеником Сына Небес. Его казнь может не только вызвать недовольство во всем мире, но и даже нанести серьезный ущерб его авторитету, когда он, наконец, вступит на престол.

— Ван Чун, тебе есть что сказать?

Первый Принц повернулся к задней части зала, где стоял Ван Чун. Все повернулись, чтобы посмотреть на него.

Ван Чун оглянулся на Первого Принца и спокойно сказал:

— Этот субъект только хочет сказать, что я не жалею о том, что сделал!

Эти слова вызвали у Короля Ци, премьер-министра Ли Линьфу, Великого Наставника и Первого Принца легкую гримасу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1309. Предсказание!**

— Я понял!

Первый Принц глубоко вздохнул и на несколько мгновений замолчал.

— Ван Чун, этот Принц знает, что все, что ты делал, было ради страны и народа, но в стране есть свои законы, и у кланов есть свои правила. Поскольку Императорский Двор издал закон, каждый должен его соблюдать. Даже Сын Неба понесет такое же наказание, как и простолюдин, если нарушит закон.

Интенсивные дебаты при дворе подошли к концу.

— С уважением к Вашему Высочеству!

Все поклонились и смотрели, как уходит Первый Принц.

Во всем этом процессе Ван Чун был необычайно холодным и спокойным, даже чрезмерно.

Когда все выходили из зала, Ван Чун холодно рассмеялся и сказал:

— Советник Секретариата!

Это было так резко, что все остановились. Король Ци, Великий Наставник и Ли Линьфу повернулись посмотреть, что происходит.

— Королю Иностранных Земель есть что сказать?

Ли Цзюньсянь остановился на мгновение, но быстро восстановил самообладание и вышел из толпы. Свист! Все другие официальные лица расступились, оставив Ван Чуну и Ли Цзюньсяну большое пространство для разговоров.

Все поняли, что происходит. Это на самом деле была борьба между Ван Чуном и Ли Цзюньсянем, и теперь Ван Чун неожиданно вызвал Ли Цзюньсяня, несмотря на то, что он оставался спокойным на протяжении всего судебного разбирательства, и каждый испытывал крайнее чувство опасности.

— Хехех, подойди сюда!

Ван Чун махнул рукой Золотому стражу, стоящему сбоку в зале. Представитель Золотой Гвардии подошел в оцепенении, а затем, чокнуться! Ван Чун бросил жетон серебряной рыбы, который символизировал его статус ожидающего советника, в руки охранника.

В то же время он слегка потянул за подбородочный ремень, снял пурпурно-золотую кепку и передал ее, позволив своим черным волосам опуститься на плечи, несколько прядей свисали с висков.

— Ли Цзюньсянь, я переоценил тебя!

После слов Ван Чуна, уши Ли Цзюньсяня покраснели.

На первый взгляд конфуцианская секта выиграла раунд, но и Ван Чун, и Ли Цзюньсянь знали, что в тот момент, когда он пригласил Мастера Чжу выйти вперед, конфуцианская секта проиграла.

— Как вы думаете, вы можете выиграть, просто сняв меня с моего поста ожидающего советника и заставив меня снять королевские одежды Короля Иностранных Земель?

Ван Чун усмехнулся с насмешкой в глазах.

— Король Иностранных Земель, что вы имеете в виду?

Ли Цзюньсянь прищурился, уставившись на Ван Чуна.

Но Ван Чун больше ничего не сказал. Взмахнув рукавом, он вышел из зала.

— Чун-эр, подожди минутку!

Старший Дядя Ван Чуна Ван Гэн бросился его догонять.

Ли Цзюньсянь долго молча смотрел в спину Ван Чуна.

......

В тот момент, когда Ван Чун передал свой рыбный жетон и вышел из дворца Тайхэ…

Флапфлап!

Бесчисленные птицы поднялись в небо столицы Великого Тана, неся с собой информацию обо всем, что происходило в столице, включая импичмент Ван Чуна, во все окружающие страны.

— Хорошо!

В восточно-тюркском шатре бородатый и мускулистый мужчина громко рассмеялся, держа в руке письмо.

— Эта конфуцианская секта действительно очень грозная. С помощью всего лишь нескольких слов они действительно смогли бросить Короля Иностранных Земель в пропасть.

Озмиш Каган был в восторге от новостей, которые он получил из Великого Тана.

Хотя область, за которую отвечал Король Иностранных Земель, не была прилегающей к землям восточных турок, зубы чувствовали бы озноб, если бы губы умерли. Количество силы, которое он показал, было достаточно, чтобы угрожать любой империи.

Более того, как только Великий Тан справится со своими противниками в других направлениях, у него появится резерв для запуска кампании в Ючжоу. Восточно- Тюркский Каганат, несомненно, понесет серьезный урон.

— Запрещено участвовать в государственных делах, запрещено участвовать в военных делах, хаха! Только с этими двумя ограничениями он не более чем тигр без когтей и больше не представляет угрозы для нас!

— Это была всего лишь ложная тревога! Но как бы то ни было, мы выиграли раунд!

Империя Когурё, Си и Хитанцы, Мэнше Чжао, Западно-Тюркский Каганат — в тот момент, когда верхние эшелоны этих стран получили новости, они все праздновали.

Этот поворот произошел слишком быстро и застал всех врасплох. Мгновение назад все они беспокоились о том, станет ли Великий Тан еще более воинственным, чем был ранее, но мгновение спустя все угрозы были нейтрализованы.

— Мастер Чжу! Я не думал, что он еще жив! Благодаря этому ходу конфуцианская секта победила!

В далеком У-Цане Далон Тринлинг получил аналогичный отчет разведки. Но в отличие от других, Далон Тринлинг был более сосредоточен на вопросе «возрождения Мастера Чжу». В ранние годы, когда он путешествовал по Центральным Равнинам, он слышал о репутации Мастера Чжу. В то время он не был Великим Министром и восхищался этим уважаемым ученым и единственным «Мастером» Центральных Равнин.

Но в то время он слышал, что Мастер Чжу скончался. Очевидно, что это было не так.

— Ли Цзюньсяня недостаточно для выигрыша конфликта между милитаристами и конфуцианцами. Только с помощью этого шага конфуцианского лидера все может быть изменено. По сути, на Центральных Равнинах нет никого, кто мог бы бороться против кого-либо, имеющего статус Мастера Чжу! — спокойно сказал Далон Тринлинг.

Вдруг, неожиданно заговорил Великий Генерал Королевской Линии Ярлунг Намри Сунтян.

— Императорский Министр, импичмент Короля Иностранных Земель, по общему признанию, стоит отметить, но, пожалуйста, простите этого подчиненного за то, что он слишком много говорит, если конфуцианская секта может командовать таким человеком, как Мастер Чжу, тогда это не простая фракция! Эта конфуцианская секта, вероятно, будет представлять для нас серьезную угрозу в будущем!

— Ха, даже если так, это вопрос будущего!

Далон Тринлинг махнул рукавом и небрежно усмехнулся.

— Приходите! Мастер Чжу редко показывается. Подготовьте подарок и отправьте его мастеру Чжу на имя императорского министра У-Цана! Я и все другие Великие Служители У-Цана путешествовали по Центральным Равнинам и изучали учения конфуцианской школы, поэтому мы можем считаться учениками Мастера Чжу. Считайте это подарком ученика!

— Подчиненный выполнит приказ!

Тибетский охранник поклонился и быстро ушел, чтобы выполнить приказ.

— К тому же…

Когда охранник исчез, Далон Тринлинг снова заговорил.

— Сунтянь, Ли Цзюньсянь редко отправляет нам подарок, и поэтому мы должны ответить взаимностью и отправить подарок и ему. Давайте подготовим что-то еще для Короля Иностранных Земель!

Намри Сунтян остался стоять как массивный и неподвижный камень, но его губы изогнулись в улыбке.

— Ваш подчиненный сделает это!

......

Когда соседние зарубежные страны сделали свои шаги, Ван Чун вернулся в резиденцию своей семьи. Несмотря на бури, дующие вокруг него, разум Ван Чуна был спокоен.

— Чун-эр, не беспокойся об этом. Я определенно придумаю способ представить мемориал Императору Мудрецу. Вы подняли солдат и открыли арсенал ради Великого Тана. Без этого оружия все Цыси и Лунси были бы в страшной опасности. Я уверен, что Его Величество и все жители королевства поймут.

В семейной резиденции Ван, Ван Гэн сидел напротив Ван Чуна, его лицо было обеспокоено. Ван Чун был просто слишком спокоен, и чем спокойнее тот себя чувствовал, тем хуже чувствовал себя Ван Гэн.

От войны на юго-западе до битвы при Таласе, от маркиза до Короля, путь Ван Чуна был гладким и легким, но внезапно его бросили на самое дно. Даже его титул Короля Иностранных Земель был снят. Ван Гэн был действительно обеспокоен тем, что его племянник не выдержит всего этого.

В конце концов, великие радости и великие печали приходили слишком быстро, и ни один обычный человек не смог бы выдержать всего этого. Кроме того, Ван Чуну было всего восемнадцать, и он действительно был слишком молод.

— Хех, Старший Дядя, я знаю, что вы думаете. Вам не нужно беспокоиться обо мне! Я могу с этим справиться! — спокойно сказал Ван Чун.

Дверь в зал была плотно закрыта, и внутри все было тихо. В этой комнате никого не было, кроме дяди и племянника.

— Ха…

Ван Гэн не мог не вздохнуть.

— Чун-эр, не нужно слишком сильно давить на себя. Наш клан Ван — это клан министров и генералов, и благодаря тому богатству, которое ты нам принес, у нас более чем достаточно, чтобы прокормить себя на целое поколение вперед. С другой стороны, твоя отставка из Императорского Двора и армии может считаться хорошей новостью. По крайней мере, ты можешь жить более спокойно и не сталкиваться с таким количеством опасностей. Что касается всего остального, ты сделал все возможное. Как ты и сказал, пока люди нашего клана Ван не будут сожалеть о своих действиях, этого достаточно!

Ван Чун был поражен. Когда он смотрел на взволнованное лицо своего старшего дяди, и в его сердце появился намек на тепло. Неважно, сколько времени прошло, семья была семьей, а родственники были родственниками. Его Старший Дядя всегда старательно вкладывал все свои силы в дела двора. По его мнению, этот человек всегда был тем, кто поощрял людей клана Ван работать во имя Великой Династии Тан, Императорского Двора и людей империи.

Когда его младший дядя Ван Ми решил остаться на Небесной Столповой Горе и служить инструктором для Императорской Армии, хотя у его старшего дяди всегда были теплые отношения с ним, они вступили в такой спор в то время, что почти полностью разорвали свои отношения.

Именно поэтому его Старший Дядя так холодно смотрел на Ван Чуна, когда тот бездельничал в столице и общался с такими людьми, как Ма Чжоу, становясь всего лишь гедонистическим бесполезным отпрыском.

Но теперь, ради него, его Старший Дядя говорил такие вещи, как «твоя отставка из Императорского Двора и армии может считаться хорошей новостью» и «ты сделал все возможное». Ван Чун прекрасно понимал, как трудно его старшему дяде говорить такие вещи.

— Старший Дядя, спасибо. — искренне сказал Ван Чун.

Смотря на своего старшего дядю, Ван Чун, к своему великому ужасу, понял, что его Старший Дядя стал намного старше. Он немедленно наполнился печалью. После его ухода из двора его старшему дяде и Королю Суну придется справляться как-то самим.

Но Ван Чун моргнул и быстро успокоился.

— входите! — вдруг сказал Ван Чун.

Позади Ван Чуна сразу появились две фигуры: Старый Орел и Чжан Цюэ.

— Что великие кланы сказали о моем импичменте? — сказал Ван Чун.

— Эээ……

— Это…

Глаза Старого Орла и Чжан Цюэ сразу же погасли.

— Узнав, что Милорд был привлечен к ответственности, многие великие кланы начали разрывать свои отношения и дистанцироваться от нас. Мы послали людей, но им отказали во входе.

Когда звезда Ван Чуна поднялась, все великие кланы устремились к нему, как акулы на запах крови. Но теперь, когда власть Ван Чуна пришла в упадок, и его стали критиковать повсюду, все эти великие кланы покинули его. Это привело в ярость Старого Орла и Чжана Цюэ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1310. Изложение планов!**

— Хех, отпусти их!

Ван Чун взмахнул рукавом и хмыкнул, не беспокоясь ни о чем.

Как человек, который был перевоплощен, он испытал холод и тепло человеческих эмоций, поэтому ему было наплевать на такие вещи. Он ожидал этого.

— Сколько осталось? — спокойно сказал Ван Чун.

— Есть еще семьсот тридцать восемь кланов! — сказал Старый Орел. — Это все великие кланы, которые работали с нами в течение длительного периода времени!

— Ой?

Это число застало Ван Чуна врасплох. Это было намного больше, чем он ожидал.

— Почему они не ушли?

— Я задал им тот же вопрос, и они ответили, что все люди в мире стали свидетелями способностей Короля Иностранных Земель, и кратковременный удар не может считаться чем-то большим. Все они верят, что Ваше Высочество снова поднимется, и поднимется до еще более высокого положения в будущем. — сказал Старый Орел, поклонившись.

— Хех, это, вероятно, все ради их собственной выгоды!

Ван Чун засмеялся, но, несмотря на свои слова, он почувствовал намек на тепло.

Люди, которые могли оставаться с ним в такое время, были настоящими союзниками.

— Передайте мой приказ. Скажите им, что каждый клан должен послать одного старейшину в качестве представителя. После периода Цзи пусть они придут ко мне в резиденцию. У нас есть новый проект, который требует их сотрудничества. — сказал Ван Чун.

— Да! Ваше Высочество! — поспешно ответил Старый Орел.

— Чжан Цюэ, готовься. Проект по производству гибридного риса готовился достаточно долго, чтобы наконец его можно было реализовать! Но в этом вопросе потребуется помощь великих кланов. Проинформируйте Сюй Кейи и других, чтобы они подготовили ряд контрактов для индивидуальной подписи каждого главы клана. Это обеспечит их секретность, поскольку вопрос не может быть передан посторонним лицам. Кроме того, расскажите всем кланам, с которыми мы работаем, чтобы подготовить несколько больших складов для хранения зерна. Как только мы начнем продвигать гибридный рис, мы должны немедленно начать скупать большое его количество для его накопления. Кроме того, нам необходимо скупать коров, овец и другие продукты питания из соседних стран. В будущем эти вещи смогут спасти всю нашу жизнь.

Бузз!

Старый Орел и Чжан Цюэ были поражены этими словами, и инстинктивно почувствовали, что существует какая-то скрытая опасность.

Никто не понимал, что имел в виду Ван Чун, когда говорил, что все это спасет им жизни, но они могли сказать, что Ван Чун к чему-то готовился. Более того, это, несомненно, было вопросом чрезвычайной важности, иначе ему не понадобилась бы помощь стольких великих кланов.

Он даже решил построить секретные склады.

Но, несмотря на их замешательство, они больше не задавали вопросов. Независимо от того, какими бы чрезмерными ни казались приказы Ван Чуна, они никогда не будут ставить их под сомнение.

— Кроме того, Су Ханьшань и Ли Сие оба в треугольном разрыве? — спросил Ван Чун.

— Да! Генералы Су и Ли отправили письмо, в котором сообщают, что планируют в ближайшее время вернуться в штаб протектората Цыси. — сказал Орел.

— План изменился. Скажите им, что им не нужно возвращаться в Цыси. Пусть они останутся со всей кавалерией Ушана в треугольном разрыве и вместе с Бахрамом обучают солдат. Скажи Бахраму, чтобы он набрал солдат из Хорасана и отправил их в треугольный разрыв. Мы справимся с обязанностью обучать их.

— Скажите великому генералу Гао Сяньчжи и Королю Гангке подумать о том, как собрать элиты из армии протектората Анси и племен Западных Регионов. Приготовьтесь к тому, что их обучат в качестве солдат Сабли Мо в треугольном разрыве. — строго сказал Ван Чун.

Подул порыв ветра, в результате чего одежды Ван Чуна трепетали и ломались. Когда он смотрел в темнеющее небо, его глаза казались невероятно глубокими и дальновидными.

— Мы подчиняемся! — ответили в унисон Старый Орел и Чжан Цюэ.

Великий Тан больше не мог его терпеть. В тот момент, когда Первый Принц отклонил предложение отправить солдат в Хорасан, Ван Чун понял, что Император Мудрец полностью отошел от дел, и что не было никакой надежды когда-либо реализовать его чаяния через Императорский Двор.

Импичмент Ван Чуна и лишение его постов и титулов были победой для Ли Цзюньсяня, а для Ван Чуна — освобождением.

В целом, Императорский Двор никогда не был его единственным выбором, когда речь шла о спасении Центральных Равнин и спасении мира.

Даже без поддержки Императорского Двора, Ван Чун все-таки осмелился отправиться на юго-запад всего с несколькими тысячами человек. Взяв десять миллионов золотых монет и не получив никакой дальнейшей поддержки от Императорского Двора, он осмелился набрать армию из ста тысяч солдат в Западных Регионах и отправиться в Талас.

Никогда не было единственной дороги, чтобы спасти Великий Тан.

Если он не сможет сделать это посредством двора, ему просто нужно пойти в обход, чтобы спасти страну.

Треугольный разрыв был ничейной землей, которая не лежала в пределах Центральных Равнин. Сколько бы там ни было солдат, они не находились под юрисдикцией Императорского Двора. Даже Ли Цзюньсянь не мог туда вмешаться.

Поскольку Императорский Двор хотел сократить армию, а Ван Чун ничего не мог сделать, чтобы остановить это, все, что он мог, — это обучать солдат за пределами границ, чтобы создать последнюю линию обороны для Великого Тана.

— Передайте мой приказ. Если солдаты, расформированные из различных армий, не хотят возвращаться домой, попросите их собраться у треугольного разрыва. Кроме того, я закончил переговоры с Королями Большого и Малого Балура. Мы можем установить военные форты на их территории. Одна из причин заключается в том, чтобы помочь им дать отпор тибетцам, а вторая — в том, чтобы обучать солдат минуя глаза и уши Императорского Двора. Если слишком много солдат соберется в треугольном разрыве и останется там слишком долго, они привлекут слишком много шпионов.

Старый Орел и Чжан Цюэ были ошеломлены. Даже они не знали, что Ван Чун вел переговоры о строительстве фортов на территориях Большого и Малого Балура.

Ван Чун больше ничего не объяснил, но с деньгами можно было делать все, что угодно. У Королей Большого и Малого Балура были свои собственные заботы, и их наибольшее беспокойство лежало в соседней Империи У-Цан.

Эти два королевства подвергались нападениям и правлению У-Цана бесчисленное количество раз. Учитывая, как они когда-то работали вместе, его обещание защитить два королевства и дополнительный подсластитель золота заставили оба королевства согласиться разграничить большую территорию на границе между королевствами для Ван Чуна, чтобы построить крепость.

И два королевства согласились, что Ван Чун может мобилизовать армии обоих королевств при определенных условиях.

— Кроме того, оповестите все кораблестроительные кланы юга. Я дам им двести миллионов золотых монет. Мне нужно построить тринадцать сотен кораблей с большими килями. Я предоставил им диаграммы. Эти лодки должны быть закончены как можно быстрее. А кланы, которые первыми завершат свои корабли, смогут получить от нас дополнительную награду в десять миллионов золотых монет. — спокойно сказал Ван Чун.

Чжан Цюэ и Старый Орел посмотрели друг на друга, оба они увидели шок в глазах другого.

Двести миллионов тэлей была огромной суммой. Этого большого капитала было достаточно, чтобы заставить все кланы кораблестроения на юго-востоке сойти с ума.

Огромный великий клан, работавший целый год, был бы изумлен, если бы заработал сто тысяч золотых таэлей. Огромным суммам денег, которые предлагал Ван Чун, было трудно сопротивляться любому великому клану.

— Но, Ваше Высочество, может быть, двести миллионов таэлей — это слишком много? — нерешительно сказал Чжан Цюэ.

Хотя Ван Чун хранил большую часть золота, полученного от арабского халифа Мутасима III, двести миллионов золотых монет по-прежнему были немалой суммой.

— Не нужно беспокоиться об этом. Деньги полезны только тогда, когда они потрачены, и в будущем нам понадобится много лодок. Ценность их может быть даже более двухсот миллионов золотых таэлей. — сказал Ван Чун.

Все эти лодки и его другие планы были последней надеждой на выживание, которую Ван Чун готовил для всего мира. Кроме того, для перевозки синдхов потребуется много лодок.

— Да! — ответили в унисон Старый Орел и Чжан Цюэ.

Ван Чун продолжал отдавать многочисленные приказы. Наконец, спустя чуть меньше тридцати минут из комнаты Ван Чуна вышли Старый Орел и Чжан Цюэ. Через несколько мгновений в воздух взлетело бесчисленное количество птиц, разбросанных по всем направлениям.

Время шло медленно, все шло по плану.

И среди людей новости об импичменте Ван Чуна только усилили идеологический конфликт. После того, как стало известно, что Ван Чун нанял военнослужащих в частном порядке, и открыл склад оружия без указа Императора Мудреца, появилось много голосов, критикующих и упрекающих его.

— Все ли вы видели объявление Императорского Двора? Вы видите?! Законы Великого Тана запрещают любому великому клану набирать более тысячи солдат, но Король Иностранных Земель набрал гораздо больше десяти тысяч. И все же никто точно не знает, сколько солдат он завербовал. В мирный период, почему он набирает так много солдат? Теперь вы все должны понять, почему он хотел написать свою Сила Дает Право, верно?

— Суверены, подданные, отцы, сыновья — у каждого человека свой долг в обществе. Это Принцип Мира. Тем не менее, Король Иностранных Земель, без указа Императора Мудреца, открыл арсенал Великого Тана, опустошая арсенал, на заполнение которого Император Мудрец потратил тридцать лет. Король Иностранных Земель имеет какое-либо уважение к Императору Мудрецу? Если он даже не имеет никакого уважения к Императору Мудрецу, заботится ли он о людях королевства?

— Лично вербовать солдат и игнорировать Императорский Указ об открытии арсенала — что это за герой? Это не что иное, как амбициозный демонический Король-заговорщик! Король Иностранных Земель хочет войны, хочет везде разжечь пожар. Он не собирается позволить нам жить мирной жизнью!

В одном из ресторанов в западной части столицы собралось много людей, которые высказывали различные жалобы и упреки против Ван Чуна.

— Не говори глупостей! Король Иностранных Земель не такой человек. Если бы не Король Иностранных Земель, юго-запад был бы занят Мэнше Чжао и У-Цаном, и бесчисленные люди были бы убиты в бою!

Изредка появлялся рациональный голос, но толпа быстро его заглушала. Их били и изгоняли из «праведного» общества.

Свист! Свист! Когда гнев толпы достиг своего апогея, когда они стали громче осуждать Короля Иностранных Земель, несколько человек странно улыбнулись и удалились. Эти люди бродили по улицам столицы в течение нескольких часов, а затем сделали внезапный поворот, тихо исчезая в поместье.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1311. Момент тьмы (Часть I)**

— Резиденция Короля Ци!

Эти три слова были написаны жирной и энергичной каллиграфией на воротах в поместье.

— Обо всем ли позаботились?

Мускулистая фигура вырисовывалась в тусклом свете зала, его тело источало опасную ауру. Король Ци в своей драконьей мантии явно ждал.

— Ваше Высочество, обо всем позаботились. Ван Чун — Король Демонов Резни в столице, и город громко обвиняет его в том, что он кровожадный дьявол. Сейчас его никто не поддерживает!

Два шпиона Резиденции Короля Ци опустились на колени на землю.

— Вы не были обнаружены, верно? — спросил Король Ци.

— Нет-нет! Мы были очень осторожны. Но мы заметили тибетцев и Когурё, снующих в толпе. Похоже, что они наняли людей, чтобы те смешались с толпой и вели беседы. Мы заметили пять или шесть других фракций, кроме них! — сообщили два шпиона.

— Ой!

Король Ци был несколько озадачен. Но он быстро восстановил самообладание и улыбнулся.

— Ха-ха, хорошо! Не беспокойся о них. Когда все бьют человека, он падает. Этот парень обидел так много людей, что даже если я ничего не стану делать, он обречен!

Король Ци был рад услышать это сообщение, и на его лице появилась зловещая улыбка.

С импичментом Ван Чуна и появлением Мастера Чжу у него теперь была редкая возможность подавить Короля Суна и разобраться с кланом Ван, разрешив все проблемы, которые мучили его так долго. И Король Ци, конечно, не мог упустить эту прекрасную возможность избить человека, пока тот был внизу.

— Хммм, Ван Чун, давайте посмотрим, что вы сейчас делаете!

Король Ци обернулся, глядя в темноту, и его глаза вспыхнули порочным светом.

......

День за днем прошел. После освобождения от должности Ван Чуну было запрещено покидать резиденцию семьи Ван на период не менее двух месяцев, чтобы он мог подумать над своими ошибками. Но даже в этом случае все происходило согласно плану, поскольку его приказы передавались через Су Шисюаня, Чжан Цюэ и других.

— Милорд, первая партия из пяти тысяч человек из Синдху отправилась в землю обетованную. Другие садятся на лодки, чтобы следовать за ними.

— Я сообщил об этом заместителю Первосвященника в Синдху. Он чрезвычайно доволен, и Первосвященник сообщил, что они верят в Милорда. Более того, независимо от того, на что похожа жизнь за границей, она, вероятно, будет лучше, чем пребывание в Синдху.

Сюэ Цяньцзюнь стоял прямо в кабинете, держа в руках несколько писем, которые он зачитал Ван Чуну. Рядом с ним стояли Чжан Цюэ, Су Шисюань, Сюй Кейи и все остальные.

— Мм, я вижу! — Ван Чун кивнул и повернулся к Сю Кейи. — Что относительно великих кланов?

— Согласно нашему предыдущему соглашению, все великие кланы сохраняли максимальную секретность. Гибридный рис теперь тайно высаживается в нескольких префектурах и коммандериях на юге. В то время как осадков на севере не хватает, а местность в другом месте не подходит для риса, в других местах говорят, что они попытаются посадить гибридный рис как можно скорее. Все дело решается через влияние великих кланов, а не официальной бюрократии. Многие люди даже не знают, что они сажают гибридный рис.

— Кроме того, мастера, которых мы собрали, завершили строительство ста больших складов. Еще больше на пути к завершению, и я уверен, что половина всех складов будет завершена в течение трех месяцев. Однако, мастера немного смущены температурой и влажностью, о которых говорил Милорд, иначе склады были бы закончены еще быстрее, — строго сказал Сюй Кейи.

Ван Чун кивнул. В его прошлой жизни нехватка еды в конечном итоге вынудила его оказаться в тяжелом положении, что привело к поражению его армии. Но, если бы он заранее приготовил достаточно припасов, все было бы иначе. Это была одна из самых важных контрмер, которые Ван Чун предпринимал для бедствия.

Когда все остальные закончили с отчетами, Ван Чун повернулся к Су Шисюаню.

— Как насчет конфуцианцев?

В тот момент, когда Ван Чун произнес эти слова, у всех в комнате внезапно появилось очень неловкое выражение лица.

— Ваше Высочество, ситуация с конфуцианцами… не очень хорошая. Слова Мастера Чжу оказали на нас огромное влияние, но инцидент с «волком и собакой», состоявшийся до этого, все же оставил глубокий след в умах людей. Хотя не все понимают нас, есть значительное число людей, которые поддерживают нас и настороженно относятся к тому, что Великий Тан сократит свои армии и заключит мир с соседними странами.

— Кроме того, по приказу Милорда мы создали собственный книжный магазин и печатный станок. Все наши книги печатаются, и конфуцианцы не смогли повлиять на нас в этом аспекте. — сказал Су Шисюань.

Ван Чун кивнул. Эти сдвиги были в пределах его ожиданий. Мастер Чжу был духовным лидером конфуцианской школы, и никто из них не мог точно оценить его влияние. За одну ночь он прервал цепочку всех предыдущих усилий Ван Чуна, и даже все торговцы книгами перестали продавать его книги.

Но Ван Чун никогда не терял надежду. Для раскрытия сознания людей требовалось время, и даже когда он столкнулся с таким высоким существованием, как Мастер Чжу, Ван Чун никогда не уступал.

— Все свободны!

Ван Чун снова сосредоточился на бумагах на столе, взялся за кисть и продолжил писать. Это была третья книга, после Сила Дает Право и Доктрины Войны, и она называлась Война и Мир. Именно этим занимался Ван Чун в течение двух месяцев домашнего ареста.

Война и Мир была нацелена на конфликт между милитаристами и конфуцианцами и на тему, обсуждаемую людьми, будь то война или заключение мира.

Война и мир была постоянной проблемой человечества, и те, кто не понимал эту проблему должным образом, будут постоянно вступать в конфликты. Идеологические конфликты, подобные конфликту между милитаристами и конфуцианцами, никогда не прекратятся. Война и мир никогда не стояли на противоположных сторонах, потому что конечной целью войны был мир!

Все войны, в которых участвовали все династии Центральных Равнин, развязывались ради этой цели.

Люди должны были понять, что война служит миру, что истинный мир — это то, что было достигнуто своими собственными усилиями. Только это может предотвратить поражение и замешательство людей. Только могущественный Великий Тан мог обрести истинный мир и принести вечное счастье и безопасность людям.

Но эта книга была еще неполной. Ван Чун подсчитал, что ему нужно несколько дней, чтобы ее завершить.

Взрыв!

Когда Чэн Саньюань, Су Шисюань, Сюй Кейи и другие собрались уходить, из-за резиденции семьи Ван разразился мощный гул, сопровождаемый ревущей толпой. Внезапный шум немедленно привлек внимание Ван Чуна.

— В чем дело?!

Ван Чун скривил лоб и поднял голову.

Его подчиненные у дверей кабинета моментально поморщились.

— Милорд, скоро будет двойной пятый фестиваль5. Многие молодые отцы столицы организовали осмотр достопримечательностей. Видимо, они готовятся к фестивалю и должны скоро уйти. — поспешно сказал Су Шисюань.

— Это неправильно! — сразу сказал Ван Чун. — Двойной пятый фестиваль пройдет как минимум через пятнадцать дней. Даже если наследники столицы строят планы вместе, они пойдут максимум на пять дней позже!

Су Шисюань побледнел, а остальные подчиненные вдруг что-то вспомнили. Ван Чун когда-то был гедонистическим бездельником столицы, взаимодействующим со всеми слоями общества. Он, естественно, понимал деятельность молодых отпрысков столицы.

Объяснение Двойного Пятого Фестиваля не сможет обмануть его.

— Милорд, это может быть просто проходящая толпа. Я пойду посмотрю. Они должны скоро уйти! — немедленно сказал Сюй Кейи, и затем ушел. Неважно, кто это был снаружи, ему просто нужно несколько минут, чтобы прогнать их.

Но Сюй Кейи недооценил величину вопроса, и он смог сделать лишь два шага из кабинета, прежде чем массивный рев донесся из-за стен поместья.

— Король Иностранных Земель, выходи! Король Иностранных Земель, ты, Король Демонов Резни!

Послышался сильный крик.

— Подождите минутку! Су Шисюань, Сюй Кейи, Чэн Саньюань, вы что-то скрывали от меня!

Позади них раздался громовой голос, и Ван Чун убрал свою кисть.

Су Шисюань, Сюй Кейи и Чэн Саньюань задрожали, как будто их ударила молния. Их лица стали ужасно бледными.

Их план не поспевал за меняющейся ситуацией. Хотя они сделали все возможное, чтобы скрыть этот вопрос, они не могли представить, что истина будет раскрыта так быстро.

Надеясь спасти ситуацию, Чэн Саньюань поклонился и поспешно сказал:

— Милорд, ситуация не такая, как вы себе представляете. Оставьте ее нам, и мы быстро позаботимся об этом!

Но мгновение спустя Ван Чун пролетел мимо него во вспышке света и направился к источнику шума.

— На что ты смотришь?! Пойдем за ним!

Су Шисюань, Сюй Кейи и другие мгновенно скривились.

Голоса становились все громче и громче, шум толпы все сильнее и сильнее.

— Король Иностранных Земель, ты демон войны!

— Нет прощения за обман суверена!

— Король Иностранных Земель, выходи!

Один рев за другим раздавался снаружи стен семейной резиденции Ван. Судя по всему, снаружи собралась толпа из почти тысячи человек.

— Су Шисюань, Сюй Кейи, Чэн Саньюань, идите сюда! — холодно сказал Ван Чун.

Су Шисюань, Сюй Кейи и Чэн Саньюань поспешно шагнули вперед, их выражения были испуганными и беспокойными.

— Какова ситуация с конфуцианцами?! — холодно сказал Ван Чун.

— Милорд, Мастер Чжу действительно оказал на толпу огромное влияние, но есть много людей, которые нас поддерживают. — сказал Су Шисюань, его лицо было бледным.

— На такой стадии ты хочешь что-то скрыть от меня? — резко сказал Ван Чун.

Их лица сразу стали белыми, как бумага.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Двойной пятый фестиваль, известный как Праздник лодок-драконов, проводится в пятый день пятого месяца по китайскому календарю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1312. Момент тьмы (Часть 2)**

— Милорд…

Сюй Кейи колебался говорить.

— Говорите правду!

Лицо Ван Чуна было искажено гневом.

— Милорд, ситуация действительно плохая. Мастер Чжу оказал на людей гораздо большее влияние, чем мы себе представляли. Есть много людей, критикующих нас, и есть люди, намеренно разжигающие эту напряженность. Обстоятельства невероятно неоптимистичны. — сурово сказал Су Шисюань.

— Продолжай! — мрачно приказал Ван Чун.

Указ Императорского Двора запрещал ему покидать резиденцию в течение двух месяцев, поэтому он мог полагаться только на Су Шисюаня, Сюй Кейи и других его подчиненных для получения информации. Он никогда не думал, что они осмелятся скрыть от него что-то настолько большое.

Все молча дрожали от ярости Ван Чуна. Даже после того, как они так долго следовали за Ван Чуном, они никогда не видели, чтобы Ван Чун обрушивал ярость на своих подчиненных. Было ясно, что это действительно разозлило его.

— Милорд, книжные купцы столицы полностью запретили нас, так как никто не осмеливается оскорблять конфуцианскую школу. Хотя мы создали собственную печатную машину, ни одна напечатанная нами книга не была продана.

— Продолжай! — сказал Ван Чун с пепельным лицом.

-Люди в столице настроены крайне против Милорда. За это время около десятка групп прошли маршем возле резиденции, но все они были обнаружены и рассеяны заранее. На этот раз, возможно, из-за того, что городская гвардия была небрежна и оставила разрыв, эти люди смогли добраться до места жительства Милорда и потревожить его!

Су Шисюань поднял голову, чтобы взглянуть на Ван Чуна.

— Кроме того, мы только что получили сообщение о том, что Империя У-Цан и Западно- Тюркский Каганат, сотрудничая с конфуцианской сектой, объявили, что они продолжают сокращать свои армии еще на пятьдесят тысяч, чтобы выразить свою искренность в своем стремлении к миру с Великим Таном. Эта новость вызвала ажиотаж в столице, и Императорский Двор даже получил личное письмо от Ценпо У-Цана и Далона Тринлинга о том, что У-Цан не намерен быть врагом Великого Тана. Что их ранешнее поведение было потому, что Милорд вмешивался в отношения и сознательно сеял хаос между двумя странами! — сказал Су Шисюань.

— Помимо этого, кто-то распространил слух, что Милорд всегда был настроен на разжигание войн, и что Милорд вступил в сговор с Бюро Военного Персонала, чтобы использовать инцидент с Аравией для запуска другой кампании. Кроме того, говорят, что Милорд планирует начать наступление на У-Цан, восточных и западных турок, Когурё и Мэнше Чжао! — добавил Сюй Кейи.

— Чего?

Ван Чун широко раскрыл глаза. Хотя он находился под домашним арестом, чтобы обдумать свои ошибки, он не предпринимал никаких попыток связаться с Чжанчжоу Цзяньцюном. Он никак не предполагал, что такая сплетня выйдет наружу.

— Милорд, вы сделали все возможное в этом вопросе, поэтому мы подумали…

— Достаточно!

Прежде, чем Су Шисюань успел закончить говорить, Ван Чун строго оборвал его.

Ван Чун закрыл глаза, долго молча стоял. Ван Чун никогда не верил, что ситуация в столице ухудшится до такого уровня.

Ван Чун открыл глаза и приказал:

— Откройте ворота!

— Милорд!

— Милорд, нет!

Все отчаянно пытались остановить его.

Они отогнали десять групп протестующих от проникновения в резиденцию семьи Ван, поэтому они хорошо знали, насколько взволнована толпа. Ван Чуну не разрешали выходить на улицу.

— Открыть ворота!

Ван Чун повторил второй раз, выражение его лица было холодным, как лед. Он не оставил места для переговоров.

Снаружи можно было услышать, как отстраняются охранники, поскольку одних этих охранников было недостаточно, чтобы остановить разъяренную толпу. Более того, Ван Чун хотел сам убедиться, насколько плоха ситуация. Он «уклонялся» в течение десяти с лишним дней и больше не мог продолжать уклоняться.

Взрыв!

С грохотом ворота в семейную резиденцию Ван открылись. Одетый в гражданскую одежду, Ван Чун переступил порог.

Хотя он слышал рев из своего кабинета, только выйдя за ворота, он наконец понял, что происходит за пределами семейной резиденции Ван. Как будто он вошел в совершенно другой мир, волны звука напали на него со всех сторон. Он увидел огромную толпу за воротами, простирающуюся так далеко, как он мог видеть.

— Убейте Короля Иностранных Земель!

— Мы против войны!

Крики людей раздались за горизонт. Были мужчины и женщины, старые и молодые, все они с красными лицами кричали.

Двадцать с небольшим охранников клана Ван стояли у ворот, стараясь остановить толпу. Но эти охранники не осмеливались относиться грубо к этой толпе простых гражданских лиц, не способных сражаться. Несмотря на то, что все эти охранники обладали огромной силой, их избивали, на них падал дождь камней. Было даже несколько человек, которые окружили их и били ногами и руками.

Несмотря на свои силы, эти охранники позволяли себе бить, используя только свои руки, чтобы защитить свои тела, и упорно стояли, не издавая ни звука.

— Стоп! — Ван Чун не мог не вскрикнуть.

— Это Король Иностранных Земель!

Разъяренный рев разбудил разгневанную толпу, и их взгляд немедленно сосредоточился на Ван Чуне. В одно мгновение весь шум исчез, и никто из огромной толпы, стоящей перед воротами, не издал ни единого звука.

— Уходите! — Ван Чун сказал тем охранникам клана Ван, которые подвергались избиению. Инцидент не имел к ним никакого отношения, и, если бы не он, эти охранники никогда бы не подвергались такому избиению.

— Но, Милорд…

Главный охранник хотел что-то сказать, но его прервал взмах руки Ван Чуна.

— Уходите! Оставьте это место мне, — строго сказал Ван Чун.

Двадцать охранников клана Ван на мгновение заколебались, а затем наконец унесли свои раненые тела в резиденцию семьи Ван.

— Король Иностранных Земель, ты, наконец, готов выйти!

— Ублюдок и его волчьи амбиции! Я не могу поверить, что мы верили тебе!

— После того, как ты не появлялся так долго, у тебя наконец пробудилась какая-то совесть? Мы все действительно ошибаемся!

Другой яростный голос вырвался из толпы, и пара глаз злобно уставилась на Ван Чуна. Если бы взгляды могли убивать, Ван Чун был бы убит бесчисленное количество раз.

Ван Чун почувствовал глубокий удар в сердце, и взглянул на эти ненавистные взгляды. С момента своего перевоплощения Ван Чун, задыхаясь, бросился вперед, чтобы спасти Центральные Равнины, чтобы спасти этих обычных мужчин, женщин, стариков и молодых. Он мог игнорировать высокие звания, мог игнорировать Императорский Двор, лишивший его власти, мог игнорировать упреки и критику со стороны всех конфуцианцев мира, но он не мог игнорировать этих простых людей перед ним.

— Все, пожалуйста, выслушайте меня!

Голос Ван Чуна громко раздался над резиденцией. Рев толпы снова стих.

— … Король Иностранных Земель, правда ли, что вы тайно вступили в сговор с Бюро Военного Персонала, чтобы начать войны против соседних стран?

— Правда ли, что вы собрали частную армию и бросили вызов Императорскому Указу, чтобы начать войну и удовлетворить свои личные желания?!

— Зачем нужна Сила Дает Право? Зарубежные страны сократили свои армии. Разве ты не видишь? Думать только, что мы тебе верили! Оказывается, ты просто пытался сделать себе имя и удовлетворить свои личные желания!

— Король Иностранных Земель, что еще ты можешь сказать?!

Громкие упреки послышались из толпы.

— Слушайте меня! Я никогда не обсуждал с военным персоналом вербовку солдат и ведение войн против соседних стран. Это всего лишь слухи и сплетни. Это правда, что я набрал частную армию и бросил вызов Императорскому Указу об открытии арсенала, но все это было для защиты Анси, Цыси, Лунси и столицы. Когда генерал находится за границей, существуют определенные приказы, которые он не может принять. Ситуация на поле битвы постоянно меняется, и, если бы пришлось ждать решения Императорского Двора, потребовалось бы так много времени, что армия протектората Анси не только оказалась бы захороненной в чужой стране, даже в Анси, Цыси, и Императорский Арсенал в Цыси попали бы в руки врага. Я сделал только то, что должен был сделать.

Глаза Ван Чуна были красными, волосы на висках стали дыбом, а его тело дрожало.

Оружейная палата Цыси была военным делом, и Ван Чун никогда не объяснял, почему он принимал определенные решения в бою. Он даже не объяснил Сюэ Цяньцзюню и остальным о своих соображениях по поводу открытия Оружейной Палаты Цыси. Но теперь, перед этими обычными людьми, которые не имели никакого представления об искусстве войны, Ван Чун объяснялся.

Он смотрел на все эти удивленные лица и строго сказал:

— Ван Чун может дать клятву небесам, что все, что я сделал, не было сделано для личной выгоды. Если я солгал, пусть небеса поразят меня!

Огромная толпа перед воротами моментально затихла.

— Ван Чун, вы всегда говорили, что окружающие зарубежные страны амбициозны, но У- Цан впервые расформировал сто пятьдесят тысяч солдат и теперь сокращает свою армию еще на пятьдесят тысяч. Между тем Западно-Тюркский Каганат впервые сократил свою армию на двести тысяч, а теперь сокращает ее на пятьдесят тысяч. Как вы это объясните? Все общество говорит, что вы, генералы, написали, Силу Дает Право, чтобы обмануть людей и начать войны, чтобы получить заслуги. Это правда? — вопил человек от ярости, его лицо было красным и разъяренным от чувства обмана.

Ван Чун чувствовал, что кто-то вонзил в него меч. Его усилия за несколько месяцев были истолкованы вот каким образом. В конце концов, умы людей были одурачены. Взглянув на искренние лица этих людей, Ван Чун почувствовал себя обиженным и телом, и разумом.

— Слушайте, обезьяна может притвориться мертвой, чтобы ворона взяла приманку, но в конце концов она съедает ворону. Муравьед может притвориться мертвым, чтобы заманить муравьев, но в конечном итоге он съест муравьев. Когда кролик больше не может прыгать, он падает на землю, чтобы заманить орла, но, в конце концов, он подпрыгнет и укусит орла до смерти! Временное отступление сделано только для возможной победы. У-Цан, восточные и западные турки и Когурё — все это главные проблемы Великого Тана. В последние почти тысячу лет окружающие иностранцы находились в постоянном конфликте с Великим Таном.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1313. Момент тьмы (Часть 3)**

— При каждом осеннем сборе У-Цан, восточные и западные турки и все окружающие страны вторгались на Центральные Равнины, что никогда не прекращалось. У-Цан только сокращает свою армию как тактику сваливания! Когда время настанет, они, несомненно, снова поднимутся и нанесут удар по Центральным Равнинам! Вы не можете просто верить им на слово! — строго сказал Ван Чун.

Бузз!

Толпа стала настолько тихой, что можно было услышать падение булавки. На мгновение единственным звуком был ветер.

— Ты — Король Демонов Резни! Не слушайте его!

— Ван Чун, вы стали Королем Иностранных Земель и убили миллион человек. Этого недостаточно?! Будете ли вы удовлетворены, только когда все Центральные Равнины будут покрыты трупами и залиты кровью, превратившись в землю асуров? Вы, генералы, не что иное, как поджигатели войны, которые прибегнут ко всему ради нее!

— Думать, что мы так верили в тебя, относились к твоему Сила Дает Право как к драгоценному сокровищу и читали его снова и снова! Я даже спорил с моим учителем. Оказывается, все это было для вашей личной выгоды. Вы собирали частную армию и игнорировали Императорский Указ, потому что хотели восстать! У меня действительно было неверное представление о вас!

— Ван Чун, ты амбициозный кусок дерьма, мразь!

Несколько мгновений спустя толпа взорвалась еще раз яростным ревом. Бесчисленное количество людей критиковало и проклинало Ван Чуна, их лица были искажены яростью, и ни одного из них не убедили предыдущие слова Ван Чуна. Громкий грохот проклятий и упреков заставил сердце Ван Чуна кружиться и корчиться.

Ци и кровь в Ван Чуне успокоились после его возвращения из Западных Регионов, но эти волны проклятий и нападок заставили их снова вспыхнуть.

— Слушайте меня…

Ван Чун хотел сказать что-то еще, но разъяренная толпа не хотела слушать его голос.

Взрыв!

Камень пролетел в воздухе и ударил его по лбу, но Ван Чун просто стоял там, где он был, неподвижно.

— Милорд!

Увидев это зрелище, Чэн Саньюань, Су Шисюань, Сюй Кейи и другие мгновенно побледнели и бросились защищать Ван Чуна.

— Милорд, идемте! Сейчас не время для дискуссий!

— Их недопонимание Милорда слишком глубокое! Однажды они поймут! — с тревогой сказали они.

Пинпинпинпинпин! Когда они бросились защищать Ван Чуна, полетел дождь из камней, и атаки толпы усилились.

— Стоп! Этому старику есть о чем вас спросить! — вдруг раздался пожилой голос сквозь толпу.

Мгновение спустя толпа разошлась, чтобы пропустить седовласого мужчину более восьмидесяти лет, одетого в грубую коричневую одежду и держащего палку.

Старик уставился на Ван Чуна, его лицо было наполнено гневом.

Толпа стала намного тише, и бесчисленные люди смотрели на этого старика, приближающегося к Ван Чуну. Несколько человек даже сделали несколько шагов назад, чтобы дать ему больше места.

Те, кто дожил до семидесяти, были редкостью, а восемьдесят был чрезвычайно почтенным возрастом!

В Великом Тане те, кто дожил до восьмидесяти лет, пользовались большим авторитетом и уважением. Независимо от того, насколько упрямым или упрямым был человек, никто никогда не посмел бы что-либо сделать старейшине восьмидесяти лет перед толпой.

— Ван Чун, вы из клана министров и генералов, Король Великой Династии Тан. Этот старик просто человек из сельской местности и не может сравниться с вами. Если у вас есть такая возможность, избейте этого старика до смерти!

Старик блуждал вперед с тростью, холодно насмехаясь над Ван Чуном.

Даже Ван Чун был ошеломлен от этих резких слов.

— Этому старику восемьдесят три в этом году. В отличие от других, этот старик просто человек с юга, а не житель столицы. Как говорится, люди борются за один глоток воздуха, но борется ли Будда за палочку благовоний? Хотя старик прожил восемьдесят лет, я никогда не краснел, споря с кем-то. Всякий раз, когда старик сталкивается с проблемой, старик всегда говорит себе терпеть и уступать. Но на этот раз старик пережил трудности дороги, чтобы приехать в столицу и увидеть вас. Вы знаете почему?

Лицо старика стало пепельным, и он ткнул тростью в Ван Чуна.

— Старейшина, остановись!

— Что ты делаешь?!

Су Шисюань и Сюй Кейи были злы и шокированы, но никто из них не осмелился шагнуть вперед, а тем более ударить человека. Старейшины восьмидесяти лет были одними из самых уважаемых людей в мире. Любой, кто осмелится прикоснуться к ним, будет немедленно осужден миром и отвергнут обществом.

Слишком боясь дотронуться до старика, они могли использовать только свои тела, чтобы защитить Ван Чуна и принять избиение трости старика.

— Сюй Кейи, Су Шисюань, в сторону! — сказал Ван Чун, глядя в оцепенении на седовласого старика, без капель боевых искусств.

Он представлял себе всевозможные ситуации и всевозможных врагов, но никогда не думал, что столкнется с обычным и гневным старейшиной Великого Тана. Это были люди, о защите которых он думал прежде всего. Ван Чун почувствовал, как его кровь и ци нахлынули на него, но, казалось, что-то блокировало их путь и не давало им выйти.

— Пусть он подойдет!

Независимо от того, что происходило, Ван Чуну было все равно. Ван Чун хотел только услышать, что скажет старик, хотел понять, почему он так зол.

Су Шисюань и Сюй Кейи почувствовали, что их тела застыли, и, хотя они не желали, они никогда не осмеливались игнорировать приказы Ван Чуна. Цвет их лица чередовался между зеленым и белым, они были вынуждены отойти в сторону.

— Хммм! Мальчик, старик имеет преклонный возраст и многое видел. Если вы живете достаточно долго, вы видите все виды странных и удивительных вещей, но старик впервые видит кого-то вроде вас. Другие люди пришли, чтобы побить вас за то, что вы поджигатель войны или потому что вы собирались восстать, но не этот старик!

С холодным смешком старик вынул книгу из своего лона и бросил ее перед Ван Чуном. Су Шисюань и другие побледнели, когда увидели три слова на обложке, и сам Ван Чун, казалось, был поражен молнией, его лицо стало ужасно бледным. Эта книга была не чем иным, как Сила Дает Право Ван Чуна.

Ван Чун, казалось, что-то понял, но ничего не сказал и продолжал смотреть на старика.

— Может быть, правильно? Этот старик прожил много лет, но он никогда не видел, чтобы кто-нибудь осмеливался так величественно печатать такие слова на обложке и поддерживать такие идеалы для всего мира. Разве вы не сказали в своей книге, что тигры едят волков, волки едят собак, а собаки едят кролей? Разве вы не довольны тем, как сильные едят слабых и выживают только сильнейшие? Знаете ли вы, какими будут Центральные Равнины, когда ваша теория будет применена на практике?

— Тогда подходите! Этот старик знает, что вы из клана министров и генералов и что вы очень сильный и грозный человек. Тогда забейте этого старика до смерти! Старик живет несколько лет и не имеет особых способностей. Если вы считаете себя правым, если думаете, что это может исправить, тогда идите и побейте этого старика до смерти!

Пока старик говорил, он яростно подошел к Ван Чуну, его лицо было чрезвычайно взволнованным.

— Ван Чун не посмеет!

Ван Чун поморщился и инстинктивно отступил. Но через мгновение…

Тумп!

Ладонь ударила по лицу Ван Чуна. Это было настолько внезапно, что, не говоря о Су Шисюане и других, даже гражданских лица позади старика были ошеломлены. Никто не ожидал, что старик сильно ударит Ван Чуна перед толпой.

— Милорд!

Подчиненные Ван Чуна побледнели, но только теперь они наконец отреагировали и встали между Ван Чуном и стариком.

— Ублюдки! Прочь с дороги!

Глаза старика были устремлены на Ван Чуна, и он сразу же начал бить и ругать Су Шисюаня и других.

— Глупец, старик пришел сегодня, чтобы избить тебя. С юных лет ты слишком высоко ценил себя, и без какого-либо реального обучения ты осмелился писать книги по теории, как если бы ты был Мастером Чжу. Если мы позволим твоим еретическим учениям распространиться по всему миру, разве эта огромная империя не станет царством зверей? Нет практики приличия и никаких разговоров о доброжелательности, место, где только кулаки решают, кто прав, и где сыновья и дочери не любят своих отцов и матерей — это то, чему тебя научили Ван Гэнчжи и твоя мать?! Если твой отец не будет дисциплинировать тебя, это сделает этот старик! Я забью тебя до смерти, ты, мерзавец!

Старик ругался, замахивался тростью, пытаясь обойти Су Шисюаня и Сюй Кэйи, чтобы нанести удар Ван Чуну. Его лицо было пепельным, и, хотя у него не было особой силы, он вложил всю ее в свои удары, словно пытаясь дисциплинировать исключительно мерзкого ребенка.

Бузз!

Ван Чун в оцепенении уставился на этого разъяренного старца. В его ушах звенело, а тело покачивалось, его сердце сжалось и не разжималось. В тот момент он казался почти одержимым.

Ван Чун чувствовал, что этого старика никто не принуждает. Каждое его слово исходило из глубины его сердца, было его истинным и искренним мнением.

Глаза Ван Чуна ничего не видели, а уши ничего не слышали. Когда рот старика открывался и закрывался, казалось, что его душа покинула его тело.

— Су Шисюань, отведи Его Высочество внутрь. Мы не можем больше оставаться снаружи. Я задержу этого старца! Сюй Кейи приказал Су Шисюаню, все больше волнуясь, и заметил, что толпа становится еще более неуправляемой.

— Все, смотрите! Подчиненные Короля Демонов Резни собираются кого-то убить!

Когда Сюй Кейи и другие вышли вперед, толпа снова начала кричать. В волнении они начали двигаться вперед.

— Избейте их до смерти!

— Какая разница, если он Король Иностранных Земель? Они действительно осмелятся убить кого-то?!

Когда толпа взревела, полетели бесчисленные камни. Сюй Кэй и другие не осмеливались что-либо делать с этими камнями, они только закрывались руками, чтобы защитить свои головы, а их тела беспорядочно принимали удары.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1314. Потраченный физически и умственно!**

Тыгыдык!

Стук копыт лошади внезапно зазвучал в воздухе, быстро приближаясь к толпе. Знамена развевались на ветру, и под этими знаменами находились бесчисленные всадники городской гвардии.

— Императорский Двор запретил любые собрания в этом месте. Городская гвардия прибыла! Все, сейчас же расходитесь! Прогремел громовой голос.

— Передайте мой приказ! Если в течение пятнадцати минут кто-нибудь еще будет здесь, его арестуют за нарушение порядка столицы и передадут столичному магистрату!

Бум!

Городская гвардия была силой при правительстве столицы и обладала властью поддерживать порядок. Вид на знамена городской гвардии и звук этого голоса немедленно заставили толпу замолчать. Люди быстро разбрелись во всех направлениях.

— Чун-эр, я опоздал!

Генерал в доспехах городской гвардии вылетел и остановился перед воротами семейной резиденции Ван. Генерал спешился и снял шлем, обнажив взволнованное лицо дяди Ван Чуна, Ли Линя. Взглянув на Ван Чуна, Ли Линь говорил извиняющимся тоном.

— Случился инцидент. Кто-то из Императорского Двора специально перевел солдат городской гвардии. Я получил приказ и пошел выполнять его. Я не ожидал, что такой серьезный инцидент произойдет за то короткое время, что я отсутствовал!

Ли Линь отвечал за солдат городской гвардии в районе семейной резиденции Ван, и раньше проблем не было. То, что в это время появилось так много людей, ясно указывало, что кто-то направлял все это из-за кулис. Но Ли Линь мало заботился об этом, так как он находил текущее состояние Ван Чуна гораздо более важным.

Лицо Ван Чуна было бледным, и казалось, что его душа покинула тело. Здесь определенно было что-то не так.

— Спешите и помогите ему войти!

Не успев подумать, Ли Линь пригласил Сюй Кейи, Су Шисюаня, Сюэ Цяньцзюня, Чжан Цюэ и других собраться вокруг Ван Чуна и отвести его в семейную резиденцию Ван.

Взрыв!

Однако, прежде чем они смогли уйти очень далеко, Ван Чун рухнул на землю, как опрокидывающийся столб.

— Милорд!

— Чун-эр!

Все испуганно побледнели. Ван Чун упал на землю, лицо его побледнело, челюсти и кулаки сжались, тело было неподвижно. Он потерял сознание, и его дыхание было слабым.

— Торопитесь! Позовите доктора! — взревел Ли Линь, и его лицо наполнилось паникой. Подняв Ван Чуна с земли, он ворвался в комнату.

......

— Хахаха! Ван Чун, каков вкус того, когда все люди в мире стали твоими врагами?

Нахальный смех раздался из тьмы. Это была огромная и грандиозная гора, окруженная трупами и лившаяся десятками тысяч ручьев крови. Молния пронеслась по небу, и в этих вспышках электричества Ван Чун мог ясно различить слегка пухлую фигуру, держащую малиновое копье и одетую в черно-красные доспехи. Человек стоял на вершине горы, широко раскрыв рот от смеха.

— Хочешь спасти мир? Хочешь быть героем? Готовы ли люди мира позволить тебе спасти их? Даже если ты сделал все возможное, разве Девять Провинций не попали в мою руку?

— Ван Чун, ты проиграл!

Раздался злой смех Ялуошаня.

Кровь моментально хлынула в глаза Ван Чуну, и он подскочил к этой пухлой фигуре со сжатыми кулаками.

— Я до сих пор не проиграл! Ялуошан, отдай свою жизнь!

Но, прежде чем Ван Чун успел атаковать, кабум! Мир потемнел, и эта огромная гора исчезла вместе с трупами и кровью, оставив позади только темную пустоту.

— Убьююю!

Мгновение спустя, вой криков и громовых копыт сотряс мир. То, что вначале было лишь небольшим шумом, быстро превратилось в громкий крик, который можно было услышать за сотню ли, землетрясение, которое потрясло основы мира. Бесчисленные воины в доспехах взревели и взвыли, подняв мечи и сабли, и пролетели мимо Ван Чуна на десятки тысяч ли вперед.

— Милорд, мы будем следовать за тобой вечно!

— За Великий Тан!

— Убьююю!

Эти крики были настолько громкими, что от них закипала кровь, и солдаты были видны так далеко, как мог видеть глаз.

В мгновение ока Ван Чун вернулся к тому времени, когда он вел свою армию через Девять Провинций в кампании по сопротивлению потусторонним захватчикам.

— Убью!

Ван Чун почувствовал, как закипает его кровь, и с лязгом обнажил свой меч. Но, прежде чем Ван Чун смог броситься вперед, окровавленная рука появилась из-под земли и вцепилась в правую ногу Ван Чуна.

— Милорд! Никто не понимает нас! Все сдались. Есть ли смысл в нашем сопротивлении?

Ван Чун опустил голову и только тогда понял, что земля была покрыта трупами тех солдат, которые следовали за ним в этой кампании. У его ног лежал окровавленный генерал, который был его подчиненным. Его доспехи были разбиты в клочья, а его бледное лицо смотрели на него, открывая два изможденных и отчаявшихся глаза.

— Милорд, имеет ли смысл нам что-то для них делать?

— Никто не понимает нас, никто не понимает нас…

Бесчисленные голоса начали жаловаться, и Ван Чун мог только смотреть в оцепенении на отчаянные лица вокруг него. Мир внезапно начал вращаться, и холодный пот сочился из каждой поры Ван Чуна.

— Вы — источник всего хаоса в этом мире?

В его ухе раздался один голос, а затем и десятки тысяч.

Румбл!

Земля внезапно рассыпалась, и тогда начали расти бесчисленные волны. Ван Чуну казалось, что он превратился в кусок дерева, раскачивающийся вверх и вниз по бескрайнему океану, и морская вода толкала его туда-сюда. Ему было холодно, тяжело, он задыхался. Свист! Из тьмы вышла волна, а затем вторая, третья… Одна тяжелая и массивная волна за другой пришла, снова и снова окуная Ван Чуна в глубины океана.

Тьма, холодное отчаяние… всевозможные чувства ворвались в его разум, заставив Ван Чуна испытать беспрецедентное чувство одиночества.

— Доктор, что случилось с нашим лордом?

Ван Чун услышал слабый и взволнованный голос в темноте, а затем услышал вздох.

— Хааа! Его Высочество горит внутри, а его разум страдает от депрессии!

— И, если мое суждение верно, Его Высочество страдает от недуга. Его ци и кровь в беспорядке! Ситуация плохая!

......

Бум!

Образы исчезли.

Ван Чуна бросало в постоянно меняющиеся картины. В какой-то момент он окажется в мире, охваченном огнем, и тогда он становился очень холодным льдом. Разум Ван Чуна постоянно колебался между льдом и огнем.

Король Ци, Король Сун, Первый Принц, Пятый Принц, Ли Цзюньсянь… бесчисленные фигуры появлялись и исчезали на его глазах. Наконец, Ван Чун потерял сознание.

Семейная резиденция Вана утонула в темных облаках печали и депрессии.

Король Сун, Чжанчжоу Цзяньцюн, Ван Гэн, старейшина Е и старейшина Чжао собрались в комнате Ван Чуна. Мать Ван Чуна молча вытирала слезы у его кровати. По краям комнаты различные служанки смотрели на неподвижную фигуру Ван Чуна, Его лицо было бледным, как лист бумаги, и тихо плакало.

Все испытывали горе, увидев эту картину. Все они бросились сюда, как только услышали эту новость, и когда они увидели Ван Чуна с плотно сжатой челюстью, испытали глубокое раскаяние.

Великий Тан был Великим Таном каждого, а не только Ван Чуна. Но в этом вопросе, Ван Чун, несомненно, сражался один, энергично борясь снова и снова, чтобы уйти от поражения и изменить сердца людей. Будь то Король Сун, Чжанчжоу Цзяньцюн или кто-то еще, никто не оказал ему особой помощи. В этом аспекте каждому из них было трудно не винить себя.

— Ребенок уже находится без сознания в течение нескольких дней. Похоже, что этот вопрос действительно нанес ему серьезный удар.

— Мы не можем позволить этому продолжаться. Мы должны что-то сделать. Мы не можем переложить все на плечи этого ребенка. Не забывайте, ему всего восемнадцать!

— Но мы ничего не можем сделать! Мастер Чжу является лидером всех конфуцианцев и обладает самым могущественным голосом в мире. Даже бывший император относился к нему с величайшим уважением. Большинство людей поддерживают конфуцианцев!

Настроение было мрачным, и все беспомощно смотрели друг на друга. Психическое заболевание нужно лечить психическими лекарствами, но укоренившиеся привычки трудно преодолеть. Даже если бы все они сделали как можно больше, они не смогли бы изменить стремление людей к миру. Больше всего беспокоило состояние Ван Чуна.

Когда они все смотрели на его молодое лицо на кровати, их брови вздрагивали от беспокойства.

Старший Дядя Ван Чуна, Ван Гэн, повернулся к Императорскому врачу, который убирал лекарства, и спросил:

— Доктор, прошло три дня. Неужели нет никакого способа вылечить раны Чун-эра?

Императорский врач, которого попросил прийти Король Сун, покачал головой и вздохнул.

— Хаааа… ничего не поделаешь. Я понятия не имею, какие приемы совершенствует Его Высочество, но в его теле есть несколько десятков различных видов ци. Это вместе с его психическими расстройствами заставило его оставаться в этой коме. Психические проблемы должны лечиться с помощью умственных исцелений, поэтому Его Высочество может рассчитывать только на себя, если он хочет выздороветь.

В комнате стало тихо, настроение стало еще тяжелее.

Топ!

женщина в белой одежде неожиданно отошла от своего положения в углу. Сюй Цицинь, по-прежнему испачканная слезами, медленно подошла к кровати Ван Чуна.

— Леди Сюй

Горе появилось в глазах других, когда они смотрели на Сюй Цицинь. Отношения между Сюй Цицинь и Ван Чуном не были секретом, и все знали, что они любят друг друга. В то время как другие приходили только один раз в день, Сюй Цицинь посещала его три раза.

— Леди Сюй, вы должны обратить внимание на свое здоровье. Если бы Чун-эр увидел вас такой, он определенно был бы очень обеспокоен. — умолял Ван Гэн. Этот ребенок явно похудел с тех пор, как Ван Чун впал в кому, а всему ее телу, похоже, не хватало энергии.

Сюй Цицинь, казалось, ничего не слышала, слезы тихо катились по ее бледному лицу. Это был второй раз, когда она видела Ван Чуна без сознания. Для Великого Тана Ван Чун исчерпал почти все свои силы. Он был как одинокий воин, постоянно воющий и борющийся против мира. Временами это заставляло его казаться дураком, но это было именно то, что она находила в нем таким привлекательным.

— Ван Чун.

Сюй Цицинь опустила свое тело и нежно поцеловала Ван Чуна в лоб.

— Я верю, что ты не проиграешь. Несмотря ни на что, ты никогда не уступишь.

Унылая улыбка появилась на губах Сюй Цицинь.

Бузз!

Внезапно хаотическая аура Ван Чуна, казалось, стабилизировалась, как будто он услышал слова Сюй Цицинь.

Все были ошеломлены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1315. Внутренняя борьба!**

Глубоко в сознании Ван Чуна он ничего не видел и ничего не слышал. Был только бесконечный лед и огонь, вместе с темным и холодным океаном.

— … Ты не проиграешь!

— Несмотря ни на что, ты никогда не уступишь!

Когда Ван Чун переключался между льдом и огнем, он внезапно услышал теплый и нежный голос, звучащий в его голове снова и снова. Как будто он внезапно нашел сухую землю среди этого темного океана, и разум Ван Чуна успокоился.

— Цицинь!

После произнесения этого имени Ван Чун больше ничего не знал.

......

По прошествии, казалось, одной секунды и бесчисленных лет, Ван Чун наконец вышел из темноты, тихо кашляя, и очнулся.

— Чун-эр, ты наконец очнулся!

Когда Ван Чун медленно открыл глаза, его мать обняла его и начала плакать.

— Мама! Старший Дядя!

Вид этих двух знакомых фигур заставил сердце Ван Чуна испытать тепло.

— Чун-эр, ты наконец очнулся!

Ван Гэн выступил вперед и помог Ван Чуну подняться с глубоким беспокойством в глазах.

Когда Ван Чун сел, он осмотрел комнату и сразу заметил несколько знакомых фигур. Присутствовали Су Шисюань, Сюй Кейи и Чжан Цюэ, все они были рады видеть, как Ван Чун очнулся, но чувствовали себя неловко и стыдно.

— Милорд, вы наконец очнулись!

Цвет лица Ван Чуна был очень плохим, а тело казалось довольно слабым, но по крайней мере он очнулся от комы. Это была лучшая новость, которую они когда-либо слышали, и все этому обрадовались.

— Вы все.

Ван Чун кивнул людям, собравшимся в комнате.

— Ваше Высочество, мы сожалеем!

Все почувствовали сожаление, увидев слабое состояние Ван Чуна.

— Если бы не мы, все бы не получилось так!

— Хех, это не имеет к вам никакого отношения. От начала и до конца это все из-за меня.

Ван Чун покачал головой с удивительно спокойным выражением лица.

Но спокойное выражение лица Ван Чуна только еще больше обеспокоило его мать, его старшего дядю, Сю Кейи, Су Шисюаня, Сюэ Цяньцзюня и других. Он просто был слишком спокоен.

Однако Ван Чун не дал им возможности задавать вопросы.

— Достопочтенная мама, кто приходил, когда я был без сознания?

— Король Сун, лорд Чжанчжоу, а также старейшина Е и старейшина Чжао. — сказала мать Ван Чуна, улыбнувшись.

Ван Чун был озадачен, но быстро собрал свои чувства и улыбнулся своей матери.

— Мама, я знаю, что ты беспокоишься, но расслабься: я в порядке.

Бум!

Пока он говорил, громкий гул неожиданно раздался из-за пределов имения. Все напряглись от этого шума, но Ван Чун только моргнул.

— Ка, Чун-эр, ты только что очнулся, и твое тело очень слабое. Ты должен отдохнуть. Невестка, мы уйдем. Дай Чун-эру побыть в покое, — сказал Ван Гэн матери Ван Чуна, затем бросил взгляд на Сюя Кейи и остальных.

Ван Чун только что очнулся от комы и был в депрессии. Никто не знал, что произойдет, если он снова услышит протестующие толпы снаружи.

— Ваше Высочество, мы сейчас уйдем!

Су Шисюань и другие выглядели испуганно и встревоженно, и поспешили удалиться.

— М-м!

Ван Чун лишь кивнул и больше ничего не сказал.

Несколько мгновений спустя комната опустела, и вскоре после этого шум на улице угас.

Ван Чун в оцепенении сидел на своей кровати. Через некоторое время Ван Чун наконец встал и подошел к окну.

Через окно он мог видеть, что небо было темным и покрыто густыми облаками.

Ван Чун безучастно смотрел в небо.

Он не заметил, что фигура на крыше здания возле семейной резиденции Ван смотрела на окно и молча наблюдала за ним через окно.

Свуш!

Мгновение спустя человек спустился с крыши и моргнул.

Этот человек бежал по улицам, кружил взад и вперед, чтобы никто не следовал за ним. Наконец, человек в черной одежде вошел в роскошное и грандиозное поместье через неприметные задние ворота.

Он прошел по скрытому проходу в темный зал. Внутри некий человек молча ждал, его черты были скрыты в тени. Но было возможно видеть то, что носил человек.

Человек был одет в гражданскую одежду и в шарфовую шляпу. Однако, стоя там, он источал ауру безграничной власти.

Человек в черной одежде встал на колени на землю и с уважением сказал:

— Милорд, мы только что узнали, что мальчик из клана Ван наконец-то несколько минут назад очнулся!

Бузз!

Атмосфера в зале внезапно изменилась, обострилась и наполнилась опасностью.

— Мальчик еще не умер?

Человек в шарфовой шапке прищурился, его голос был полон убийственных намерений.

— Но я заметил, что, хотя он очнулся, он как будто только что излечился от серьезной болезни, и его цвет лица довольно плохой. Кроме того, мы исследовали того Императорского Врача, который лечил его. Врач сказал, что звездная энергия в его теле находится в беспорядке, и внутри есть по крайней мере сто различных видов звездной энергии, которые могут вспыхнуть в любой момент. — сообщил стоящий на коленях человек.

— Ой?

Фигура в темноте, казалось, очень обрадовалась этой новости.

— По крайней мере, сто? Отлично! Сообщите этим людям, что они должны нанести удар!

Его голос был ледяным и острым, как меч.

— Мальчик, тебе действительно повезло! В таком юном возрасте ты стал Королем Зарубежных Земель и бросил весь мир в хаос, даже заставив выйти Мастера Чжу. Тебе нельзя больше продолжать. Поскольку ты не был разумен, я просто отправлю тебя в преисподнюю!

Голос был настолько зловещим, что даже стоящий на коленях человек в черной одежде не мог не дрожать.

Через несколько мгновений человек с шарфовой шляпой исчез из зала, как и человек в черной одежде.

......

Ворота семейной резиденции Ван оставались плотно закрытыми. После того, как Ван Чун был лишен своих официальных постов и подвергся критике со стороны Мастера Чжу, чиновники двора почти все решили держаться подальше от поместья. Тем временем, одна толпа демонстрантов за другой атаковала резиденцию семьи Ван, и, хотя Су Шисюань и другие использовали городскую гвардию, чтобы помешать Ван Чуну понять это, было просто невозможно не допустить их всех.

Однако Ван Чун, похоже, забыл обо всем. Он начал жить мирной жизнью, отложив в сторону все вопросы, касающиеся Императорского Двора, границы и конфуцианской секты. Ван Чун проводил каждый день за едой, чаем и сном в очень упорядоченной рутине. Он даже болтал и шутил со слугами, выглядя очень обычно.

Ван Чун не обсуждал дела Императорского Двора. Но все это только заставляло окружающих его людей еще больше волноваться.

— Доктор, какова ситуация с моим сыном?

В другой комнате поместья мать Ван Чуна, его Старший Дядя и его подчиненные созвали собрание, с глубоким беспокойством в глазах.

— Ах! Его Высочество кажется нормальным, а его пульс устойчивым, но пока вопрос не будет решен, он не восстановится. Учитывая глубокую депрессию Его Высочества, звездная энергия внутри его тела может представлять еще большую опасность!

Вздохнул Бородатый Императорский врач.

Императорский Дворец был домом для многих экспертов, и врач не просто лечил обычных горничных, супругов и наложниц. Он лечил грозных мастеров боевых искусств, Принцев, их слуг, Императорскую гвардию и королей. Такие Императорские врачи имели глубокое понимание боевого пути.

Слова доктора заставили всех в комнате глубоко нахмуриться. Конфликт между милитаристами и конфуцианцами зашел далеко, и они никак не могли его разрешить.

Все погрузились в безмолвную мысль.

......

Пока все остальные волновались о том, что делать, в своем кабинете Ван Чун был одет в повседневную одежду, пояс был небрежно обвязан вокруг его талии. Он оказался очень беззаботным и естественным.

Положив лист бумаги, Ван Чун взял свою кисть и стал небрежно писать.

Выражение его лица было мягким и совершенно не затронутым внешним миром.

— Что касается весны, и погода мягкая и солнце яркое, озеро спокойное и гладкое, отражающее солнечный свет, огромный темный лист, покрывающий огромные расстояния. Чайки скапливаются на земле и снова поднимаются в небо, пока серебристая рыба плавает в водах1…

Это была ода весне, и Ван Чун забыл, где он ее читал. Он писал только то, что его интересовало в данный момент.

Возможно, из-за того, что он пережил так много всего, ум Ван Чуна постепенно успокоился, и его каллиграфия перестала быть неуклюжей и детской, какой была во время инцидента с супругой Тайчжэнь. Теперь в ней был внушительный, устойчивый и достойный аромат, отточенный многими трудностями, и он, казалось, держал свою кисть, как лезвие.

Во время домашнего ареста Ван Чун использовал каллиграфию, чтобы скоротать время и смягчить свои эмоции.

— Берега полны травы и орхидей. И когда туман полностью рассеивается, яркая луна сияет через тысячу ли. Когда волны беспокойны, вода струится золотом, а когда озеро безмятежно, как будто монета погружена в воду…

Ван Чун продолжал писать, очевидно, полностью погруженный в свою каллиграфию.

— … Если они волнуются как при дворе, так и после выхода из него, как они могут быть счастливы? Надо сказать: «Будьте первыми, кто беспокоится о заботах страны, и последними, кто будет радоваться ее радостям2!»

Когда он писал эти последние две строчки, он как будто был зарезан. Клак! Кисть выпала из его руки. Ван Чун внезапно осознал, что он пишет не какие-либо стихотворения этой эпохи, а что-то из глубин своих воспоминаний, эссе, написанное человеком из другого мира.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Строки взяты из прозаического эссе «Памятник Башне Юэян», написанного Фаном Чжунъяном, чиновником династии Северная Сун, который жил с 989 по 1052 год. Башня Юэян — это башня на берегу озера Дунтин, именно это озеро упоминается в отрывке.

1. Это предпоследняя строчка «Мемориала Башне Юэян», и, очевидно, самая известная.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1316. Ментальный узел! (Часть 1)**

Кап!

Кровь брызнула на бумагу, капля за каплей, точка за точкой. Когда Ван Чун опустил голову, он обнаружил, что приложенная им чрезмерная сила заставила ручку щетки пробить его ладонь. Но пока текла кровь, Ван Чун не чувствовал никакой боли. Это было похоже на то, что кисть воткнулась в ладонь другого человека.

Кровь капала на бумагу, но только когда Ван Чун увидел строки «Будь первым, кто беспокоится о беспокойствах страны, и последним, кто будет радоваться ее радостям», он почувствовал резкий удар боли — не в руке, но в своем сердце.

Ван Чун верил, что он всё забыл, что он научился быть расслабленным и равнодушным. Но когда он увидел эти слова и почувствовал боль, которую они вызвали, Ван Чун понял, что боль не исчезла, а была глубоко похоронена.

Он медленно откинул ладонь, вытер кровь, нанёс немного мази и перевязал рану.

После этого он взял новую кисть и продолжил писать, ведя себя так, как будто ничего не произошло.

......

Дни продолжались, и вскоре от домашнего ареста Ван Чуна оставалось только полмесяца.

Второй брат Ван Чуна Ван Бэй и его младшая сестра Ван Сяояо вернулись с границы. Это сделало семью Ван немного более радостной, отогнав облака печали, нависшие над поместьем.

— Давай, давай! Кушай!

С наступлением темноты зажглись фонари, освещая семейную резиденцию Ван и наполняя ее радостной атмосферой. Все собрались в главном зале, где был накрыт длинный обеденный стол, накрытый всевозможными деликатесами. В свете красных фонарей у всех были сияющие лица.

Семья Ван могла быть счастливой только во время еды, способной полностью забыть обо всех других делах.

— Давай, давай! Давайте кушайте!

Мать Ван Чуна сидела во главе стола, ее лицо улыбалось. Слева от нее был Ван Чун, а справа от нее был Ван Бэй. В самом конце стола была младшая сестра Ван Чуна Ван Сяояо. Другие люди сидели в соответствии с их важностью.

— Я хочу съесть это!

— И это!

— И это!

Ван Сяояо, сидевшая в самом конце стола, использовала специально изготовленную пару длинных палочек для еды, чтобы шарить ими по столу, кладя лучшие блюда в свою миску. Еда в ее миске теперь была сложена выше, чем ее рис, и ее рот был наполнен ею.

— Пока хватит! Здесь всем хватит!

Мадам Ван была одновременно и раздражена и радостна, и все вокруг нее смеялись. По сравнению с другими, Ван Сяояо всегда будет жить максимально спокойно, счастливо и свободно. У нее не было много забот, и ее было легче всего удовлетворить. Когда она выросла, то, что ей нравилось, никогда не менялось.

Конечно, это была еда.

Видя, что все смотрят на ее миску, аппетит Ван Сяояо еще больше вырос, и она начала есть еще большими кусками. Ее голова была так погружена в чашу, что было трудно ее увидеть.

Ужин с Ван Сяояо никогда не будет скучным, и нет ничего более счастливого и гармоничного, чем вся семья, сидящая за одним столом.

— О нет! В чем дело? Мои любимые куриные ножки не соленые?

Ван Сяояо схватила палочками куриную ножку и положила ее себе в рот, а затем ее брови сморщились от недовольства.

— Маленькая сестра, перестань бездельничать. Там есть соль! — сказал Ван Чун, посмеиваясь, глядя на свою младшую сестру. Пока он говорил, он взял куриную кость и положил ее в миску, предназначенную для отходов. Непослушная натура его маленькой сестры действительно не изменилась. Он съел одну из них и не обнаружил никаких проблем.

Кроме того, повара усадьбы были известны по всей столице, и они не могли пренебрегать солью. Его маленькая сестра просто вызывала суету.

— Нет соли, нет соли, нет соли!

Ван Сяояо злилась и кричала, даже гневно бросила палочки на стол.

— Сяояо, прекрати создавать проблемы!

Увидев это, мать Ван Чуна сразу же стала суровой. Ван Бэй недовольно нахмурился. В отличие от своего младшего брата и матери, у Ван Бэя был более холодный и более убийственный взгляд.

— Если ты не ешь, то уходи!

— Никто из вас не верит мне! Я не балуюсь! Там нет соли! Если вы мне не верите, попробуйте сами!

Ван Сяояо сердито нахмурилась, уставившись на остальных, без признаков отступления.

— Вот как? Молодая мисс, позвольте мне попробовать.

Видя, как злилась их молодая мисс, Су Шисюань и Сюй Кейи попытались ослабить настроение и с помощью палочек для еды взяли куриную ножку. Эти куриные ножки обычно были любимыми блюдами Ван Сяояо, поэтому все намеренно оставили их для нее. Но теперь, естественно, не было никакого вреда при попытке их взять.

Но после укуса Сюй Кэй и Су Шисюань сразу нахмурились.

— В чем дело? Вы не можете распробовать соль?

Ван Чун покачал головой и усмехнулся.

Су Шисюань и Сюй Кейи иногда играли вместе с его младшей сестрой. В конце концов, она была самым молодым членом семьи.

— Это… кажется, что нет соли…

Су Шисюань и Сюй Кейи нерешительно посмотрели на Ван Чуна.

— Что вы городите чепуху!

Ван Чун покачал головой, не зная, смеяться ему или плакать.

Все больше людей стали вытягивать палочки для еды и брать куриную ножку, понимая, что что-то не так. И снаружи послышался поток шагов. На глазах у изумленных посетителей ворвался шеф-повар резиденции, держа в одной руке ковш.

— Мадам, Второй Мастер, Третий Мастер, мои самые искренние извинения. При приготовлении пищи произошел небольшой несчастный случай. Чаша куриных ножек Донтина, которую так любит юная леди, была подана без соли. Я вернусь и заберу это! Мадам, мне очень жаль!

Старый шеф-повар, он взял миску куриных ножек со стола и поспешно ушел.

Бузз!

В зале стало жутко тихо, и все повернулись, чтобы посмотреть на Ван Чуна. Все они попробовали одну из этих куриных ножек, и все они решили, что у них действительно не было вкуса. И, возможно, потому что их не готовили достаточно долго, они были немного сырыми.

Но Ван Чун не смог учуять ничего необычного.

У всех были сложные выражения на лицах и глубокая озабоченность в глазах. Учитывая все прошедшее время, все считали, что Ван Чун поправился и забыл о проблемах двора. Казалось, он в порядке, он даже время от времени шутил с Ван Сяояо.

Но теперь они пришли к поразительному осознанию того, что все было не так, как они себе представляли.

Ван Чун никогда не забывал.

Перед лицом всех этих взволнованных взглядов в этом тихом зале Ван Чун, казалось, что-то понял, а затем его улыбка начала исчезать. Он всегда верил, что хорошо это скрывает, никогда не ожидая, что его разоблачат таким образом.

— Мама, я иду гулять!

Ван Чун встал, положил палочки и спокойно ушел, избегая взглядов остальных. Позади него Ван Сяояо кричала:

— Я знала, что соли нет, но никто из вас не верил мне. — почувствовав дуновение ветра на своем теле, Ван Чун внезапно испытал озноб.

Были некоторые вещи, которые считались забытыми, но, хотя он мог обмануть других, он не мог обмануть себя. Придет день, и маска на лице будет непреднамеренно снята, обнажая эту самую хрупкую часть души.

Ван Чун не хотел, чтобы другие беспокоились о нем.

Но были некоторые вещи, о которых он не мог не беспокоиться!

Он был смущен и потерян. В эту темную ночь он понятия не имел, куда идти!

— Мадам, мы нашли это в комнате молодого мастера.

Вскоре после того, как Ван Чун ушел, служанка неожиданно вышла вперед и раскрыла ладонь. В этой ладони были запятнанная кровью повязка и киноварная щетка, которая была сломана пополам. При виде этих двух предметов мадам Ван мгновенно побледнела.

— Мама, я пойду и найду его!

Ван Бэй сразу встал.

— Не нужно. Дай ему немного времени прийти в себя.

Мадам Ван покачала головой, и ее глаза потускнели. Ван Чун дважды потерял сознание, и ментальный узел оставался напряженным. Все, что они могли сделать в это время, это попытаться не смущать его и отказаться обсуждать любые политические вопросы в резиденции. Как сказал Императорский врач, психическое заболевание ее ребенка можно было решить только его собственными усилиями.

......

Ван Чун в одиночестве шел по резиденции тихой ночью, намеренно избегая мест, где будут находиться другие, и выбирая самые отдаленные сады и веранды. Он ходил по кругу, но боль оставалась и только усиливалась со временем.

Бонг!

Звук звонка, отмечающего время, пришел снаружи. Ван Чун остановился и слабо услышал шаги, идущие к резиденции. В пределах столицы в каждом районе люди будут объявлять, который час, и эти люди обычно путешествуют парами.

— … Впереди нас — семейная резиденция Ван!

Голоса двух ночных сторожей привлекли внимание Ван Чуна.

— Разве не там Король Иностранных Земель?

— Ах! Вы новичок, поэтому я советую вам больше не говорить об этом.

Один из стражников почти не говорил, когда его перебил партнер. Двое сторожей постепенно исчезли в темноте. Когда Ван Чун пришел в себя, он понял, что стоит перед стенами с высоким периметром.

Эти стены казались такими же высокими, как горы. Они преграждали ему путь и давили на его сердце. У Ван Чуна внезапно возникло сильное желание выйти. Легким движением ног Ван Чун поднялся на стену, как лист.

Стоя на стене, он мог видеть бесчисленные огни, мерцающие в темноте, и это знакомое чувство снова вспыхнуло. Он походил на одиночную лодку, плывущую в бесконечном океане, потерянную в темноте и не понимающую, куда идти.

Ван Чун повернулся и увидел двух ночных сторожей, идущих вдаль. Тихо вздохнув, Ван Чун спрыгнул со стены и направился в противоположном направлении.

Позади него из тени наблюдала молчаливая фигура, а затем украдкой начала следовать за ним.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1317. Ментальный узел! (Часть 2)**

Ван Чун шел один по улицам, задыхаясь от ночного ветра. Он не знал, что он хотел сделать или куда он хотел пойти, только то, что его разум чувствовал себя намного легче.

Гав! Гав!

В темноте послышались звуки лающих собак, мужчин и женщин и плач детей. Ван Чун молча пошел вперед, не вызывая внимания.

— Отец, прости меня…

Рядом, в доме на улице, был зажжен фонарь, и через окно можно было услышать разговор отца и сына.

— Я был неправ. Я не должен был спорить с тобой! Я верил, что Король Иностранных Земель был великим героем, что он был прав. Я не думал, что он был амбициозным ублюдком, который готовил восстание!

Бузз!

Ван Чун почувствовал, как его сердце содрогнулось, и его руки сжались в кулаки, и волны боли пронзили его тело.

— Ах! Все это. Между отцом и сыном нет зла, которое может длиться ночь. Это хорошо, что ты понял! Даже я не предполагал, что он будет таким, не говоря о тебе.

Отрывки разговора отца и сына заставили глаза Ван Чуна потускнеть. Он прошел мимо окна и продолжил путь.

Ночь была холодная, и Ван Чун довольно замерз, когда он шел по улицам, которые были настолько пустынны, что Ван Чун не видел ни одного человека с тех пор, как начал свою прогулку.

— Как впечатляет! Конфуцианская школа насчитывает более двух тысяч школ в Аравии. Аравийский Халиф действительно заслуживающий доверия человек. Мы все неправильно поняли.

— Разве в Аравии нет нескольких сотен тысяч человек, изучающих язык нашего Великого Тана? В будущем все окружающие нас Ху смогут говорить на языке тана!

— Именно! Сын моего соседа поехал в Хорасан по делам, и я слышал, что он заработал кучу денег. Это путь мира. Если есть деньги, которые будут заработаны, кто будет готов вести войну? Это все вина этого Короля Иностранных Земель!

— Верно-верно!

Вдруг послышались голоса рядом со стеной, а затем две фигуры с ведром липкой пасты и кистью отошли, только что закончив что-то расклеивать на стене.

Бузз!

Никто не заметил Ван Чуна, стоящего в темноте, его лицо было бледным, как у призрака, когда он смотрел на этих двух мужчин. Когда двое из них ушли, Ван Чун вышел вперед и увидел, что это было объявление конфуцианской школы об их достижениях в соседних зарубежных странах.

— Восточно-Тюркский Каганат создал еще двадцать четыре школы, в которых обучается 1300 учеников!

— Западно-Тюркский Каганат создал еще тридцать пять школ с двадцатью восемью сотнями учеников!

— На северо-западе открылся новый открытый рынок, где каждый месяц производится обмен одного миллиона таэлей золота!

— Вокруг Протектората Бэйтина Императорский Двор еще раз провел переговоры с западными турками, и обе стороны согласились отвести свои линии обороны еще на сто ли!

Вся стена была покрыта такими объявлениями. Но Ван Чун заметил несколько более простых объявлений.

'Сбей Короля Иностранных Земель!'

— Король Иностранных Земель — Король Демонов Резни!

— Сила Дает Право — ересь!

Углы этих объявлений были еще мокрыми. Было очевидно, что они были размещены этой парой мужчин.

Ван Чун читал эти объявления с бледным лицом, его ногти впивались в его плоть до крови. Каждое из слов в этих объявлениях было резцом, залезшим глубоко в тело Ван Чуна.

Никто не видел его в эту темную ночь, но именно поэтому он принял каждое из этих слов близко к сердцу. Все его тело было переполнено болью. Он снова почувствовал, что собирается задохнуться, что холодный и темный океан снова угрожает поглотить его. Независимо от того, сколько он боролся, он только погружался все глубже и глубже в пропасть.

Таптап!

Скорость Ван Чуна становилась все выше, и он безумно мчался по улицам, его окружение текло, как потоки воды.

Он сделал все возможное, чтобы не думать и не упоминать о делах двора в этот период времени, и Ван Чун полагал, что он забыл, что он может снять свое бремя. Только теперь Ван Чун осознал, что эти раны были открыты и причиняли боль больше, чем он предполагал.

Он мчался очень долго, и только когда он почувствовал себя морально и физически истощенным, он наконец остановился.

Перед ним был странный лес, и в небе сиял тусклый свет. Ван Чун понял, что он пробежал весь путь от западной части города до южной.

— ВОЗ?

Ван Чун внезапно повернул голову, его глаза были такими же острыми, как мечи, когда он смотрел на лес.

Все было тихо, без звука.

— Вы следили за мной так долго: вам нужно, чтобы я вас звал?

Ван Чун открыл ладонь, сразу же собрав в нее энергию в острый клинок.

Как раз, когда Ван Чун собирался нанести удар, с деревьев раздался голос в двадцати шагах.

— Подождите!

Свуш!

Фигура спрыгнула из пышных деревьев на землю. Это был не человек в маске в черном, а человек в зеленом шелковом халате со словом Финал на груди.

— Вы из Резиденции Герцога Е?!

Ван Чун был ошеломлен, не ожидая, что тот, кто следил за ним пол ночи, будет из резиденции герцога Е. Хотя человек и не заявил об этом, одежда, которую он носил, была очень похожа на форму Высшей Боевой Армии, не говоря о знаке Резиденции Герцога Е на его поясе.

— Король Иностранных Земель, простите меня!

Мужчина сложил руки и почтительно поклонился.

— У этого скромного не было никаких враждебных намерений, он только доставлял пригласительный билет в соответствии с приказом!

— Пригласительный билет!

Брови Ван Чуна удивленно скривились, но его враждебность исчезла.

Для битвы при Таласе герцог Е послал две тысячи своих Высших боевых войск, чтобы помочь Ван Чуну и Великому Тану. Если бы не помощь этой армии, победить было бы гораздо сложнее.

Несмотря на то, что клан Ван не имел прежних отношений с резиденцией герцога Е, резиденция герцога Е одолжила Ван Чуну две тысячи солдат после одного письма, наполнив Ван Чуна уважением и восхищением его непредубежденностью.

— Этот скромный не может дать правильное объяснение. Ваше Высочество поймет, как только вы прочитаете это!

Охранник из резиденции герцога Е вынул пригласительный билет в лазурном конверте и почтительно предложил его.

— Понял! Поблагодарите Герцога Е от меня! — спокойно сказал Ван Чун, взяв письмо.

Хотя он был благодарен за добрые намерения и помощь герцога Е, в действительности он не был настроен никого посещать.

— Милорд, этот презренный уйдет первым. Но несмотря ни на что, Милорд должен прочитать содержимое пригласительного билета!

Охранник резиденции герцога Е с облегчением вздохнул, когда Ван Чун взял пригласительный билет. Когда он отступил, он бросил последний взгляд на пригласительный.

Свуш!

Человек, наконец, вскочил на ветку дерева и со вспышкой исчез.

Ван Чун поднял голову и увидел, что до рассвета осталось совсем немного времени. Глубоко вздохнув, он начал возвращаться домой.

......

Время продолжало медленно проходить.

В своем кабинете Ван Чун сидел, скрестив ноги, на полу, белые потоки энергии поднимались из его тела. Его лицо было красным и покрыто потом. Через некоторое время Ван Чун выдохнул и медленно забрал свою энергию. Его цвет лица мгновенно улучшился.

— Сэр Чжан, большое спасибо. — сказал Ван Чун Императорскому врачу. — Эта Пилюля Алой Души действительно эффективна.

— Милорд не должен быть таким вежливым. Боевые искусства Милорда глубоки и необычайны, и вместе с вашим удивительным талантом Милорд должен быть в порядке после очередного периода отдыха и восстановления сил.

Врач убрал свою аптечку, говоря с Ван Чуном.

— Сэр Чжан, спасибо.

Ван Чун кивнул, встал и поклонился.

Императорский врач быстро покинул кабинет со своей аптечкой. Тем временем Ван Чун подошел к своему столу, развернул лист бумаги и начал заниматься каллиграфией.

Через несколько дней его домашний арест закончится. В этот период Ван Чун не мог находиться при дворе и не мог вмешиваться в дела Бюро Военного Персонала.

Практика каллиграфии была для него способом провести время и смягчить свои эмоции.

— Сэр Чжан, как поживает мой ребенок?

Когда Ван Чун сосредоточился на своей каллиграфии, он вдруг услышал отдаленный голос.

— Мама!

Ван Чун сразу же узнал голос, и его разум покачнулся.

Знакомый голос доктора ответил:

— Мадам, я дал Его Высочеству Алую Таблетку Души. Следуя вашим указаниям, я не сказал Его Высочеству правду. Хотя Его Высочество кажется в хорошем состоянии на первый взгляд, его умственный узел становится все более и более серьезным. Энергия Его Высочества явно стала еще более нестабильной. Ситуация нехорошая!

— Если нет способа разорвать ментальный узел Его Высочества или если он не развяжет узел самостоятельно, он будет становиться все более и более серьезным. По прошествии времени, даже этот старик не сможет ничего сделать.

Из их голосов стало ясно, что эти двое решили вести разговор очень далеко от кабинета Ван Чуна, но это было бессмысленно для кого-то уровня совершенствования Ван Чуна.

— Хааа… Что же делать?!

Мать Ван Чуна явно не знала, что он слышит. Беспокойство в ее голосе было ощутимо.

— Су Шисюань, Сюй Кейи, всем вам нужно хорошо слушать. Вам запрещается сообщать Чун-эру любые новости о внешнем мире в этот период времени. Наш клан Ван дал достаточно для Великой Династии Тан и ничего не должен империи.

— Да, мадам.

Голоса постепенно исчезли.

Кисть Ван Чуна парила в воздухе, и он неподвижно сидел на своем стуле. Сложный взгляд мелькнул в его глазах, но он быстро успокоился и начал писать снова.

Психические заболевания должны были лечиться психическими излечениями, но кто мог вылечить его болезнь? Был ли кто-нибудь, кто мог бы вылечить человека, которого оклеветал весь мир?

Ван Чун энергично писал все быстрее и быстрее, выливая весь свой гнев и чувство несправедливости на бумагу. Через некоторое время Ван Чун положил кисточку и неподвижно сел на свое кресло. Только в такие моменты на его лице появлялся намек на боль.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 1318. Пригласитeльный билет Герцoга E!**

Свист!

Порыв ветра дул в окно, шуршал в книгаx в комнате и из-за стола выпала тонкая лазурная книга. Ван Чун наклонился, чтобы поднять ее, и, коснувшись ее пальцами, понял, что это было таинственное пригласительное письмо, которое охранник Резиденции герцога Е вручил в ту ночь.

В то время Ван Чун не хотел видеться с кем-либо и положил было письмо обратно на стол. Мгновение спустя, однако, он заколебался. Оттерев пыль, он взял его обратно.

— Нет ничего плохого в том, чтобы посмотреть.

Ван Чун вздохнул, медленно открывая пригласительный билет. Слова на карточке были написаны очень правильным и обычным почерком.

— Герцог Е, Ючи Сюн, Его Высочеству, Королю Иностранных Земель:

— Король Иностранных Земель стремился изо всех сил и является образцом для страны. Простые люди были обмануты, но справедливость и разум остаются в сердцах людей, и то, что правильно и неправильно, станет самоочевидным в будущем. Кроме того, Ючи поручили другому лицу специально пригласить Ваше Высочество на встречу в парке Зилин, небольшой роще в южной части города, в семнадцатый день шестого месяца в период Цзы. Есть надежда, что Король Иностранных Земель будет в назначенное время и в определенном месте…

— Доверенный другим?

Ван Чун слегка нахмурился, рябь эмоций пронзила его сердце. В этом пригласительном билете было немного, но последняя часть застала Ван Чуна врасплох. Первоначально он считал, что герцог Е приглашает его в резиденцию герцога Е, но теперь стало очевидно, что это совсем не так.

До этого он никогда не получал приглашения из дворянского дома, посланного от имени другого. Он не мог не найти это странным.

— Какой человек может заставить герцога Е написать для него пригласительный билет? Почему они не могли просто прийти сами? Есть ли необходимость в том, чтобы кто-то написал для меня пригласительный билет?

Ван Чун был в смятении, и схватил пригласительный билет.

Пригласительный билет от герцога Е был странным повсюду. Автор не был приглашающим, и даже в самом конце Герцог Е никогда не говорил, кем был его приглашающий. Он никогда не слышал о том, чтобы кто-нибудь получал такой странный пригласительный билет.

— Хех!

Ван Чун покачал головой и хмыкнул, готовясь положить карточку обратно и отбросить этот вопрос. Но мгновение спустя его взгляд переместился через неприметные знаки отличия в конце письма. Его зрачки мгновенно сжались, как будто его ударили, в то время как массивные волны начали расти в его голове.

— Это, это… как это могло быть?!

Ван Чун уставился на золотую эмблему в правом нижнем углу билета, его глаза были полны неверия. Это было золотое пламя в форме лотоса, а в центре этого пламени находились три золотых топора и булава из двенадцати частей1.

Взрыв!

Ван Чун почувствовал, как у него забилось сердце, и вся кровь в его теле набухла. В ушах раздался стук, и его разум стал совершенно пустым.

— Как это может быть… они?!

Казалось, время остановилось, и в его голове появилось множество мыслей. Ван Чун счел невозможным сохранять спокойствие. Он никогда не думал, что в этой жизни он еще раз увидит самый важный знак.

Ван Чун внезапно понял, почему герцог Е написал чужую карточку с приглашением, а почему герцог Е никогда не раскрывал личность этого человека.

Если бы это были «они» из его воспоминаний, то они были полностью способны использовать Герцога Е, а также, естественно, не раскрыли бы свою личность. Это было потому, что… этих людей просто не было в записях этого мира!

Даже после того, как Ван Чун отложил карточку, он не мог успокоиться.

Несмотря ни на что, он должен был встретиться с ними.

......

В мгновение ока настал семнадцатый день шестого месяца.

Ночь была совершенно черной, освещенной только звездами, висящими на ночном небе.

В период Цзы Ван Чун, одетый в гражданскую одежду, молча перепрыгнул через стену и направился в парк Цилинь.

Фигура ждала в тени парка, и, видимо, уже некоторое время. Это был как раз охранник Резиденции герцога Е.

С ним было несколько солдат Высшей Боевой Армии.

— Ваше Высочество действительно надежно!

Охранник Резиденции Герцога E слабо улыбнулся.

— Следуйте за мной!

Охранник тут же обернулся, прыгнул на ветку дерева и начал углубляться в лес. Не говоря ни слова, Ван Чун вскочил и последовал за ним. Ван Чун последовал за этой группой в тусклом свете звезд, и они молча качались и сплетались. Единственным звуком было уханье нескольких сов.

Через некоторое время группа наконец остановилась перед темной рощей деревьев.

Охранник Резиденции Герцога Е повернулся к Ван Чуну и сказал:

— Ваше Высочество действительно необыкновенно. После столь долгого времени вы не спросите, куда мы идем или с кем встретимся?

— В этом нет необходимости. — спокойно сказал Ван Чун. — Возьми меня туда!

Группа была ошеломлена, а затем они улыбнулись.

— Это правда. С боевыми искусствами Вашего Высочества, как вы можете беспокоиться о таких вещах?

Группа привела Ван Чуна в темную рощу, а Ван Чун следовал за ним. Мгновение спустя перед его глазами появился древний заброшенный храм с черепичными крышами и углами, покрытыми паутиной. Различные пауки сидели среди паутины, лежа на покрытой пылью земле.

— Это…?

Ван Чун был озадачен этим древним храмом. Будучи уроженцем столицы, он провел десять с лишним лет своей жизни, следуя за Ма Чжоу и его окружающими в безделии. В столице практически не было места, которого он не знал, но у него не было впечатления о таком месте.

Он никогда не знал, что в этом лесу есть заброшенный храм!

Румбл!

Пока Ван Чун был погружен в свои мысли, охранник Резиденции Герцога Е шагнул вперед, наклонился и схватил металлический обруч с земли. Он энергично потянул за обруч, затем со стуком перед Ван Чуном появился большой проход.

— Король Иностранных Земель, прежде чем войти, я надеюсь, вы кое-что запомните. Вы не можете говорить о сегодняшнем деле ни с кем. Помимо вас, только я и герцог знают об этом, и вы не можете сказать больше никому. Кроме того, вы не должны поднимать этот вопрос в будущем. Даже если вы отправитесь на поиски лорда герцога, лорд герцог никогда не признается ни в чем.

— Во-вторых, этот вход можно использовать только один раз. После использования сработает механизм, который сразу же разрушит его, и Ваше Высочество не сможет вернуться. Во время встречи Ваше Высочество должно помнить, что не следует спрашивать их, кто они. Это главное табу. Ваше Высочество, если вы согласитесь с этими двумя условиями, я отведу вас.

Говоря это, охранник указал на двух солдат Великой Боевой Армии. Тогда эти солдаты достали откуда-то три факела и быстро использовали кремень, чтобы зажечь их.

— М-м!

Ван Чун твердо кивнул.

Охранник облегченно вздохнул, а затем повернулся и взял факел у одного из солдат.

— Вы двое, стойте здесь на страже. Не позволяйте никому подходить. Король Иностранных Земель, пожалуйста, пойдемте со мной!

Охранник быстро пробрался в подземный туннель, исчезнув внизу.

Ван Чун последовал без малейшего колебания, пройдя мимо двух солдат Великой боевой армии и зашел в туннель.

Ван Чун никогда бы так смело не последовал за кем-либо. Если туннель внезапно рухнет, велика вероятность, что он окажется в ловушке под землей.

Но теперь, когда он увидел знаки отличия на пригласительном билете, Ван Чун последовал за этим охранником, даже если ему нужно было пройти через гору клинков и море огня. Ван Чун верил в эту группу людей, представленную этим знаком, верил, что они не собираются причинять ему вред.

Ван Чун быстро догнал охранника Резиденции Герцога Е.

Порывы воздуха били по его лицу, и когда он спустился по ступенькам, он понял, что туннель был намного шире и чище, чем он предполагал. Туннель начал закручиваться и поворачиваться, и постепенно даже Ван Чун не смог определить, где они находятся под землей.

Через некоторое время, когда факел в руке охранника Резиденции Герцога Е должен был вот-вот закончиться, они остановились.

— Ваше Высочество, мы пришли. Они ждут впереди. Вашему Высочеству придется идти одному!

Охранник Резиденции Герцога Е указал вперед, выражение его лица выражало крайнее уважение. Его выражение могло бы даже превзойти уважение и войти в царство страха и поклонения.

Но Ван Чун не нашел в этом ничего странного. Если это была действительно та группа людей, о которой он думал, то никакого уровня уважения не было бы слишком много.

— Большое спасибо!

Ван Чун кивнул и посмотрел туда, куда указывал охранник Резиденции Герцога Е.

Мерцание огненного света показалось далеко внизу туннеля. Хотя Ван Чун старался изо всех сил сохранять спокойствие, он не мог подавить волнение. В воздухе он чувствовал запах знакомого аромата, который был так давно, что он подумал, что забыл его.

Ван Чун прошел охрану и направился к свету. Поначалу его шаги были спешными и тревожными, но, когда он был в тридцати шагах от света, он начал идти все медленнее и медленнее.

Настроение становилось все сложнее, как будто бы он возвращался домой!

Снаружи Ван Чун был нетерпелив и ожидал этой встречи, но теперь, когда он был все ближе и ближе, он не мог не волноваться, заставляя свои шаги замедлиться.

Шипение!

Ван Чун глубоко вздохнул, сдерживая свои эмоции, и спокойно пошел вперед.

Флап!

Подняв занавес, Ван Чун вошел в комнату. Если бы он не видел это сам, он бы никогда не поверил, что в конце туннеля есть такая комната. Это была невероятно чистая комната, аккуратно построенная из упорядоченных каменных блоков.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Булава, упоминаемая здесь, называется «цзянь». — 锏. Ее внешний вид похож на меч, но лезвие заменено большим металлическим стержнем. Стержень может быть либо гладким, либо разделенным на сочлененные сегменты.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 1319. Tаинственнoе собpание!**

Комната была очень большой, но в ней практически не было мебели. Кресло было расположено в центре тихой комнаты. Напротив кресла Ван Чун увидел свисающий занавес. За занавесом можно было разглядеть огонь, свет которого просачивался и вырисовывал несколько мускулистых фигур, все они вальяжно сидели на том, что казалось креслами.

Несмотря на то, что они просто сидели неподвижно на стульях, они источали энергетические бури, которые охватывали всю комнату, выглядя мощными, героическими и достойными.

Ван Чун пережил множество ужасных сражений, руководил крупными мясорубками, которые были войной на юго-западе и битвой при Таласе, а его тело воняло железом и кровью. Но перед лицом этих фигур, силуэт которых мерцал в свете, он сразу показался ребенком.

Энергия Ван Чуна была подобна необычайно острому мечу, способному ударить и пробить все, на что он был наложен. Что касается фигур за занавеской, то это были куски металла, которые были выкованы и отпущены бесчисленное количество раз, что делало их цепкими изнутри наружу.

Они обладали остротой меча, но они были похожи на величественные горы, которые могли блокировать любое избиение или удар.

Аура железа и крови Ван Чуна по сравнению с их аурой была похожа на сравнение луны с солнцем!

Что еще более важно, несмотря на то, что занавес скрывал их лица, Ван Чун был уверен, что эти люди были самыми почитаемыми фигурами его жизни, к которым он испытывал наибольшую благодарность. Ван Чун не мог удержать слезы.

— Ха-ха, малыш! Я слышал, что можно убивать людей, не моргая глазом, и даже убить миллион. Все снаружи зовут тебя Королем Демонов Рези, но что это? Как может настоящий мужчина плакать, как маленькая девочка?!

Внезапно прозвучал голос — хамский, чрезвычайно старый и несущий несметную смелость. Это вызвало шелест и тряску всей комнаты.

— Старый негодяй, что ты сказал? Постарайся не напугать этого младшего до смерти!

Из-за занавеса донесся другой голос, наполненный мудростью, которая пришла от переживания всех испытаний, которые должна была предложить жизнь, и силы, которая могла бы утешить душу.

— Все хорошо. Преподобный старший был прав. Это была вина Ван Чуна за то, что он потерял контроль над собой.

Ван Чун вытер глаза и быстро восстановил самообладание. Хотя его и критиковали за то, что он вел себя как девушка, Ван Чуну было все равно. Эти знакомые голоса и знакомые насмешки только вызвали прилив тепла. Возможность увидеть их снова в этой жизни была величайшим благословением Ван Чуна.

С момента их смерти до сих пор Ван Чун больше не мог отслеживать, сколько времени прошло с тех пор, как он последний раз слышал их уроки и критические замечания. Одним из самых больших сожалений Ван Чуна было то, что он позволил им уйти с сожалением, не дал им увидеть надежду на Девять Провинций, и разочаровал их ожидания. Слезы снова наполнили его глаза, но Ван Чун заставил их отступить.

— Ха-ха, малыш, ты знаешь, почему старик хотел тебя видеть? — прежний хамский голос от души рассмеялся.

— Я слышал, что тебя немного обидели в Императорском Дворе, и простые люди называют тебя Королем Демонов Резни. Что, не можешь принять это?

— Нет.

Ван Чун покачал головой.

— Ха-ха, тогда все в порядке! Старик слышал, что ты страдал от несправедливости в Великом Тане, поэтому я попросил этого парня пригласить тебя сюда. А какое дело истинному мужчине, если его немного обидели? Это просто небольшой зуд! Что касается людей, называющих тебя Королем Демонов, еще во времена этого старика я бы расценил это как высокую похвалу и праздновал три дня и три ночи. В эпоху этого старика, убийство одного человека сделало тебя убийцей, убийство десяти тысяч человек делало тебя героем, а убийство миллиона делало тебя героем среди героев. Чем больше ты убиваешь, тем больше люди мира будут тебя уважать. Если они говорят, что ты — Король Демонов Резни, то,чем ты должен быть недоволен?! — смело заявил грубый голос. По его мнению, мир приветствовал Ван Чуна как героя.

— Чжицзи!

Мудрый голос вдруг заговорил с оттенком выговора.

— Хорошо, если ты так считаешь, но ты не можешь обмануть нашего младшего. В последние годы Великого Суя, кто не знал о вашей репутации Великого Короля Демонов хаотического мира? Дитя, не слушай его глупости! Старик слышал о том, что случилось с тобою. Так как ты и сказал, истинному мужчине не следует сожалеть о своих действиях. Что касается похвалы или клеветы других, это неважно. Настоящий мужчина решает, что делать, основываясь на том, правильно это или нет. Что касается мнения других… даже если все в мире неправильно вас понимают, какое это имеет значение? Однажды облака очистятся, и солнце воссияет снова. Все поймут, через какие трудности ты прошел!

Этот человек имел мягкий голос и говорил поучительным тоном. Как весенние дожди, он молча лелеял сердце Ван Чуна, успокаивая его раны.

— Досточтимые старшие правы. Это был Ван Чун, который был неправ!

Глаза Ван Чуна стали влажными, и он опустил голову. На мгновение он почувствовал, что вернулся в ту апокалиптическую эру, вернулся в тот зал, где слушал эти знакомые уроки. Тогда, когда он был в депрессии и угнетении, потеряв все, было правильно, что эти старшие нашли его и привели к вершине горы. Там они передали ему свои боевые искусства и доверили ему мир, сделав его великим маршалом.

Старший… Ван Чун внутренне пробормотал. Захваченный этой волной ностальгии, он почувствовал, как все боли успокоились.

Это было правдой!

Если бы почтенный старший подвергся такому же обращению, независимо от того, насколько велико недоразумение или боль, его бы это не волновало. Даже самое важное дело становилось неактуальным и неважным в болтовне праздной толпы. Как они и сказали, настоящий мужчина решает сделать что-то, основываясь на том, правильно это или неправильно. Остальное было неважно.

Он был смущен и сбит с толку все это время.

— Дитя, мы позвали тебя сюда, чтобы сказать тебе одну вещь!

В это время заговорил другой пожилой голос, совершенно отличающийся от двух других голосов.

— Все, что ты сделал, правильно, и как бы люди тебя не непонимали или не критиковали, не принимай это близко к сердцу. Все, что ты должен искать, это чистую совесть, чтобы посмотреть на свое сердце и не найти стыда. Или ты делаешь это в поисках понимания и одобрения других?

В этом последнем вопросе был слабый намек на критику.

Бузз!

Разум Ван Чуна задрожал, как будто его ударила молния, и он внезапно просветился.

— Да!

Поскольку он проводил больше времени в этом мире, постоянно борясь и стремясь, он забыл свои первоначальные намерения. Ему не нужно чье-то одобрение, чье-то понимание.

Он сделал все это, потому что это было то, что он хотел сделать, а не для того, чтобы он мог завоевать чье-либо понимание. Даже если весь мир не понял его, даже если весь мир раскритиковал его и назвал его Королем Демонов Резни, ну и что? Во-первых, он никогда не искал этих вещей, так почему его это сейчас волновало?

Свет мерцал за занавесом, и три внушительных фигуры за ним, хотя и не раскрывали своих лиц, все это время наблюдали за реакцией Ван Чуна. Увидев, что он, по-видимому, понял, они мягко кивнули.

— Дитя! Это хорошо, пока ты понимаешь. Хамский голос заговорил еще раз.

— Человеку нужно только взглянуть вверх и обнаружить, что он не опозорил небеса, и взглянуть вниз и обнаружить, что он имеет полное право держать голову среди своих собратьев. Не нужно беспокоиться ни о чем другом! На Центральных Равнинах так много юниоров, но только ты, малыш, удовлетворяешь мой аппетит. Старик цеплялся за жизнь в течение ста с лишним лет, и я никогда не был одним из тех, кто видел других. Если бы я не слышал, что ты чувствуешь себя подавленным, я бы никогда не подумал о встрече с тобою.

— Моя огромная благодарность, старший! — сказал Ван Чун. Возможность увидеть их в этой жизни была огромной благодатью.

— Ребенок, хотя Чжицзе — грубый человек, в его грубости есть правда. Как сказано, когда небеса собираются присвоить высокий пост человеку, они испытают его разум страданиями и отточат его сухожилия и кости. Ты происходишь из клана министров и генералов, являешься потомком Цзилина и обладаешь удивительным талантом, особенно в военном искусстве. Хотя твой путь был усеян костями и кровью, он был чрезвычайно гладким, изобилуя лишь небольшими трудностями. Небольшая неудача — это хорошо. Если смыть достаточно свинца, ты увидишь настоящее золото. Если тебя побьют, ты станешь еще более выдающимся! — сказал мудрый голос.

— Младший понимает! Старшие, я очень благодарен за ваши учения!

Ван Чун встал и глубоко поклонился.

— Малыш, все будет хорошо, когда ты это примешь! И тут я подумал, что у тебя будет деревянная голова, когда нам понадобится время, чтобы ты понял. Похоже, эти дети были правы. Ты несколько умен!

Хамский голос от души рассмеялся.

— Чжицзи!

Третий голос внезапно заговорил, в нем был намек на выговор. Но этот голос быстро снова обратился к Ван Чуну.

— Ребенок, если кто-то живет в этом мире и хочет стать героем, он должен пройти через страдания и трудности. Пока мир может быть процветающим и мирным, если ты чувствуешь, что поступил правильно, этого достаточно.

— Младший понимает! — ответил Ван Чун.

— Ха-ха, нас, наверное, объединила судьба, и так как ты назвал нас старшими, мы не можем опустить это. Мы должны дать тебе кое-что, иначе нас высмеют до смерти! — сказал грубый голос.

Бузз!

Прежде чем Ван Чун успел среагировать, мир задрожал, и три потока безграничной Психической Энергии впились в Ван Чуна. Резким рывком эти три огромных потока Психической Энергии втянули Ван Чуна в безграничный Психический Мир.

Свист!

Загремели пыльные и ожесточенные огни. Громкий голос прозвучал в ухе Ван Чуна.

— Малыш, смотри внимательно!

Весь мир трясся и грохотал. Ван Чун повернул голову и увидел три огромные фигуры, стоящие в центре мира, возвышающиеся, как горы, и источающих огромные ауры крови и огня.

Время начало полностью меняться, Ван Чун путешествовал в пространстве-времени и видел знаки эпохи далекого прошлого. Это был хаотичный мир, наводненный армиями, весь мир, охваченный войной, где могущественные герои сражались за превосходство. Только самые выдающиеся командиры смогли оторваться от стаи и встать на вершине, создав легенды крови и стали в этом мире.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 1320. Наcледoвание неугасимого духа и воли!**

— Сотня битв на песке делает изношенные доспехи золотыми!

Пока Ван Чун наблюдал, эта грубая и крепкая фигура раскинула ноги и подняла правую руку над головой, как будто держа небеса. Бум! Разразился взрыв раската грома, и мир начал рушиться.

— Убью!

Рев наполнил небо, и бесчисленные солдаты высыпали из каждого фрагмента потрескавшейся земли, все они были в разных доспехах и держали знамена разных фракций. Все они двигались с молниеносной скоростью, их целью были не что иное, как эти три стойкие фигуры, стоящие в центре земли.

— Убью!

Облака войны собрались, и огни яростно горели, поднимаясь на сто футов в воздух. Летающий гравий и пыль наполнили мир, и взревели десятки тысяч кавалеристов. Клангклангклац! Столкновение оружия и стук доспехов наполнили уши, и эти три фигуры вскоре исчезли.

Вдалеке, в центре свирепого ада, Ван Чун едва различил несколько решительных фигур в доспехах генералов. Их руки держали алебарды, ими они блокировали бесчисленные бешеные атаки со всех сторон. Перед лицом этого бесконечного потока стали все трое казались очень одинокими и изолированными, как гребная лодка в океане.

Но, несмотря на это, все трое источали чрезвычайно мощную ауру. Независимо от того, сколько кавалеристов напало на них, эти трое были высокими и неподвижными, как будто отлитыми из стали и спаяными с землей.

Им наносились все новые и новые раны, и даже их доспехи стали рваться. Но они оставались решительными, как будто ничто же не могло повлиять на них.

Взрыв!

В мгновение ока небо разорвалось, массивное знамя упало с небес и приземлилось посреди них. Когда знамя развернулось, на нем отчетливо стала видна огромная буква 唐 (Тан).

— Ха-ха, давай! — провозгласили они голосами, наполненными несравненным героизмом и смелостью!

— Алая кровь и верное сердце куют преданную душу!

В самый напряженный момент битвы раздался другой громкий голос, но на этот раз это был голос мудрого человека.

Бум!

Мир сотрясся, бесконечные завесы из желтого песка распахнулись, обнажив окровавленный и покрытый доспехами кулак, несущийся в направлении Ван Чуна. В мире снова появились три стойкие фигуры, а затем исчезли.

Румбл!

Мир потемнел, и все исчезло. Когда он снова открыл глаза, десятки тысяч кавалеристов по всему миру превратились в десятки тысяч трупов, сложенных на земле. Земля была черной, небо было черным, и даже кровь, текущая из трупов, была черной.

Ван Чун поднял глаза и увидел, что трех бесподобных генералов больше нет. Остался только один человек, спиной к боевому знамени. В порывистых ветрах можно было увидеть, что золотое боевое знамя было совершенно в лохмотьях, настолько покрыто дырами, что по сути представляло собой рыхлый набор нитей.

Тело бесподобного генерала было изранено, и бесчисленные стрелы торчали из него. Черная алебарда была вонзена прямо ему в грудь и спину, из-за чего кровь текла сквозь ужасную рану. Но глаза генерала оставались решительными, и он даже не кривился от боли. Его глаза смотрели вперед, как будто он чего-то ждал.

— Убью!

Через некоторое время земля снова начала сотрясаться, и бесчисленные всадники в черных доспехах с диким лицом выскочили с горизонта, как тигры.

Хотя бесподобный генерал знал, что он, вероятно, не сможет удержаться, даже несмотря на то, что он столкнулся с армией, которая растянулась настолько, насколько мог видеть глаз…

— Сражениеееее!

С яростным ревом и без малейшего колебания генерал схватил алебарду и неосторожно бросился в бой.

— Биться в сотнях сражений и никогда не утомляться, никогда не ломаться, с телом, наполненным рвением и страстью! — сказал третий старец.

Бум! Тяжелый боевой ботинок топнул вниз, заставив мир дрожать, реки повернули вспять. Снова появились три стойкие фигуры, вокруг них пылал жестокий огонь, а небо заполнилось желтыми песками. Вокруг них появилось в десять раз больше кавалеристов, чем, во главе с могучими генералами. Все они нападали, как бурная река. Но на этот раз все было иначе.

— Убью!

С грохотом прозвучал цокот копыт, и мимо генералов проехал всадник, а затем второй, третий, четвертый… Бесконечный поток кавалеристов проехал мимо них, чтобы противостоять вражеским солдатам, приближающимся со всех сторон.

Клац! Клац! Клац!

Вспышки сталкивающегося оружия можно было увидеть повсюду, куда бы они ни смотрели, и бесчисленное количество кавалеристов сражалось на этом кусочке мира. Когда они падут, всегда найдется кто-то, кто займет их место и продолжит борьбу.

Через некоторое время на этой огромной земле больше не было видно воинов, только бесчисленные трупы, рухнувшие на землю. Когда битва закончилась, наступил рассвет, красное солнце взошло над самой высокой горой. Мир снова наполнился жизнью, и зеленые листья, красные цветы и нефритовая трава вырвались из земли, создав грандиозный и великолепный мир!

......

Ван Чун смотрел на это все в оцепенении. Ему казалось, что он видел, как поколение идет от разрушения к процветанию, от упадка к возрождению. Когда он увидел, что земли становятся все более красивыми и великолепными, он, кажется, что-то понял.

— Малыш, ты видел это? Независимо от того, как ты обижен или как ты страдаешь, мгновенная клевета или похвалы со стороны людей мира не важны. Нашей величайшей наградой всегда было продолжение и процветание мира!

— Когда страна достигла золотого века, слова не нужны. Когда солнце и луна светят ярко, мир, естественно, будет освещен. Если кто-то хочет увидеть цветение цветка или яркую луну, он должен иметь героическую решимость, закаленную тысячу раз в огне войны. Тебе это все удалось, малыш?

Когда в его ухе прозвучал грохочущий голос, иллюзии исчезли, и все вернулось на круги своя.

В мгновение ока Ван Чун вернулся в подземную комнату с аккуратными стенами из каменного кирпича. За занавесом три стойких фигуры являлись силуэтами в свете огня, абсолютно неподвижные. Но, если присмотреться, их фигуры казались чуть более истощенными, чем раньше.

Все трое израсходовали значительное количество умственной энергии для создания этого видения.

Было так тихо, что можно было услышать падение булавки.

— Малыш, ты понимаешь? — спросил хамский голос.

— Я понимаю! — ответил Ван Чун.

— Ребенок, ты понимаешь? — спросил мудрый голос.

— Я понимаю! — повторил Ван Чун.

— Ха!

Все трое старших начали смеяться.

— Дитя, ты не был рожден, чтобы быть рыбой в пруду. — сказал мудрый старец. — Великий Тан окружен опасностью, и посеянные сегодня семена перерастут в проблемы будущего. Мы, старики, слишком стары сейчас, и в будущем Великий Тан, да и весь мир, должен будет полагаться на таких людей, как ты. Если ты можешь понять наши намерения, то у наша сегодняшняя встреча была не напрасной.

— Тогда иди. — сказал третий старейшина. — Будь то боевые искусства или что-то еще, мы ничему тебя не научим. Твои будущие достижения непременно превзойдут наши. Помни, острота драгоценного меча создается благодаря закалке, и только при сильном холоде цветок сливы может получить свой аромат. Чем больше клеветы и критики ты вытерпишь, тем больше будут твои достижения в будущем.

— Судьба объединяет, а также разделяет. Это степень судьбы между нами. Помни, когда ты покинешь это место, ты не можешь никому говорить о сегодняшнем деле!

— младший не посмеет ослушаться! — искренне сказал Ван Чун.

— Теперь можешь идти!

Хрясь! Огонь погас, погрузив область за занавесом в темноту. В то же время огромные ауры трех старейшин отступили подобно приливу и вскоре стали почти незаметными.

Ван Чун знал, что они указывают, что Ван Чун должен уйти.

— Младший понимает, что старшие постарались!

Ван Чун наконец встал со стула, затем повернулся к занавесу и опустился на колени. Из-за занавеса раздался удивленный вздох, но Ван Чун, казалось, не услышал, и почтительно поклонился три раза.

В прошлой жизни у него была упрямая личность, поэтому он проводил большую часть своего времени в изучении боевых искусств и привыкании к своему посту Верховного Главнокомандующего. Когда он наконец понял их троих и то, за что они боролись, все трудности, через которые они прошли, они уже умерли. У него даже не было шанса поклониться им.

Старшие, в прошлой жизни вы сожгли свои жизни до последней капли, чтобы ваши изодранные тела могли поддерживать мир. В этой жизни позвольте мне взять на себя эту тяжелую обязанность!

После трех поклонов Ван Чун не смел больше оставаться. Встав, он бросил последний взгляд себе за спину, и ушел в том направлении, откуда пришел.

— Милорд!

Охранник резиденции герцога Е и два солдата Великой Боевой Армии ждали у входа у древнего храма с высоко поднятыми факелами. Когда они увидели Ван Чуна, они вздохнули с облегчением.

— Ваше Высочество, вы должны держать в секрете то, что произошло сегодня вечером. Вы не можете обсуждать это ни с кем!

— М-м.

Ван Чун задумался, но твердо кивнул.

Даже без этого напоминания Ван Чун не упомянул бы об этом посторонним.

Личности этих трех старших не могли быть разглашены, несмотря ни на что.

Свист!

Ван Чун шагнул вперед, покидая это место, остальные последовали за ним.

Румбл!

Когда он шагнул вперед, звук взрывов сотряс землю.

Ван Чун повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как из-под земли появилась сильная ударная волна. Он мог ясно почувствовать, что секретный туннель разрушается. Бум! Мгновение спустя разрушенный древний храм задрожал, и превратился в груду щебня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1321. Первые зародыши, раскрытие сознания людей! (Часть 1)**

После мгновенного ошеломления Ван Чун пришел в себя и использовал технику движения, чтобы вернуться в резиденцию семьи Ван.

Охранник резиденции герцога Е и два солдата Великой Боевой Армии расстались с Ван Чуном, быстро исчезая в темноте в другом направлении.

......

Выйдя из леса на южной окраине города, Ван Чун почувствовал холод ветра и сразу же стал намного трезвее. В какой-то момент на небе появилась яркая луна, и, оглядываясь на темную и спокойную столицу, он внезапно почувствовал, что ему снится сон.

Теперь, когда он подумал об этом, все было настолько нереально, что Ван Чун даже сейчас не смел поверить, что встретил этих почтенных старцев. Действительно, не было никаких доказательств того, что он видел их, что заставляло его еще больше чувствовать, что это был сон.

Но затем он вынул пригласительный билет из-за пазухи и увидел золотые знаки отличия в правом нижнем углу.Тогда он понял, что это не было иллюзией. Кроме того, по воспоминаниям Ван Чуна, единственным Чжицзе, который соответствовал этой золотой эмблеме более ста лет назад, был тот несравненный генерал поколения Тайцзуна, Чэн Чжицзе1.

Подавив свои эмоции, Ван Чун снова отправился в резиденцию семьи Ван.

......

После встречи с тремя почтенными старцами, которые руководили им в его прошлой жизни, Ван Чун сразу почувствовал себя намного лучше. Как и сказали его старшие, так как он никогда не искал этих вещей, почему он заботился о них теперь? Даже если весь мир оклеветал его, не о чем беспокоиться.

Между тем, по мере того, как проходили дни, и люди призывали толпу, критика Ван Чуна в столице усиливалась. В ресторанах и чайханах все больше и больше сказочников пропагандировали конфуцианские учения, критикуя Сила Дает Право Ван Чуна. В конце концов, критиковать Ван Чуна в столице стало общей тенденцией.

Но как только вещи пришли к крайности, они могли начать двигаться только в противоположном направлении. В то время как все критиковали каждый сантиметр Ван Чуна и выдавали его за амбициозного интригана, несколько человек начали разрабатывать несколько другие идеи.

— Теперь все знают, что в Великом Тане столько войн только из-за тех амбициозных генералов, которые увлечены своими личными желаниями и постоянно начинают сражения. Эти люди действительно являются позором нашей Великой Династии Тан… и всеми ими руководит Король Иностранных Земель Ван Чун!

Рассказчик в лазурной мантии дико жестикулиал, разговаривая с рестораном в столице.

— Это правильно!

Толпа внизу громко приветствовала и хлопала в ладоши.

— Это неправильно! Страна должна быть в состоянии терпеть разные мнения. Король Иностранных Земель мог набрать частную армию, и он мог открыть арсенал без разрешения, но его слова были верны! Великий Тан не должен в одностороннем порядке сокращать свои армии и надеяться на переговоры с другими странами!

В плотной толпе никто не заметил стойкого человека, тонко нахмурившегося.

Вначале он был заражен бешенством толпы, но постепенно в глубине его сознания заговорил другой голос.

«Сила праведна», «закон джунглей», «сильные едят слабых»… идеи этой книги всплыли на поверхность у него в голове, и даже когда критика Ван Чуна находилась на самом высоком уровне, эти слова никогда у него не исчезали. Напротив, они были еще более глубоко вырезаны в его уме.

Ничего из этого не верно…

Мужчина бормотал про себя. Сложный взгляд мелькнул в его глазах, когда он смотрел на бешеную толпу. Наконец он развернулся и вышел из ресторана.

Он был далеко не единственным человеком с таким мышлением.

В западной части города пьяный рассказчик шел, шатясь, к павильону Золотая Ворона. Он был основным рассказчиком этого ресторана, и каждый раз он рассказывал истории с аншлагом. Конфликт между милитаристами и конфуцианцами, в частности, принес сказочнику большие суммы денег.

— Босс, давай начнем! Скажите им подготовиться к сегодняшней программе!

Рассказчик в облачении приготовился начать свою программу рассказывания историй. Хотя он был пьян, всякий раз, когда он рассказывал истории, он всегда был чрезвычайно красноречивым и творческим. По этой же причине его так тепло принимали в западной части столицы.

Однако на этот раз, прежде чем он смог войти, из павильона «Золотая Ворона» вышел официант и преградил ему путь.

— Мои извинения, мистер Чжан. Сегодня мы не проводим сеанс повествования.

— Чего?! Ты, должно быть, шутишь! Ты знаешь, что случится с тобой, когда я скажу твоему боссу, что за чушь ты говоришь?!

Пьяный Чжан Цяо отрыгнул, проклиная официанта, и пытаясь пробиться сквозь него.

Но официант еще раз обошел его и преградил ему путь.

— Мистер Чжан, вы действительно не можете войти! Этот приказ был от босса!

— Чего?!

Чжан Цяо внезапно остановился, его глаза отрезвели, и он посмотрел на официанта.

— Невозможно! Босс никогда бы этого не сделал. Разве ты не знаешь, сколько дохода вы теряете за каждый день, когда я не рассказываю истории?! — строго сказал Чжан Цяо.

Он полагал, что официант немного уступит, но результат полностью отличается от того, чего он ожидал.

— Ха-ха, босс сказал, что он может выдержать эту потерю. Мистер Чжан, вы должны отправиться в другое место! — сказал официант, кланяясь и указывая рукой, что Чжан Цяо должен уйти.

— Отлично! Но я запомню это! Вы потом пожалеете!

Чжан Цяо наконец понял, что происходит. Он посмотрел на ресторан и закричал в его недра перед тем, как с раздражением уйти.

Как только рассказчик исчез, из тени павильона «Золотая Ворона» вышла фигура.

Официант подошел к боссу и сказал:

— Босс, мистер Чжан известен по всей столице своим способом рассказывать истории. Неужели это была лучшая идея отогнать его? Ресторан может потерять много клиентов! — его глаза выражали глубокую обеспокоенность.

— Отпусти его!

У владельца ресторана было необычное решение.

— С течением времени критика Короля Иностранных Земель становится все громче и острее. Я не знаю, правильно ли то, что сказал Король Иностранных Земель, но я знаю, что он действительно спас юго-запад, Анси и Цыси. Такой человек не должен терпеть такое унижение. И он не обязательно ошибается!

Последняя часть осталась невысказанной. С течением времени голоса, призывающие к миру и противостоящие войне, только усиливались. В этой общей обстановке никто не осмелился высказать другое мнение. Однако в глубине души люди знали, что не все сказанное о Короле Иностранных Земель было правдой.

Он долго размышлял над этим вопросом, прежде чем, наконец, принял это решение. Стране нужен был кто-то, чтобы высказать свое истинное мнение. Он может потерять много таких дел, но, если он этого не сделает, он никогда не сможет спокойно спать ночью. По крайней мере, это было то, что он действительно чувствовал глубоко внутри.

Со временем казалось, что люди просыпаются ото сна.

По мере того, как бесчисленные люди присоединялись к антивоенному движению, еще одна волна медленно набирала силу.

Хотя никто не мог противостоять влиянию Мастера Чжу или отразить эту могучую волну, все больше и больше людей начали сомневаться и выражать свою поддержку Ван Чуну по-своему. Вся империя начинала думать.

В столице был не только один ресторан, который остановил рассказ историй. И хотя толпа безумно приветствовала рассказчиков, не один человек отвернулся и ушел.

......

— Мастер Чжу не обязательно прав. Мы должны сделать так, чтобы наши собственные голоса были услышаны!

Несколько конфуцианцев собрались в бамбуковом лесу, и один из них внезапно заговорил.

Если бы другие присутствовали, и услышали эти слова, они были бы ошеломлены.

Статус Мастера Чжу был непоколебимым и высшим. Теперь в школах не было слышно другого голоса, и ни один ученик не осмеливался спорить против своего учителя. Но все знали, что даже Мудрец может совершать ошибки, не говоря о Мастере Чжу.

На Центральных Равнинах гражданские и военные существовали бок о бок более тысячи лет, и для этого должна была быть причина. И все же теперь конфуцианская школа не просто пропагандировала свои мысли, а пыталась вырвать милитаристов с корнем. Если бы иностранцы поддались конфуцианским идеалам и сдержали свои обещания, весь мир находился бы в мире, а не в его нынешнем состоянии.

— Я верю, что все понимают, что происходит с Королем Иностранных Земель. Если бы у него были предательские мотивы, Император Мудрец никогда бы не допустил его присутствия. Человек, который так много сделал для страны, не должен быть опозорен таким образом. Вот что значит быть справедливым и праведным! — сказал другой конфуцианец.

— Мало того, мы все прочитали Сила Дает Право, и мы все понимаем, что правильно в этом и что разумно. Каждый находится в иррациональном состоянии. Если это продолжится, неизбежно возникнет проблема! — сказал третий конфуцианец. Когда он это сделал, он бросил взгляд на книгу Сила Дает Право.

Чем больше кто-то спорил, тем яснее становилась истина, и это правда, что между странами не было отношения теплоты и привязанности. Прошлое неоднократно подтверждало теории Короля Иностранных Земель.

Именно потому, что они прочитали эту книгу и нашли ее понимание сильно проницательным, все они собрались вместе.

— Мы должны что-то сделать. Мы не можем позволить этому продолжаться!

Люди в бамбуковом лесу посмотрели друг на друга и твердо кивнули. Но в то время как у них была быстрая реакция, были те, кто реагировал еще быстрее.

Несколько дней спустя в столице было опубликовано несколько книг, написанных анонимными авторами. Эти книги, «О правильности «Сила Дает Право», «Закон джунглей» и «Отношения между странами», по-разному истолковывали две книги Ван Чуна и поддерживали его взгляды.

......

— Мы хотим мира, а не войны!

— Сбей Короля Иностранных Земель! Убей Короля Демонов Резни!

— Без приличия люди ничем не отличаются от зверей! Сила Дает Право — просто чепуха!

— Сократите армии! Сократите армии! Мы не хотим солдат!

Одна волна протестующих за другой поднялась на шумную улицу Лазурного Дракона. Они простирались от одного конца улицы Лазурного Дракона до другого и даже заполнили Улицу Птицы Вермилион и другие улицы, бесконечно уходя в даль.

Чэн Чжицзе, известный как Чэн Яоцзинь, был генералом первых лет династии Тан, служившим при Гаоцзу, Тайцзуне и Гаоцзуне. В популярной культуре он известен своей умелостью и силой, появляясь в нужное время и в нужном месте, чтобы спасти безнадежную ситуацию.↩︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1322. Первые зародыши, раскрытие сознания людей! (Часть 2)**

Огромная толпа протестующих насчитывала более ста тысяч человек.

Никто не заметил, что в доме недалеко от протестующей толпы молодой человек двенадцати или тринадцати лет держал меч и усердно тренировался в узких пределах небольшого двора.

— Чжао У, почему ты тренируешься? Разве ты не видишь, что все идут, чтобы их голоса были услышаны? Даже Мастер Чжу сказал, что у Великого Тана не должно быть слишком много войн. Пошли! Хватит практиковаться и пойдем с нами, чтобы присоединиться к маршу мира!

Другой молодой человек быстро подошел, чтобы утянуть Чжао У, но Чжао У быстро стряхнул его руку.

— Уходи. Не беспокой меня!

Лицо Чжао У было равнодушным, когда он говорил, и он продолжал практиковать со своим мечом.

— Чжао У, Великий Тан в мире со всеми зарубежными странами. Нет врагов, чтобы сражаться, и солдаты различных протекторатов давно не видели врагов. Даже если ты практикуешь свои боевые искусства, какой в этом смысл? Ты должны просто играть с нами. Разве ты не видишь, что мы все перестали заниматься боевыми искусствами? — сказал другой подросток.

Из их выражений лица было видно, что все эти молодые люди были друзьями.

— Это ваше личное дело, если вы хотите сдаться. Но однажды вы поймете, что я был прав!

Чжао У снова стряхнул руку и продолжил тренироваться с мечом. Даже если бы никто не понимал его, эта империя нуждалась в людях, которые все равно делали бы правильные вещи, и для настоящего мужчины было бы правильным продолжать свой собственный путь. Это было уважением, которое он проявлял к тому Королю Иностранных Земель, которого он больше всего уважал.

— Идиот!

— Ну и ладно! Забудем о нем!

Подростки мягко выругались, развернулись и ушли.

В мире не было ни одного голоса против. В то время как многие протестующие вышли на улицу, другие использовали свои собственные методы, чтобы выразить свою поддержку. В то время как бесчисленные люди отказались от Сила Дает Право и бросали их в костер, другие молча хранили копии и молча поддерживали Ван Чуна из тени.

Мир продолжал действовать по-своему. В то время как огромные толпы наполняли воздух клеветой и критикой, другие использовали свои собственные методы для поддержки Ван Чуна.

......

В то же время, вне бури, но в центре власти, две фигуры молча наблюдали за всем происходящим.

— Ваше Величество, Страж Теней недавно сообщил, что Король Иностранных Земель вырвал кровью и впал в кому. Ваше Величество, мы должны позволить этому продолжаться? — с тревогой сказал голос.

В темноте дворец Тайцзи был совершенно безмолвен.

Через некоторое время из глубины дворца донесся голос, величественный и, казалось, понимающий все.

— Тот, кто желает короны, должен нести ответственность! Позволь ему быть! Только если он сможет выдержать это, он сможет претворить планы, которые у нас припасены для него!

-…Да!

Гао Лиши опустил голову и замолчал.

......

В одиночестве ночи Ван Чун шагал один по резиденции, штормы внешнего мира к нему не пускали высокие стены. В течение дня Ван Чун слышал звуки протестующих, но с той ночи в каменной комнате под землей Ван Чун смог открыть свой разум и не обращать внимания на все эти вещи.

Не испытывая радости от получения и не заботясь о потерях, Ван Чун теперь мог спокойно принимать все. Будь цветок расцвел или засох, облака собрались или рассеялись, он больше не придавал большого значения этим вопросам.

В глубине души Ван Чун обрел желанное спокойствие.

Свуш!

В какой-то момент Ван Чун снова подошел к высоким стенам. Вскочив на них, Ван Чун взлетел, как птица, и затем осторожно опустился на другую сторону стен.

Начиная с той ночи, Ван Чун постепенно выработал привычку выходить ночью один, когда вокруг никого не было. Ван Чун, одетый в гражданскую одежду и держащий руки за спиной, рискнул погрузиться во тьму, позволяя ветру рассеять его беспокойство.

Свист!

Когда Ван Чун бродил по улицам, из тени к Ван Чуну внезапно выскочила фигура.

— Старший Брат! Это Танулу!

Прежде чем Ван Чун смог правильно понять, кто это, в его ухе прозвучал чрезвычайно молодой голос. И тут перед его глазами появилась палка Танулу.

Это случилось так внезапно, что Ван Чун остался ошеломлен. Внимательно посмотрев, он увидел, что это был ребенок, которому не было и десяти лет, с невероятно серьезным выражением лица, державший палку Танулу. Ван Чун был озадачен. Он гулял вот так вот несколько дней, но никогда не сталкивался с подобной ситуацией.

Для ребенка было довольно странно внезапно появиться на обочине улицы в такой поздний час.

— Маленький друг, ты знаешь, кто я?

Ван Чун наклонился и погладил мальчика по голове. Была высокая вероятность того, что мальчик принял его за кого-то другого.

Но слова мальчика очень удивили Ван Чуна.

— Конечно я знаю! Ты Король Иностранных Земель! — своим молодым голосом смело сказал мальчик.

Это только усилило чувство удивления в сознании Ван Чуна. Для мальчика появиться среди ночи и говорить такие слова было действительно слишком странно.

— Как ты узнал, что я сюда приду? — тихо сказал Ван Чун.

Мальчик поднял голову и искренне сказал:

— Когда вы в последний раз вернулись в столицу, мы с отцом пошли смотреть, поэтому я вас узнал. Я видел, как вы проходили через это место довольно много ночей. Вы проходите по этому месту каждый раз!

Ван Чун сразу же потерял дар речи.

Он никогда не думал, что, хотя эти интриганы не замечают, что он выходит один каждый вечер, мальчик это заметил. И он даже подарил ему Танулу. Ван Чун неосознанно протянул руку, чтобы принять это, у него было неописуемое чувство.

Пока Ван Чун был в трансе, мальчик ошеломил его, сказав:

— Все они говорят, что вы Король Демонов Резни! Но я знаю, что это не так! Вы герой! Вы убиваете только плохих парней!

Сказав это, мальчик убежал в переулок и скрылся из виду.

Бузз!

Кажется, что в голове Ван Чуна пробежала дуга электричества, и он сразу потерял дар речи, уставившись в сторону, в которой убежал ребенок. После стольких дней и ночей постоянной клеветы и проклятий Ван Чун никогда не думал, что первые слова поддержки и утешения, которые он услышит от людей, будут исходить от мальчика, которому меньше десяти лет.

Ночь была прохладной, но Ван Чун почувствовал прилив тепла.

В этом городе с миллионным населением поддержка одного мальчика была незначительной. Однако для Ван Чуна это был первый луч света, который он почувствовал за очень долгое время. Это был крошечный луч света, но он не был слабым. Изредка даже чуть-чуть искренней поддержки было достаточно.

— По крайней мере, в этой империи есть люди, которые поддерживают меня!

Ван Чун почувствовал прилив эмоций.

Держа Танулу, Ван Чун продолжил движение вперед. Через некоторое время вдруг раздался голос:

— Кто идет!

Глаза Ван Чуна застыли, и он повернулся к темному углу возле стены. Все было тихо, и ничего не было видно. Как будто Ван Чун ослышался.

— Хммм, не выходишь?

Ван Чун вытянул два пальца правой руки. В одно мгновение вспышка фиолетовое пламя вырвалась из его пальцев и вонзилась, как комета в темный угол.

Огонь Лу У!

Это был один из самых мощных навыков Ван Чуна. Как только пламя зажглось, его было очень трудно погасить.

Свуш!

Когда это фиолетовое пламя пронеслось в направлении угла, там появилась вспышка света, а затем в воздух, словно ястреб, вылетел силуэт, уклоняясь от атаки Ван Чуна на волосок.

— Хахаха, Король Иностранных Земель, я слышал, что ты находился в депрессии от конфуцианско-милитаристского конфликта и что твоя сила упала, что даже Императорский Врач нанес тебе много визитов, но, похоже, слухи были ложными!

Громкий смех раздался в двадцати шагах от Ван Чуна. На верхней части стены появился человек в черной одежде, его лицо было покрыто маской. Черное пламя бурлило в его теле, в то время как большой плащ развевался на ветру. Все его тело излучало ауру, огромную, как океан.

Таинственная черная маска на его лице и дымящийся черный туман вокруг него заставляли его казаться чрезвычайно загадочным.

— Это много!

Ван Чун поморщился, внезапно сняв металлическую коробку с груди. драгоценность в верхней части коробки была горячей и мерцала ослепительно-зеленым светом.

Металлическая коробка, данная ему Первосвященником Синдху, реагировала только на одну группу людей: на таинственных людей в черном. Это были «Боги», упомянутые в Книге Паймона, найденной глубоко под Хорасаном!

— Ха-ха, старый парень, похороненный под Синдху, кажется, действительно тебя полюбил. Он даже дал тебе это! Как жаль, однако, что даже с этим ты все равно сегодня умрешь!

Глаза человека стали зловещими, он раздвинул руки, и его черная накидка немедленно развернулась, как два крыла. Свист! Черный туман оставался в воздухе, но человек в черном исчез с удивительной скоростью, как будто стал невидимым. Его аура исчезла без следа. Как будто он покинул мир и вошел в другой.

Когда он почувствовал все это, Ван Чун не мог не расширить глаза.

Этот человек… был чрезвычайно сильным!

Бум!

В то время как Ван Чун переваривал все это, раздался сильный взрыв, а затем огромный поток черного пламени с небес свалился на голову Ван Чуна, словно метеор. Раздался еще один взрыв, и Ван Чун исчез, оставив только остаточное изображение, увернувшись. В то же время он соединил два пальца правой руки и выстрелил ослевпительную стрелу белого Ци Меча, который выстрелил в пустую точку в воздухе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1323. Огонь Мары!**

Бум!

Во взрыве черного тумана появился человек в черном, его плащ развевался на ветру. Он скрестил руки, густое черное пламя застыло в щите, который блокировал острый Ци Меча Ван Чуна, его плащ развевался на ветру.

— Похоже, рассказы не преувеличивали! Моя техника движения молниеносна и неповторима. Никто никогда не мог рассчитать мою траекторию. Ты первый сделал это!

Пока одежда одетого в черное мужчины развевалась на ветру, его глаза светились странным светом. Он мог бесшумно двигаться по воздуху, и когда он сражался, место, откуда исходили его атаки, и местоположение его настоящего тела были бы совершенно разными. С помощью этой особой способности он часто мог убить своих противников одним ударом. Но этот шаг был совершенно неэффективен против Ван Чуна.

— Это бесполезно. Неважно, какое у вас искусство, они не окажут большого влияния на меня! — спокойно сказал Ван Чун.

С тех пор, как он коснулся Тонкого Царства и понял происхождение энергии, техники движения больше не держали в себе никакой тайны. Любое движение оставило бы следы в мире энергии, и они выделялись так же ярко, как солнце или луна перед Ван Чуном.

Взрыв!

Без малейшего колебания Ван Чун выстрелил вперед, как молния, и бросился на человека в черном. Весь мир, казалось, сотрясся, поскольку вся энергия в пределах одной тысячи футов от него была брошена в беспорядок. В темноте проявились иллюзорное солнце и луна.

Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Ван Чун немедленно использовал свое потрясающее искусство, и под его влиянием все в этом районе, казалось, потянулось к нему. Взрыв! Часть стены была неспособна выдержать силы притяжения и потянулась к Ван Чуну. Каменные кирпичи обвились вокруг него, словно листья. Человек в черном терпел величайшее притяжение, а Ван Чун сосредоточил на нем девяносто процентов силы Великого Искусства Небесного Творения Иньян.

Бузз!

Чувствуя эту огромную силу, человек в черном поморщился. Его тело вспыхнуло от Звездной Энергии, и затем он плавно ускользнул, как негабаритная грязевая рыба, избегая искусства всасывания Ван Чуна.

— Как это могло произойти?

Увидев это, Ван Чун слегка поморщился. Он сталкивался со многими противниками, но никому из них не удавалось избежать Великого Искусства Творения Небес Иньян.

— Просто дай мне посмотреть, сколько уловок у тебя, мерзавцев!

С этой мыслью, Великое Искусство Творения Небес Иньян Ван Чуна мгновенно претерпело серьезные изменения. Простая сила поглощения сразу превратилась в несколько десятков потоков энергии, которые распространялись в разных направлениях с разным уровнем силы. Хотя они время от времени вступали в конфликт друг с другом, они обладали большой сплоченностью. Эти потоки энергии вскоре образовали гигантскую сеть, которая простиралась к месту прямо позади Ван Чуна.

Все это было завершено практически мгновенно.

— Как это могло произойти!

Человек в черном невольно расширил глаза, чувствуя, как силовое поле поглощения мгновенно становится в несколько десятков раз сильнее, чем было.

Великое Искусство Творения Иньян Ван Чуна не должно было быть неэффективным против него, но способность Ван Чуна манипулиать этим искусством достигла ужасающего уровня, способного сделать его во много раз более сложным и мощным.

Бум! Из тела мужчины вырвалось густое черное пламя, настолько густое и вязкое, что казалось жидким. Оно врезалось в большую сеть, которую создал Ван Чун. Столкновение вызвало мощную ударную волну.

Волны сжатого воздуха вырывались на тысячи футов в стороны, разрушая стены и крыши. Сильный взрыв вызвал крики страха и тревоги в темноте, и многочисленные люди начали зажигать факелы. Те мирные жители, которые жили поблизости, выбежали из своих домов и попытались отойти как можно дальше от поля битвы.

Услышав шум в темноте, Ван Чун поморщился, его глаза сверкали злобным намерением убивать. Он использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян, чтобы контролировать битву и ограничить ее эффекты, но это столкновение все же привело к значительному урону.

Более того, такой большой шум наверняка привлечет городскую гвардию и патрулирующих солдат Императорской Армии. Ему нужно было добить своего противника как можно быстрее.

— Теперь моя очередь!

С холодным светом в глазах Ван Чун превратился в трех человек, которые набросились на человека в черном с трех разных направлений. Человек в черном никак не ожидал такого развития событий, и еще больше его поразило то, что эти три иллюзии были идентичны как по внешнему виду, так и по силе. Даже на своем уровне силы он не мог сказать, какая из них была реальным телом.

Прежде чем он успел среагировать, три иллюзии его атаковали.

— Бог Хранитель: Асура Черного Пламени!

Черное пламя выливалось из его тела, в десятки раз больше, чем раньше.

Раааа! Раздался небесный рев, который, казалось, возник из глубин подземного мира, наполнился необузданной дикостью и жестокостью. Человек в черном исчез, его заменил внушающий благоговение бог в черных доспехах, его глаза наполнились яростью и злом, его тело было отлито из стали.

Румбл!

Когда бог в черных доспехах поднялся с земли, шесть мускулистых рук, изобилующих разрушительной энергией, атаковали три иллюзии Ван Чуна. Ван Чун мог ясно разглядеть голову, растущую на спине этого бога.

Асура!

Это были легендарные и могущественные Боги Демонов подземного мира, ужасающие существа с двумя лицами. Это был первый раз, когда Ван Чун когда-либо видел, чтобы кто-то использовал эту высшую технику.

Иллюзорное солнце и луна перестали существовать, и в то же время из пустоты вырвался огромный всплеск энергии.

— Искусство Великого Разрушения!

из даньтяня Ван Чуна вырвалась энергия, и он использовал сильнейшую атаку Великого Искусства Творения Неба Иньян.

Поскольку Городская гвардия и Императорская армия могли прибыть в любой момент, Ван Чун использовал свою самую мощную технику в надежде схватить этого человека в черном как можно быстрее, мертвого или живого.

Румбл!

Две огромные энергии яростно столкнулись. Хотя черное пламя было бесконечным и тираническим, оно не могло противостоять силе искусства Великого Разрушения. Бах Бах бах! Асура взвыл, и его шесть рук сломались, и затем энергия чистого разрушения отправила его в полет, заставив его тело развалиться на части.

Взрыв!

Когда Асуру отправили в полет, глаза Ван Чуна вспыхнули холодным светом, и он поднялся в воздух, полетев в сторону человека в черном. Его пять пальцев вытянулись вперед и вцепились в плечо мужчины.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян!

В тот момент, когда он ранил своего противника, Ван Чун раскачал верховное злое искусство до предела. Звездная энергия этого человека немедленно начала вливаться в тело Ван Чуна. На таком близком расстоянии почти никто не мог остановить Великое Искусство творения Иньян Ван Чуна.

Выражение лица крайнего страха наконец появилось на лице одетого в черное человека. Мало того, Великое Искусство Творения Небес Иньян сделало его совершенно неподвижным.

Всего за несколько секунд Ван Чун почувствовал, как энергия в его теле набухла, а энергия человека быстро уменьшилась. Но это была звездная энергия техники, которую Ван Чун никогда раньше не видел, и она вливалась в тело Ван Чуна вместе с энергией этого странного черного пламени.

Чем дольше он общался с этими людьми в черном, тем больше Ван Чун начал понимать, что их боевые искусства были невероятно уникальными и это было одной из их определяющих черт.

Какая мощная энергия! — сказал себе Ван Чун.

Человек в черном явно обладал чрезвычайно высоким статусом, и энергия в его теле была невероятно высокого уровня. В то время как он не смог ничего почувствовать в начале, чем больше он поглощал этой черной энергии, тем больше он чувствовал, что она невероятно сильна, такая же сильная, как Огонь Лу У и Цзю Би.

Это неправильно!

Когда эта энергия начала распространяться внутри него, Ван Чун почувствовал дурное предчувствие. И, глядя краем глаза, он понял, что неподвижный и страшный человек в черном теперь носил зловещую улыбку того, чей замысел удался.

— Нехорошо!

Сердце Ван Чуна дрогнуло в тревоге, но прежде чем он успел ответить, из тела одетого в черное человека вырвался шар беспрецедентно мощной энергии черного пламени и ворвался в тело Ван Чуна. Шар энергии, казалось, был хорошо знаком с техникой Великого Творения Небес Иньян. Благодаря изящному методу, он избежал попыток Ван Чуна помешать ему и влетел в его даньтянь, создав огромный всплеск.

Взрыв!

Почти в тот же момент разразился сильный взрыв между Ван Чуном и человеком в черном, который разорвал их контакт.

— Хех, малыш, с тобой действительно трудно иметь дело. Миссии убить тебя не только провалились, но и позволили тебе поглотить нашу энергию. Огонь Лу У, Огонь Джу Би, а теперь Огонь Мары — твое тело теперь содержит три вида нашей энергии. Но никто не сказал тебе, что эти три Огня совершенно несовместимы и не могут быть выращены вместе, и это даже не учитывая все другие виды энергии в твоем теле. Однако, подожди, пока твое совершенствование не разрушится! Ты обречен, а нам больше ничего и не нужно!

Ван Чун, казалось, не имел власти над человеком в черном.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1324. Заговор во тьме!**

— Ты ищешь смерти!

Ван Чун взорвался от ярости. Наконец он начал понимать, что происходит. Все это было частью плана одетого в черное челвоека. Он преднамеренно позволил себя схватить, чтобы Ван Чун поглотил черный Огонь Мары.

— Хммм, у меня определенно нет времени сражаться с тобой. Однако, терпеливо подожди, пока твое совершенствование впадет в беспорядок и твое тело взорвется!

Человек в черной одежде усмехнулся, и, прежде чем Ван Чун смог отреагировать, его тело покачнулось и исчезло.

— Там, впереди! Торопитесь!

— Не позволяйте им сбежать!

Ван Чун едва сделал два шага, как услышал вдалеке смятение, крикилюдей и лошадей. По этому пути направлялось значительное количество солдат. Более того, столкновение создало такие мощные ударные волны, что встревожило многих экспертов городской гвардии и Императорской Армии. Ван Чун видел солдат, сходящихся к этому месту со всех сторон.

— Я пощажу твою жизнь сейчас!

Треск! Ван Чун сжал кулаки, его взгляд несколько секунд колебался, и он, наконец, сдержал свои импульсы. Его статус сейчас был слишком уникальным. Если городская гвардия и Императорская Армия обнаружат его здесь, завтра утром он станет предметом ожесточенных дворцовых споров. Быть пойманным посреди этого жестокого идеологического столкновения никоим образом не было мудрым решением.

Взрыв!

Ван Чун немедленно направился в сторону семейной резиденции Ван. Человек в черном был прав. Три пламени постоянно конфликтовали и не могли терпеть друг друга. В этот самый момент они яростно избивали друг друга.

— У меня нет времени. Я должен вернуться как можно быстрее.

Ван Чун выдвинул свою энергию до предела и исчез из области столкновения, прежде чем городская гвардия и Императорская армия смогли туда доехать

Когда Ван Чун исчез, человек в черном появился из тени соседнего дома, как призрак. Но его лицо было бледным, а лоб покрыт холодным потом. Было очевидно, что он не был так спокоен, каким казался.

— С этим ребенком действительно сложнее иметь дело, чем говорят! Одно дело, чтобы моя техника передвижения не сработала против него, но я чуть не умер от его руки!

Человек в черном стиснул зубы, уставившись в направлении, куда ушёл Ван Чун.

Когда он впервые получил приказ, он несколько не хотел его принимать. По его мнению, нет необходимости проходить через такие неприятности, чтобы разобраться с обычным Королем человеческого мира, и ему даже сказали, чтобы он поглотил Огонь Мары, чтобы вызвать дефект его совершенствования. По этой же причине он нанес первый удар, даже используя свою Асуру Черного Пламени. Но он никогда не думал, что даже Асура Чёрного Пламени не поразит Ван Чуна.

Еще хуже было то, что в плане говорилось, что Ван Чуну потребуется только поглотить сорок процентов его Огня Мары. Однако в итоге Ван Чуну удалось поглотить семьдесят процентов. Его сила упала, и, если бы он не ушел, он бы умер, прежде чем совершенствование Ван Чуна пришло в беспорядок.

— Ублюдок! Даже полугода мне не хватит, чтобы восстановить потерянное совершенствование.

Глаза одетого в черное мужчины пылали ненавистью. Но солдаты приближались, и человек в черном не смел больше оставаться. Он быстро отскочил от дома и исчез в темноте ночи.

......

Тем временем Ван Чун летел сквозь тьму, как заряд молнии, но через несколько мгновений его звездная энергия сразу же погрузилась в хаос, столкнувшись внутри его тела.

Три чрезвычайно чистых пламени разной природы таранили друг друга, как драконы и тигры, последствия этих столкновений вскоре затронули всю остальную звездную энергию в теле Ван Чуна. Как пороховая бочка, столкнувшись с искрой, тело Ван Чуна начало сильно разламываться.

Ван Чун, начиная с Царства Истинного Бойца до пика Царства Святого Бойца, поглощал бесчисленное множество разных видов энергии. Все эти энергии накапливались в теле Ван Чуна, и, хотя это не имело значения в начале, когда он достиг определенного уровня, произошла качественная трансформация, создав бомбу, спрятанную внутри его тела. Огонь Мары, удерживаемый человеком в черном, полностью и тщательно запустил эту бомбу.

Кап!

Большая капля пота скользнула по его лицу, на ладонь, а затем на землю. Затем последовала вторая, третья… Все больше холодного пота выступало на лбу Ван Чуна. И даже без зеркала Ван Чун знал, что его лицо, несомненно, было ужасно бледным.

Черное пламя побудило почти тысячу различных видов Звездной Энергии внутри него начать рвать и бить его меридианы, причиняя ужасную боль по всему телу.

Ван Чун делал все возможное, чтобы подавить ее, и с его высшим пониманием происхождения энергии и манипулиания ею он изо всех сил старался направить эту энергию к своему даньтяню. Но он чувствовал, что достигает своих пределов.

— Я должен поскорееернуться!

Он видел стены поместья впереди. Ван Чун совершил прыжок, преодолев стены и быстро войдя в кабинет, никого не потревожив.

Румбл!

Едва Ван Чун успел сесть, скрестив ноги, на пол, и из его тела вырвалась огромная сила. Бззз! Фиолетовое пламя, фиолетово-черное пламя и черное пламя изверглись, поглотив тело Ван Чуна в вихре огня.

Фууш! Стол, стул, полки, кастрюли, кисти, чернильные камни… все они были мгновенно сожжены дотла. Даже каменные кирпичи под Ван Чуном были измельчены и обуглены.

Ван Чун стиснул зубы, его лицо становилось бледнее и бледнее. Как только он вернулся в свой кабинет, его хаотическая Звездная Энергия наконец вырвалась из-под контроля и вырвалась наружу.

В Цыси, когда Ван Чун узнал о выводе армии и был настолько охвачен эмоциями, что его вырвало кровью и он потерял сознание, его Великое Искусство Творения Неба Иньян проявило признаки разрушения совершенствования. Он был в состоянии подавить это в то время, и ситуация не стала серьезной. Но в ходе конфуцианско-милитаристского конфликта его состояние только ухудшалось. Эти люди в черном ясно заметили это, поэтому они придумали план, чтобы преднамеренно приблизиться к Ван Чуну и взорвать Великое Искусство Творения Неба Иньян.

Подобный метод убийства врага походил на жертву восьмистами людьми, чтобы убить тысячу, но это был лучший способ противостоять Ван Чуну.

— Ах!

Ван Чун становился все бледнее и бледнее, и из его лба выливалось больше холодного пота, впитываясь в пол под ним. Когда эти сотни видов энергий столкнулись в его теле, он почувствовал, что его тело разрывается на части и вся его кожа содрана.

Фууш!

Когда хаос в его теле достиг своего пика, Ван Чун открыл рот и вырвал багровой кровью.

После рвоты этой кровью Ван Чун, наконец, вздохнул с облегчением, и его бледное лицо вернуло себе цвет, а дыхание стабилизировалось.

— Пламя временно подавлено!

Ван Чун открыл глаза, показывая намек на беспокойство. Его рвота кровью казалась серьезной, но это был способ изгнать некоторые из самых невыносимых звездных энергий из его тела. Если он не мог их нейтрализовать, то лучший способ справиться с ними — вытеснить их. Но этот метод только лечил симптомы. Пока он, наконец, не разрешит конфликтующие энергии, поглощенные Великим Искусством Творения Небес Иньян, эта ситуация будет возникать снова и снова.

«Я должен найти решение этой проблемы!» — тихо сказал себе Ван Чун.

Великое Искусство Творения Небес Иньян было злым искусством номер один, самым сильным искусством пути зла. Единственным искусством, способным подавить его, было легендарное Искусство Бессмертия Высшего и Бесконечного Происхождения.

Но в то время как сила Великого Искусства Творения Неба Иньян была очевидна, так же как и его недостаток: несовместимость всех различных энергий. Таким образом, даже его учитель, Старик Демонический Император, был потревожен, его совершенствование было подорвано, его даньтянь разрушен, а самого его преследовал предавший его ученик.

После всего лишь двух лет совершенствования этой техники Ван Чун начал сталкиваться с той же проблемой. Более того, в определенных аспектах ему было еще хуже.

В конце концов, Старик Демонический Император никогда не убивал бесчисленных врагов на поле битвы, так как это делал Ван Чун, поглощая энергию стольких генералов высшего класса, бригадных генералов и пиковых Великих Генералов, даже понимая происхождение энергии. Все эти факторы увеличили серьезность его проблемы.

Тумптумптумп!

Пока он думал, он услышал быстрый стук в дверь и взволнованные голоса Су Шисюаня и других.

— Милорд, как вы там?

— Милорд, вы в порядке?

Эти двое, очевидно, услышали шум внутри и бросились смотреть, что происходит.

— Я в порядке!

Глаза Ван Чуна вспыхнули. Придя в себя, он вытер кровь со рта, встал и направился к двери.

......

Прошло время, и два месяца домашнего ареста наконец-то закончились. Ван Чун снова был свободным человеком. Но когда наступило время праздновать, Су Шисюань и Сюй Кейи почувствовали, что что-то не так.

По какой-то причине аура Ван Чуна становилась слабее, лицо бледнее, и он представлял человека, совершенно отличного от Ван Чуна, которого они знали. Мало того, Ван Чун проводил все больше и больше времени в своем кабинете, и эти периоды времени сопровождались необычными явлениями. Су Шисюань и Сюй Кейи оба посещали кабинет Ван Чуна и видели, что его внутренности были полностью обуглены. Но так как Ван Чун ничего не сказал об этом, они не смели спрашивать и могли только себе в тряпочку беспокоиться о том, что происходит.

Свист!

Однажды ранним утром, когда Ван Чун прогуливался по саду, резкое шило в мощном урагане обрушилось на Ван Чуна, как молния. Хотя это шило казалось ничем не примечательным, оно было наполнено огромным количеством разрушительной энергии.

Взрыв!

В то время как шило было еще в десятках футов от Ван Чуна, сильная энергия возникла и образовала стальной барьер, который блокировал шило. Дин! Шило упало на землю, но больше ничего не произошло.

Это был четвертый раз!

Холодный свет вспыхнул в глазах Ван Чуна, но он не стал преследовать. С тех пор, как он попал в ловушку этого человека в черном, и Великое Искусство Творения Небес Иньян повергло его совершенствование в беспорядок, он почти каждый день сталкивался с попытками убийства и тайными атаками. Но его противники не показывали свои лица и только наносили пробные удары. Как будто они использовали этот метод для проверки состояния дефекта совершенствования Ван Чуна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1325. Новости от Императора Демонов!**

— Черт побери! Этот ребёнок всё ещё не умер!

В месте, которое Ван Чун не мог видеть, черный силуэт несся вдоль стены, как циветта. Но мгновение спустя, появился всплеск звездной энергии, в которую мужчина врезался с головой.

— Я долго ждал тебя! — глубокий и властный голос внезапно эхом отразился в ушах мужчины.

Глаза черной фигуры расширились, и страх проник в них.

— Аааа!

Несколько мгновений спустя в воздухе разразился жалкий крик и внезапно остановился.

Ван Чун как раз готовился покинуть сад, когда услышал крик и остановился.

— Это…?

Взрыв!

Несколько мгновений спустя перед Ван Чуном оказалась черная фигура. Из его одежды было видно, что человек явно принадлежал к фракции людей в черном.

— Как долго ты был в этом состоянии?

Знакомый голос, старый и глубокий, звучал в его ухе. Ван Чун поднял голову и увидел стоящую на стене знакомую фигуру, его широкие одежды и длинные волосы развевались на ветру.

— Мастер! — крикнул от удивления Ван Чун. человек был не кто иной, как его учитель, Старик Демонический Император.

Свист!

Под порывом ветра Старик Демонический Император исчез, и мгновение спустя он оказалсяч всего в нескольких шагах от Ван Чуна, даже не подняв намека на пыль.

Ван Чун немного поколебался, прежде чем откровенно признать:

— Прошло четыре или пять дней! — Он знал, что не может обмануть острые глаза своего учителя.

— После такого серьезного инцидента, почему ты не сообщил мне? — сердито сказал Старик Демонический Император. Если бы Су Шисюань и другие не сказали ему, он, вероятно, не знал бы.

Ван Чун горько улыбнулся.

— Да, ваш ученик понимает, что был неправ.

Недостатки Великого Искусства Творения Иньян были известны много-много лет. Даже его мастер не смог решить эту проблему. Ван Чун скрыл свою проблему от своего мастера, чтобы не беспокоить его, но было очевидно, что он достиг только противоположного.

Бузз!

Старик Демонический Император бросился вперед, его пять пальцев выскочили из рукава и схватили Ван Чуна за плечо.

В тот момент, когда его пальцы прикоснулись к Ван Чуну, Старик Демонический Император побледнел. Он чувствовал, что внутри Ван Чуна было три ядовитых змеи, постоянно питающихся его жизненной силой.

Изначально Старик Демонический Император считал, что Ван Чун показывает только начальные признаки, и его состояние не было очень серьезным, но было ясно, что все вышло далеко за пределы этой стадии.

— Как это могло произойти? — пробормотал Старик Демонический Император. Выражение его лица было очень серьезным. Недуг Ван Чуна продолжался всего четыре дня, но его тяжесть была сопоставима с его собственным недугом на поздней стадии. Это была ненормальная ситуация, и она носила явные следы вмешательства человека.

— Чивэй и Цзяовэй — эти два канала являются главными секретами искусства творения Великого Неба Иньян. Те, кто не принадлежит к нашей линии, не должны даже знать о них. Как кто-то мог знать о существовании этих двух каналов?! — лицо Старика Демонического Императора стало еще серьезнее.

Те, кто совершенствовал Искусство Творения Великого Неба Иньян, должны были обратить внимание на две точки акупунктуры на теле, которые не имели отношения к обычным людям. Это были главные запреты для совершенствующихся, особенно для тех, кто совершенствовал Искусство Творения Великого Неба Иньян до чрезвычайно высокого уровня. Когда слабость Великого Искусства Творения Небес Иньян начала проявляться, и эти два энергетических канала были затронуты, Звездные Энергии начали бы сталкиваться и впадать в беспорядок, приводя к серьезному дефекту совершенствования.

Но эти два канала не были легко затронуты, поскольку обычные люди даже не знали, что они существуют.

— С кем ты столкнулся? Объясни мне до мелочей все, что произошло! — сурово сказал Старик Демонический Император.

Ван Чун никогда не видел такого серьезного выражения на лице своего хозяина. Не смея пренебрегать, он сразу же рассказал обо всем, что с ним произошло.

— Невозможно, просто невозможно!

Услышав слова Ван Чуна, Старик Демонический Император застыл, словно он был невероятно озадачен.

— Мастер, это был старший брат? — Спросил Ван Чун.

У его учителя был не один ученик, и Ван Чун инстинктивно подумал о своем старшем брате, который предал своего учителя. Вероятно, он был единственным, кто мог так глубоко понять искусство творения Великого Неба Иньян и мог рассказать людям в черном его секреты.

— Невозможно. Вы не можете так много узнать о Великом Искусстве Создания Небес Иньян, пока не доведете его до этой стадии. Что еще более важно, мой предавший меня ученик так и не смог заполучить нижнюю половину Великого Искусства Творения Небес Иньян. В противном случае он бы обязательно выследил меня! — сказал Старик Демонический Император.

Весь мир боевых искусств знал, что Великое Искусство Творения Неба Иньян было исключительным секретом Демонического Императора, но теперь стало очевидно, что другая группа разработала такое же глубокое понимание Великого Искусства Творения Неба Иньян, практически на том же уровне, что и у него.

Ван Чун сморщил брови, и замолчал. В последнее время он был так занят, подавляя конфликты звездной энергии в своем теле, что у него не было времени глубоко задуматься над этим вопросом, но теперь, послушав своего мастера, Ван Чун почувствовал, что что-то не так. Эта организация, стоящая за людьми в черном, была окутана тайной, и даже после того, как он несколько раз обменялся с ними ударами, он так и не смог узнать ни одного из их секретов.

И самое главное, как они узнали об искусстве Демонического Императора? Теперь, когда он вспомнил, он понял, что человек в черном, который поймал его в ловушку, ясно знал о том, как Великое Искусство Творения Неба Иньян действовало в его теле, что позволило ему плавно обходить попытки Ван Чуна помешать ему.

Лицо Ван Чуна стало серьезным.

— Посмотри на этого одетого в черное человека. Он был тем, кто тебя поймал? — сказал Старик Демонический Император.

Ван Чун вышел вперед и бросил взгляд, но затем покачал головой.

— Нет, это, вероятно, один из его подчиненных.

Ван Чун имел некоторое представление об этих людях в черном и знал, что в их организации были люди со всего мира: кхитанцы, си, мэнше чжао, тибетцы, арабы… Границы народов и стран с ними не существовали. И все эти люди были солдатами-самоубийцами, раскусывая отравленные таблетки во рту всякий раз, когда их захватывали, исключая любую возможность утечки информации.

Человек в черном, которого убил его хозяин, был просто подчиненным низкого уровня, которого они послали, чтобы проверить состояние его совершенствования.

— Как и ожидалось. Когда я сражался с ним, я почувствовал, что он довольно слаб.

Старик Демонический Император кивнул. Он просто спрашивал о случайном совпадении, и ответ вовсе не был неожиданным.

— Мастер, сколько времени пройдет, пока мое состояние не достигнет этой стадии? — спросил Ван Чун.

— Чивэй, цзяовэй, Чжэньлун, Чиси… это порядок, в котором болезнь должна прогрессировать. В нормальных условиях время от вашего первого всплеска до разгона вашего самосовершенствования может составлять от трех до пяти лет. Ты перешел из царства Энергии Происхождения к вершине Царства Святого Бойца, полностью полагаясь на энергию, поглощенную через Искусство Творения Великого Неба Иньян, не тратя времени на укрепление своего совершенствования. Обычный человек взорвался бы и умер, но, так как ты невероятно талантливый или невероятно удачливый, ты до сих пор не сталкивался с неприятностями. Тебе даже удалось достичь вершины Царства Святого Бойца и победить Императорских Великих Генералов. Даже я не смог бы сделать ничего подобного.

Старик Демонический Император становился все более и более эмоциональным, пока говорил.

Ван Чун ничего не сказал, но в его глазах вспыхнул свет. Он, естественно, понимал причину своего отсутствия неудач. Когда-то он был пиковым генералом, Великим Полководцем, поэтому его понимание и использование энергии намного превосходили понимание обычного человека. Ему не нужно было укреплять свое совершенствование.

-… Но ты должен помнить, что, начиная с этого момента, ты больше не можешь быть настолько безрассудными в использовании Великого Искусства Творения Небес Иньян, и ты, конечно, не должен поглощать Звездную Энергию других людей.

Старик Демонический Император уставился на Ван Чуна с выражением лица беспрецедентной серьезности.

Он полагался на это искусство, чтобы сделать себе имя, и пользовался им более сорока лет. Он действительно знал это искусство, как тыльную сторону своей ладони, и никто не понимал больше, чем он, поздние стадии болезни, которую оно вызывало. Как только Звездные Энергии начнут конфликтовать друг с другом, совершенствующийся войдет в необратимое состояние, которое закончится рассеиванием всего его совершенствования. Каждый день будет мучительным, и смерть будет предпочтительнее, чем терпеть все это, и от этого состояние будет только ухудшаться. В конце концов, самосовершенствование рассеяно с высокой вероятностью того, что его тело просто взорвется.

Он смог выжить только после рассеивания своего совершенствования благодаря своему глубокому пониманию искусства. Любой другой умер бы.

Понимая важность этого вопроса, Ван Чун строго ответил:

— Ваш ученик понимает!

— Даже если бы у тебя не было этой проблемы, я все равно пришел бы, чтобы найти тебя.

— Ах?!

Ван Чун был озадачен.

— Ученик, твой мастер знает о том, что с тобой происходит в столице. Ты знаешь, что твой учитель никогда не был одним из тех, кто вмешивался в дела двораа, и у него нет желания создавать отношения в Императорском Дворе. Но бывают случаи, когда я, как твой мастер, должен дать тебе несколько советов.

Старик Демонический Император испытывал душевную боль, глядя на бледный цвет лица Ван Чуна. Он принял многих учеников за свою жизнь, но Ван Чун был тем, о ком он заботился больше всего. Он был молод, имел драйв и уважал своего учителя, а также имел положительный характер. Но все это только заставляло его сердце болеть еще больше.

— Ты из клана министров и генералов, и твое сердце радеет за Империю. Независимо от того, насколько велика опасность, если империя нуждается в тебе, ты пойдешь и сделаешь это, не возвращаясь. Вот почему твой учитель так гордится тобой. Но ты сделал достаточно для Империи. Так как они не понимают тебя и даже унижают тебя, ты должен отпустить их. Ученик Старика Демонического Императора не должен страдать от такой несправедливости. Ты должен начать думать о себе. И случившееся на этот раз можно считать благоприятной возможностью.

Старик Демонический Император остановился, и вынул определенный предмет и открыл его Ван Чуну. Ван Чун смутно мог сказать, что это была какая-то потрепанная карта.

— Это карта сокровищ Высшего и Бессмертного Искусства Бесконечного Происхождения, которую ты мне ранее дал. Староста деревни Ушан и я исчезли на некоторое время, чтобы выяснить секреты этой карты сокровищ. Мы посетили многие места, чтобы найти подсказки, но не нашли много. Однако недавно мы со старостой деревни совершили прорыв. Мы смогли подтвердить грубую область, в которой должно находиться Высшее и Бессмертное Искусство Бесконечного Происхождения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1326. Десять восточных островов!**

— Какой?!

Ван Чун был шокирован словами Старика Демонического Императора. Он получил карту сокровищ от Железного Плаща Ли, и это была карта, которая передавалась в течение нескольких веков, возможно, даже еще в эпоху Дэй Великого Суй. С тех пор бесчисленные мастера боевых искусств пытались найти искусство номер один в мире, но все они вернулись с пустыми руками, подавляющее большинство просто преследовало тени и беспочвенные слухи.

Таким образом, люди пришли к выводу, что высшее искусство было полностью потеряно.

Ван Чун никак не предполагал, что его мастер и староста деревни Ушан так быстро достигнут прогресса. Хотя он не осмелился быть уверенным, что регион, который они нашли, был тем местом, где действительно было захоронено искусство, стоило попробовать.

Прошло много лет с тех пор, как в последний раз были какие-либо новости о вероятном регионе местонахождения этого боевого искусства. Одной этой новости было достаточно, чтобы поднять ему настроение.

Демонический Старик Император продолжал говорить.

— На этот раз я планировал поехать с главой деревни Ушан, но случившиеся события подарили тебя нам. Покинь столицу и иди с нами!

Даже если бы совершенствование Ван Чуна не было проблемным, он все равно столкнулся бы с риском дефекта совершенствования в будущем. Он лишь произошел чуть раньше.

Ван Чун стоял в оцепенении, предложение учителя удивило его.

Старик Демонический Император обратил внимание на молчание Ван Чуна и сразу же рассердился.

— Чего? В таком состоянии ты не готов уйти? Империя не умрет только потому, что тебя здесь нет. Что в здесь еще тебя держит?

— Хаах…

Ван Чун ничего не сказал, но вздохнул. Он, естественно, понимал, какую боль испытывает его учитель, но как в такое время он мог уйти? Если бы он не возродился, возможно, он мог бы принять аргумент своего учителя о том, что без него Великий Тан продолжит существовать. Но Ван Чун прекрасно понимал, что это совсем не так.

— Учитель, ваш ученик понимает ваши усилия! Но… можно мне немного подумать?

Ван Чун поклонился.

Серьезный вид Ван Чуна заставил Старика Демонического Императора почувствовать, что ему некуда излить свой гнев. Ребенок постоянно думал о государстве и людях. Он очень гордился своим учеником за это, но сейчас чувствовал себя чрезвычайно беспомощным перед таким отношением.

— Отлично! Если ты не хочешь идти, то я не могу заставить тебя. Но твое текущее состояние не может сохраняться очень долго. Опасности Великого Искусства Творения Небес Иньян не так просты, как ты себе представляешь!

Старик Демонический Император запрыгнул на стену, и в тот же миг… письмо прилетело в воздухе, как острый меч, к Ван Чуну. Ван Чун подсознательно выхватил письмо из воздуха, и, глядя вниз, увидел, что оно было написано почерком его мастера. Это были, несомненно, мантра и методы, которые его мастер использовал для подавления неустойчивых звездных энергий в своем теле и задержки дефекта совершенствования.

— Мастер…

Ван Чун почувствовал прилив тепла, но его мастер исчез в порыве ветра.

......

Ван Чун каждый день проводил в резиденции, наблюдая за общей ситуацией, постоянно отправляя людей наблюдать за У-Цаном, западными и восточными турками, Аравией, Когурё и другими странами, готовый защищаться от их нападений в любом месте и в любое время. Он следил за прогрессом, достигнутым с гибридным рисом и строительством складов.

Вдоль юго-восточного побережья бесчисленные судостроительные кланы были в таком безумстве, что даже обратили внимание дворца. Но, как и предшествующие ему династии, Великий Тан не придавал особого значения своему флоту. До тех пор, пока Ван Чун не показал никаких рисунков на материке, важным должностным лицам двора, включая Ли Цзюньсяня и его конфуцианскую секту, было все равно, что он делал на море.

Со стороны Синдху рудодобывающие машины, которые построил Чжан Шоужи, давно были введены в эксплуатацию, и добывали большое количество руды в Хайдарабаде. В то же время Ван Чун приказал построить укрепления в Хайдарабадских горах для защиты от любого возможного нападения арабов. Теперь, когда Хорасан пал, арабская армия могла в любой момент начать наступление на Синдху и напрямую угрожать добыче Ван Чуна.

Все в мире знали об этой драгоценной руде. Императорский Двор Великой Династии хотел вмешаться в шахты, поэтому Аравия почти наверняка захочет напасть на Хайдарабад.

К счастью, Синдху был страной, покрытой миазмами и опустошенной эпидемиями и болезнями. В сочетании с тем фактом, что Хайдарабадские горы были крутыми и трудными для нападения, Аравия до сих пор не решалась их атаковать. Кроме того, Ван Чун написал письмо Гао Сяньчжи в отдаленных Западных Регионах, в котором просил его иногда брать свою армию протектората Анси и запугивать арабов, чтобы те не действовали безрассудно.

Ван Чун каждый день добывал большое количество руды, используя каждый доступный ему момент. Он прекрасно понимал, что такое благословение не может продолжаться долго.

В то же время одна партия синдху за другой прибывала в Великий Тан и отправлялась на кораблях в землю обетованную. Все это было сделано тихо и без привлечения чьего-либо внимания. Однако, Ван Чун знал, что эти синдху и гибридный рис, который отправлялся с ними, будут надеждой для всего мира в будущем.

— Каков статус вербовки солдат?

Кабинет Ван Чуна к настоящему времени был обновлен, и он сидел на стуле из сандалового дерева.

Су Шисюань поклонился и сказал:

— Ваше Высочество, все идет по плану. Мы завербовали многих хорасанцев и западных краевиков в треугольной пропасти, а также много элитных солдат Великого Тана. Однако Су Ханьшань не так давно сообщил, что нелегко удержать армию, превышающую сто тысяч, у треугольного разрыва, и хотел отправить часть войск на базу в земли Большого и Малого Балура. В противном случае мы можем рискнуть вызвать подозрение и недовольство Императорского Двора.

Ван Чун ничего не сказал, только молча кивнул.

Су Ханьшань обладал очень острой интуицией в этом аспекте, что делало его не только опытным стратегом, но и чрезвычайно опытным политическим оператором. Треугольный разрыв был очень близко к Цыси, и, хотя он не считался территорией Великого Тана, он находился на границах. Гарнизон из двадцати тысяч солдат привлек внимание Императорского Двора, и, поскольку все больше и больше гарнизонов существовало, Императорский Двор будет становиться все более и более обеспокоенным. Как только число гарнизонов превысит сто тысяч, тогда, даже если треугольный разрыв будет «ничейной землей», Императорский Двор не сможет смириться с этим и начнет создавать проблемы для Ван Чуна.

Су Ханьшань заметил возможность, представленную в этом. Он отсылал прочь более половины солдат и распределил их по двум фортам в землях Большого и Малого Балура, а затем обучал солдат по очереди. Это сохранило достоинство Императорского Двора, а также позволило набрать как можно больше солдат с любыми будущими неудачами.

Вместе с армией протектората Анси они могли запугать арабов, которые временно остановились в Хорасане.

— Кроме того, мы продолжили набирать солдат через клановый альянс, ориентируясь на солдат, расформированных Императорским двором, отставных солдат префектурной армии, солдат Императорской армии, наемников и даже мастеров боевых искусств из сект. Мы отправили многих людей искать боевых мастеров с потенциалом. — сказал Сюэ Цяньцзюнь с поклоном, не подозревая, что у Ван Чуна было на уме.

Комната мгновенно затихла, задумчивый взгляд появился на лице Ван Чуна. С тех пор, как произошел инцидент, его кругозор значительно расширился. Поскольку Императорский Двор был в полной опасности, и Конфуцианская Секта навязывала ему решение распустить как можно большую часть армии, все, что мог сделать Ван Чун, — это собирать солдат своими собственными методами.

Даже если Ли Цзюньсяню и Конфуцианской Секте удастся полностью изменить форму Большого Тана, он мог вернуться в любой момент, чтобы поднять разбросанные осколки и стабилизировать ситуацию, вернув мир и безопасность людям королевства. Но для достижения этой цели ста тысяч солдат, дислоцированных на треугольном разрыве, было далеко недостаточно.

Ван Чун рассчитал, что, если он захочет сохранить Великий Тан в наихудшей ситуации, ему нужно будет подготовить отряд из не менее пятисот тысяч элитных солдат. В Великом Тане это, несомненно, будет рассматриваться как разжигание мятежа, и, если это будет обнаружено, это, вероятно, закончится его казнью. Но Ван Чун больше не заботился о таких пустяках. Поскольку он больше не мог идти тем же путем, что и Императорский Двор, он защищал Великий Тан и Центральные Равнины своими собственными методами.

Что касается индивидуальной славы, то, как сказали его три почтенных старших, даже если весь мир проклял его как Короля Демонов Резни, ему не о чем беспокоиться.

Эти солдаты определенно не могли быть обучены на Центральных Равнинах, и треугольная пропасть была его самой большой тренировочной площадкой для солдат. Все остальные места были заняты такими странами, как Мэнше Чжао, У-Цан или турки.

— Солдаты не могут быть воспитаны на Центральных Равнинах, поэтому я могу делать это только за границей. Но где я могу собрать пятьсот тысяч солдат за границей?

Ван Чун медленно поднял голову и пробормотал про себя. Однако, он быстро успокоился.

— Су Шисюань, принеси карту!

Несколько мгновений спустя на столе перед Ван Чуном развернулась карта шириной четыре фута и длиной шесть футов.

Эта карта представляла собой комбинацию карты континента У-Цана и информации, которую Ван Чун получил благодаря собственным разведывательным группам и различным военным картам, создав новую карту мира. Эта карта содержала почти все места, которые он знал, и даже острова с рудой Метеорного Металла. Это был действительно уникальный продукт.

Ван Чун медленно просматривал области карты. Су Шисюань, Сюй Кэйи и Сюэ Цяньцзюнь следовали за взглядом Ван Чуна.

Найти подходящее место для обучения солдат было легче сказать, чем сделать. Ван Чун сканировал карту из левого нижнего угла в верхний правый. Наконец его взгляд остановился на группе островов в верхнем правом углу карты. В одно мгновение Су Шисюань, Сюй Кэйи и Сюэ Цяньцзюнь заметили, что глаза Ван Чуна загорелись.

— Вот это место!

Название внезапно прозвучало в голове Ван Чуна.

Десять восточных Островов!

Это были десять островов, самых близких к Когурё, а также, самых близких ко всему континенту. Что наиболее важно, Ван Чун ясно помнил, что Миясамэ Аяка была из этого места. Убийца номер один Ван Чуна давно вернулась на Десять Восточных Островов, чтобы разобраться со своим вопросом, но он до сих пор не слышал от нее никаких новостей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 1327. Уxoд из столицы!**

— Посмотритe внимательно! Второй полигон. Это место может вместить от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч солдат!

Ван Чун указал пальцем на Десять Восточных Островов, говоря с Сюэ Цяньцзюнем и Сюй Кейи.

Этими островами управляли десять королев, и их армии были довольно слабы. Ван Чун вспомнил, что во время бедствия Десять Восточных Островов, отделенных от материка океаном, оставались в основном до самого конца незатронутыми. Но острова были слишком отдалены, и, будь то в этой жизни или в прошлой, Ван Чун никогда очень сильно не общался с этим регионом, поэтому не знал, какова была ситуация в десяти королествах. Единственный человек, которого он знал оттуда, была Миясамэ Аяка.

У всех его подчиненных были сомнительные взгляды на лицах, они не понимали, почему Ван Чун выбрал такое место. Тем не менее, никто из них никогда не станет открыто ставить под сомнение приказы Ван Чуна.

— Да!

Все поклонились.

— Сюэ Цяньцзюнь, будь готов. Когда придет время, возьми несколько солдат из треугольного разрыва и четыре тысячи кавалеристов Ушана. Каждый из этих островов управляется королевой. Если вы сможете помириться с ними, то сделайте это, но, если вы не можете, победите их! — твердо приказал Ван Чун.

— Да! — немедленно ответил Сюэ Цяньцзюнь.

— Что касается тебя, Сюй Кейи, я хочу, чтобы ты…

Ван Чун расслабился после того, как отдал приказ Сюэ Цяньцзюню, но, когда он готовился отдать другие приказы, он почувствовал резкий взрыв боли из своего даньтяня, которая быстро распространилась по всему его телу. Лицо Ван Чуна побледнело, и, собираясь собрать свою Звездную Энергию, он понял, что вся Звездная Энергия в его теле вышла из-под контроля и безудержно бежит по его меридианам.

Фууш!

Зрение Ван Чуна потемнело, и его вырвало кровью. Тошнота охватила его всего, и последнее, что он услышал, это крики тревоги.

— Милорд!

— Милорд!

Он смутно почувствовал, как Су Шисюань и Сюй Кейи носятся в панике, но после этого он полностью потерял сознание.

......

Через некоторое время Ван Чуна разбудил звук катящихся колес кареты и тряска под его телом.

— Ты очнулся!

В его ухе раздался знакомый голос. Удивленный, Ван Чун с большим трудом открыл глаза, и во тьму ворвался свет. Медленно появилась фигура, одетая в серый балахон и смотрящая на него старыми и опытными глазами, полными беспокойства.

— Учитель?!

Вид этой фигуры ошеломил Вана Чуна.

Что происходило? Он ясно помнил, что рухнул в своем кабинете, так почему он теперь видит своего учителя? И эта тряска… Ван Чун посмотрел за спину своего учителя и сразу заметил, что он был внутри деревянной кареты.

— Что здесь происходит?

Ван Чун повернулся в шоке к Старику Демоническому Императору.

— Ты находишь это странным? Я дал тебе время подумать и даже дал мантру, надеясь, что ты изгонишь посторонние звездные энергии, приведешь в порядок свое тело и стабилизируешь свои травмы, пока рассматриваешь свои варианты, но что ты сделал? Что ты сделал?!

Гневное выражение лица Старика Демонического Императора вызвало гримасу Ван Чуна.

— К тому времени, когда я приехал, твое тело было в полном беспорядке. За все эти дни у тебя даже не было времени взглянуть на Великое Искусство Творения Небес Иньян. Я знаю, что ты беспокоишься за империю, но, если ты умрешь, как ты сможешь защитить страну?

Глаза Старика Демонического Императора горели от гнева. После того, как Ван Чун привык к тому, что видет одухотворенное лицо своего учителя, он не мог не дрожать от страха, когда увидел такую сторону Старика Демонического Императора. Однако, он был довольно тронут.

— Мастер прав! Ваш ученик был неправ! — послушно ответил Ван Чун.

— Хааа… твой мастер не имеет дурных намерений. — из угла кареты донесся пожилой голос. — Знаешь ли ты, что ты был без сознания в течение семи дней? За это время только благодаря постоянному лечению мы смогли стабилизировать твои травмы. Дитя, даже если бы твой мастер насильно не увез тебя из столицы на этот раз, я бы все же посоветовал тебе уйти. Искусство Творения Великого Неба Иньян — это тираническое искусство, но его вспышки чрезвычайно разрушительны. Если так будет продолжаться, ты не продержишься даже полгода в своем нынешнем состоянии.

Тело Ван Чуна дрогнуло, и он повернул голову. Рядом сидел староста деревни Ушан, скрестив ноги, его лицо было бледным, а на лбу выступил пот, пока он медленно отводил энергию.

Ван Чун был ошеломлен, но, когда он понял, что происходит, ему стало стыдно.

— Большое спасибо, старейшина!

Староста деревни Ушан явно страдал от быстрого потребления звездной энергии. Это произошло, очевидно, потому что он лечил травмы Ван Чуна.

— Хааа, наши судьбы можно считать связанными, поэтому тебе не нужно говорить такие вещи.

Староста деревни Ушан махнул рукой. Деревня Ушан и Ван Чун были теперь тесно связаны, причем подавляющее большинство жителей слушались приказов Ван Чуна. В прошлом он никогда бы не допустил такого, но чем дольше он общался с Ван Чуном и понимал его, тем сложнее было старосте деревни Ушан найти вопросы, по которым он не был бы с ним согласен.

Это был лояльный субъект, который беспокоился за страну и людей. Даже если Деревня Ушан понесла серьезные потери, следуя за этим человеком, староста деревни Ушан мог все же принять это.

По крайней мере, они умерли славной смертью на службе жителей Центральных Равнин.

Взрыв!

Еарета остановилась, и впереди прозвучал простой и честный голос.

— Старые господа, впереди Тун Пасс.

Услышав это, Ван Чун почувствовал, что его разум дрожит.

— Тун Пасс?

Разве это не проход в Лунси, который вел к Цыси и Анси?! Только теперь Ван Чун понял, что его мастер и глава деревни Ушан забрали его из столицы. Однако Ван Чун никогда не думал, что, когда он очнется, они будут уже на перевале Тун. Это место было очень далеко от столицы.

— Думаешь о возвращении?

Старик Демонический Император сидел со скрещенными ногами в карете и даже не смотрел в сторону Ван Чуна. Тем не менее, ничто из того, что делал Ван Чун, не могло избежать его проницательного взгляда.

— Тебе понадобится как минимум семь дней, чтобы вернуться в столицу отсюда, но не пройдет даже и полдня, как твои травмы вновь дадут о себе знать. Если ты снова встретишь этих людей в черном, без меня или старосты деревни Ушан, ты по сути будешь обречен. Кроме того, планируешь ли ты вернуться в столицу и обрушить бедствие на свою мать и Сяояо?

Столица находилась посреди решающего момента, и у него было слишком много дел, которые нужно было сделать. В противном случае он не провел бы несколько дней подряд, не занимаясь своей звездной энергией. Он почти не обращал внимания на первую часть слов своего учителя, но, когда были упомянуты его мать и младшая сестра, он сразу же начал сомневаться.

— Ваш мастер и я решили, что, хотя эти люди в черном смелые и готовы совершить всевозможные злодеяния, они, кажется, заинтересованы только в своей цели. Большинство людей, которых они убивают, — это люди, оказавшиеся в прицеле их атак. Если ты вернешься в своем текущем состоянии, существует очень высокая вероятность того, что они нападут. — сказал староста деревни Ушан.

В то время как Ван Чун был без сознания, он обсудил этот вопрос со Стариком Демонического Императора и пришел к такому выводу. Возвращение в столицу в это время было невероятно неразумным.

— Но!

Ван Чун хотел сказать что-то еще, но Старик Демонический Император быстро перебил его.

— Нет, никаких «но»!

— Пока мы не найдем Искусство Бессмертного Происхождения и не исправим твое состояние, ты даже не должен и думать о возвращении. Если ты посмеешь сбежать, я сломаю тебе ноги!

Выражение лица Старика Демонического Императора было ледяным, а глаза — бесстрастными.

Ван Чун горько улыбнулся, зная, что на этот раз он действительно разозлил своего хозяина. Как Демонический Император, чьему порядку следовали в мире боевых искусств и чье имя вызывало смелость других, он проявил великую вежливость к Ван Чуну, поговорив с ним таким образом.

В голове Ван Чуна мелькнули бесчисленные мысли, но он, наконец, был вынужден сдаться и беспомощно ответить:

— Да, Учитель!

Староста деревни Ушан наблюдал за всем этим из-за угла с улыбкой на губах. Ребенок был действительно упрямым. Если бы его хозяин не действовал так, вероятно, было бы невозможно изменить его мнение.

Теперь, когда Ван Чун наконец сдался, настроение Старика Демонического Императора наконец улучшилось. Между тем, Староста деревни Ушан не мог не посмеяться над их отношениями.

......

Понимая, что он не может вернуться, Ван Чун успокоился и последовал за своим учителем и Старостой Деревни Ушан на северо-запад в поисках Искусства Бессмертного Происхождения. Первоначальное Искусство Бессмертного Происхождения было известно как высшее искусство, и это был, пожалуй, единственный метод борьбы с проблемами Великого Творения Небес Иньян.

-… Староста деревни Ушан и я много раз ходили на северо-запад и искали его, возвращаясь с пустыми руками. Но по стечению обстоятельств мы получили еще один фрагмент карты Искусства Бессмертного Происхождения из другой группы. Соединив две части, мы смогли обнаружить несколько подсказок.

Направляясь на северо-запад, Старик Демонический Император использовал шанс рассказать Ван Чуну об их приключениях на северо-западе.

— Многие люди обращают внимание на этот вопрос, и, хотя нам с твоим мастером удалось найти несколько подсказок, мы столкнулись со многими проблемами. В этом месте собралось много охотников за сокровищами, и мы встретили немало коллег твоего мастера. — добавил староста деревни Ушан.

— Хммм, коллеги! Отличные коллеги! — плюнул Старик Демонический Император, его глаза взорвались намерением убить.

— Мастер, ты имеешь в виду…

Ван Чун сразу подумал кое-о-чем.

— Твое предположение верно. Это те самые люди! — холодно сказал Старик Демонический Император.

Ван Чун моргнул и глубоко вздохнул. Выражение его лица стало странным.

Когда он впервые встретил своего мастера, того преследовали. Помимо этого изменнического старшего боевого брата, в падении его мастера сыграли свою роль и главные фигуры различных сект.

Было ясно, что его мастер во время своего путешествия на северо-запад столкнулся именно с этими людьми.

— Это действительно похоже на встречу с врагами на узкой дороге! — сказал Ван Чун.

Его мастер хотел отомстить, и эти обиды были абсолютно непримиримыми. Но не нужно было спешить с разрешением личных недовольств, в то время как юго-запад и Талас были под угрозой. В этих битвах было поставлено на карту более миллиона жизней, поэтому у Ван Чуна никогда не было времени расследовать этот вопрос.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1328. Город Люяо!**

Теперь, когда Ван Чун был свободен, он мог начать бороться с врагами своего учителя.

— Мы с твоим учителем победили одну группу, но им удалось успешно сбежать. Новости об искусстве Бессмертного Происхождения, вероятно, распространились по всему миру боевых искусств, и его поиск не будет таким простым, как мы себе представляли. — сказал староста деревни Ушан.

— Пусть они придут. Если это будет сто или тысяча человек, я убью их всех. Это прекрасно, потому что я смогу справиться с ними сразу!

Глаза Старика Демонического Императора вспыхнули холодным светом.

С тех пор, как он удалился в столицу, его нрав значительно улучшился, и он мог пропускать сквозь пальцы многие вещи, почти не обращая внимания на то, что происходит с сектами. Но это не значило, что ему было все равно. Так как эти люди хотели попытаться напасть на него снова, он не возражал против того, чтобы убить их всех.

— Брат Чжан, мы должны тщательно обдумать этот вопрос. — призвал староста деревни Ушан.

Он был очень стар, и, в отличие от Старика Демонического Императора, не был таким кровожадным. Если это не было абсолютно необходимо, он хотел избежать убийства как решения вопроса.

— Дитя, в этом путешествии на северо-запад, ты должен быть осторожен. Мы встречали там множество групп людей в черном, и они, похоже, очень интересовались Искусством Бессмертного Происхождения. Учитывая, что ты одна из их целей, ты должен действовать очень осторожно.

Свист!

Пока староста деревни говорил, Старик Демонический Император внезапно вскинул палец в воздух, как меч, посылая яростный заряд энергии, который прорвался через крышу экипажа и ударил высоко в небо.

Криии!

В воздухе послышался жалобный визг, а затем мгновение спустя орел с размахом крыльев в пять-шесть футов упал с небес, пронзенный этим порывом энергии.

Орлы летали на таких невероятно больших высотах, что даже самым сильным лукам было трудно их достать, но это было совершенно бесполезно против Старика Демонического Императора.

Бузз!

Это внезапное движение привлекло внимание двух других людей в экипаже.

— Что это было? — спросил Староста деревни Ушан.

— Не знаю, но мы узнаем, как только посмотрим. — спокойно ответил Старик Демонический Император.

Свист!

Через мгновение порыв ветра заставил упавшего орла изогнуться в воздухе и упасть в карету на пол.

Ван Чун, Старик Демонический Император, и Староста деревни Ушан сразу же осмотрели орла.

Орел лежал на земле в растрепанной куче перьев. Кровавая дыра толщиной с палец, пронизывающая его сердце, вырвала его жизнь.

— Его телосложение мускулистое, а ноги и крылья чрезвычайно крепкие. Это не обычный орел, а специально обученный. — оценил Ван Чун, взглянув на птицу.

Старый Орел вырастил много видов птиц, и Ван Чун постепенно начал понимать различия между ними.

Существовали явные различия в конституции между дрессированными орлами и дикими, и у этой птице было много деталей, которые говорили ему, что она была дрессированной. Староста деревни Ушан молча повернулся к Старику Демоническому Императору с вопросительным взглядом в глазах.

Старик Демонический Император обладал сильнейшим совершенствованием из всех трех, и его Бесчисленное Множество Духовного Морского Искусства сделало его гораздо более проницательным, чем большинство людей.

Старик Демонический Император взглянул на мертвого орла и покачал головой.

— Это не то, что могло бы быть.

— Тогда это могут быть не те люди. — сказал Староста деревни Ушан. — Хотя мы должны быть предельно осторожны в этой экспедиции, Шелковый Путь — это торговый путь, соединяющий восток и запад. Он всегда был чрезвычайно активным, а караваны обычно используют птиц.

Староста деревни Ушан обыскал труп орла. Как и ожидалось, на его ногах была обнаружена металлическая трубка для хранения писем. Оперение орла было настолько плотным, что металлическую трубку заметить было не легко.

— Отпустим ситуацию!

Старик Демонический Император скривил лоб, увидев эту трубку. Махнув рукой, он выпустил заряд энергии, из-за которого тело орла вылетело из кареты.

Так как они были уверены, что орел не принадлежит «им», Старик Демонический Император мало заботился о том, чтобы увидеть, что находится внутри трубы.

— Старые господа, что-нибудь случилось?

Послышался голос водителя, два взрыва, раздавшиеся из кареты, встревожили его.

— Все хорошо. Продолжаем ехать дальше! — сурово сказал Старик Демонический Император.

Карета продолжила путь на северо-запад.

......

Вскоре после того, как карета уехала, из близлежащего леса во вспышке света появилось несколько фигур, остановившихся у сброшенного трупа орла.

— Орел летел на высоте не менее шести тысяч футов. Даже стрела не могла его сбить, но его сердце пронзили одним пальцем! Как ужасно!

Люди в черном покрылись холодным потом, глядя на труп орла.

— Их сенсорные способности слишком сильны. К счастью, мы держались поодаль, иначе мы бы даже не знали, как умерли. — сказал другой человек в черном.

Третий мужчина в черном наконец заговорил.

— Сообщите об этом. Обычные методы против них бесполезны. Нам нужно будет использовать другие.

Он быстро шагнул вперед, опустился на одно колено и слегка потянул ногу орла, снимая привязанную к нему металлическую трубку.

— К счастью, мне удалось вовремя сменить орлов. Если бы я не привязал эту трубку к его ноге, мы были бы разоблачены.

— Пошли. Миссия закончена. Теперь это их дело. Я слышал, что даже почтенный старейшина был мобилизован. Эти ребята не смогут сбежать!

Сказав это, они подняли орла и исчезли.

......

Старик Демонический Император сказал:

— Впереди Город Люяо. Дальше находится Перевал Нефритовых Ворот. Место, куда мы едем, лишено жителей на несколько сотен ли вокруг, так что это будет последнее место, где мы сможем отдохнуть. Мы остановимся там и возьмем несколько припасов еды и бобов для лошадей, а затем снова отправимся в путь.

Несколько дней прошло без каких-либо инцидентов. Учитывая, сколько времени они потратили на поиски Искусства Бессмертного Происхождения, Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан были очень хорошо знакомы с этим районом.

Вскоре они вошли в город Люяо. Это место было довольно малонаселенным, в нем проживало всего несколько тысяч семей. Все это были торговцы Шелкового Пути, которые решили поселиться и открыть здесь небольшие магазины. Это в сочетании с тем фактом, что Императорский Двор создал здесь поселение, заставило город Люяо медленно расти и расширяться.

— Еда и напитки! Еда и напитки!

Когда карета прошла через древние каменные ворота, показалось знамя таверны, свисающее с дома на обочине дороги. Под этим знаменем стоял официант с полотенцем на плече, склонившись в поклоне. В тот момент, когда он увидел группу Ван Чуна, он сразу же начал привлекать клиентов.

— Гости, вы направляетесь на запад мимо прохода Нефритовых Ворот? Приехав в наш город Люяо, вы попали в нужное место. Вино, мясо, соленая говядина, соленый арахис, бобы… все доступно.

— Не нужно сомневаться. Во всем городе Люяо мы являемся одним из немногих мест, где вы можете переночевать и пополнить запасы. Песчаные бури здесь сильные, и мы не часто бываем открыты, но вы пришли как раз вовремя. Наш начальник только что получил новую партию товаров. Если бы вы упустили этот шанс, вам пришлось бы ждать еще месяц. — с энтузиазмом сказал официант.

— Пошли. Это место действительно редко открыто. Давайте войдем внутрь и немного отдохнем. — сказал Старик Демонический Император. Трое из них вышли из кареты и вошли в таверну.

Ван Чун вошел, держа руки за спиной, наблюдая за окружающим. Это был первый раз, когда он вышел, путешествуя со своим мастером в поисках Искусства Бессмертного Происхождения. Маршрут, выбранный его мастером и Старостой Деревни Ушан, совершенно отличался от маршрута на запад. Он был намного более бесплодным и отдаленным, и некоторые места были покрыты только камнями и песком. Пополнение припасов было абсолютной необходимостью.

— Давай, давай, давай! Гости, пожалуйста, сядьте. Так приятно вас видеть! Это блюдо с соленым арахисом — подарок от нашего босса.

В таверне официант подошел с тарелкой арахиса. Несмотря на то, что город Люяо был окружен ветром и песком, таверна была удивительно чистой. Она была оформлена в простом стиле, и, хотя она не могла сравниться со столицей, она была больше, чем ожидал Ван Чун.

Ван Чун, Старик Демонический Император, и Староста деревни Ушан выбрали место в таверне и сели.

— Приготовьте две сумки с кормом для лошадей и пайки на четвеоыъ, которых хватит на четыре дня. Кроме того, приготовьте два кремня и шесть пакетов с водой. Наконец, организуйте еду для нашего кучера. — сказал староста деревни Ушан. Все было сделано правильно, и Ван Чуну, который был его младшим, ничего не оставалось, кроме как сидеть и отдыхать.

Несколько мгновений спустя были поданы вино и еда. Удаленность города и жестокие песчаные бури означали, что овощей было очень мало. Вяленое мясо, соленый арахис и соленая говядина были самыми желанными блюдами здесь, и они составляли большинство блюд, которые таверна приготовила для своих гостей. Кроме того, сухая погода означала, что эти продукты не станут легко гнить или разлагаться.

— Брат Чжан, присоединяйся. Давайте есть.

Староста деревни, сидящий напротив Старика Демонического Императора, взял пару палочек для еды, и взял ими кусок соленой говядины.

— Подождите!

Удивительно, но Ван Чун остановил их обоих и снял с груди кусок серебра. Ван Чун обычно брал с собой несколько кусков серебра и золота, когда выходил из дома, и в такое время серебро было как раз кстати.

Бузз!

Ван Чун щелкнул пальцем, сразу же превратив кусок серебра в иглу, которую он вонзил в еду.

— Мастер, все в порядке. — спокойно сказал Ван Чун, забирая серебряную иглу. Теперь, когда они были снаружи и сталкивались с угрозой атаки мужчин в черном, не было никакого вреда в том, чтобы быть осторожными.

Старик Демонический Император и староста деревни Ушан едва заметно кивнули. Хотя Ван Чун не имел опыта в преступном мире, он был очень дотошным, что было редкой и ценной чертой.

Все они взяли свои палочки для еды и начали счастливо есть.

Прошло время, и все трое начали расслабляться. Еда на тарелках уходила, некоторые тарелки были совершенно пустыми.

— Хехехе!

Никто не заметил черного силуэта, наблюдающего за всем этим из-за угла, холодно посмеиваясь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1329. Засада! Атакует одетый в черное мужчина!**

Это стоило того: заплатить огромную цену, чтобы получить Небесный Порошок, чтобы разобраться с вами тремя. Вы были довольно осторожны, даже использовали серебряную иглу для проверки на яд, но это слишком наивно! Небесный Порошок — это то, что не могут почувствовать даже небесные существа, не говоря о серебряной игле! Вы съели так много, что я хотел бы увидеть, будете ли вы более способны, чем небесные люди! Падайте, падайте, падайте!

Черный силуэт молча повторял слово «падайте», и тогда, как будто это было какое-то заклинание, речь Ван Чуна, Старика Демонического Императора и Старосты Ушан затихли, и они рухнули на стол.

В комнате было тихо. Через некоторое время в комнате появился поток воздуха, и затем, словно призрак, появился человек в черном. Он сделал два шага вперед и остановился, чтобы внимательно осмотреть всех троих.

Хотя все трое рухнули, у него была привычка всегда быть осторожным. Пока он не будет уверен, что его цель действительно поражена, он не будет действовать безрассудно.

Несколько мгновений спустя мужчина в черном усмехнулся и расслабился.

— Ха-ха, на полу нет еды. Они действительно всё съели.

Тудтудтуд!

Человек быстро выбросил три камня размером с ноготь, каждый из которых ударил по критической точке акупунктуры на спине Ван Чуна, Старика Демонического Императора и старосты деревни Ушан. Сделав это, мужчина в черном хлопнул в ладоши и шагнул вперед.

— Малыш, умереть еще не твоя судьба. Если бы почтенный старший не хотел тебя допросить, я бы сейчас же убил вас троих.

Человек в черном посмотрел мимо Ван Чуна и остановился на Старике Демоническом Императоре. Старик Демонический Император имел наивысший уровень совершенствования и представлял наибольшую угрозу.

Бузз!

Он подошел к Старику Демоническому Императору и протянул руку, чтобы схватить его. Но вдруг из рукава Старика Демонического Императора внезапно вытянулась мощная ладонь и схватила жизненно важную точку акупунктуры на запястье человека в черном.

Тот испуганно побледнел, звездная энергия вырвалась из его тела, и он попытался убежать. Но хотя его реакция была быстрой, Старик Демонический Император был быстрее. Прежде, чем человек смог оторваться, пальцы Старика Демонического Императора сжали его правую руку. В тот же момент огромная сила начала течь по каналам ладони в тело человека, позволяя Старику Демоническому Императору полностью взять его под свой контроль.

— Это невозможно! — в тревоге закричал мужчина. его глаза расширились, а лицо стало белым, как бумага. Он смотрел на старика, как будто на призрака.

— Невозможно! Никто не может устоять перед ядом Небесного Порошка!

Лицо одетого в черное мужчины было охвачено страхом.

— Хех, тебе нужно съесть яд, чтобы он вступил в силу. Если ты не съешь его, не имеет значения, насколько он ядовитый.

Ван Чун и Старик Демонический Император подняли головы со стола и ухмыльнулись человеку в черном.

Использовать серебряную иглу, чтобы определить, был ли яд? Как он мог быть таким наивным? Все это было просто спектаклем, разыгрываемым ими, чтобы человек в черном на него купился.

— Невозможно! Я смотрел, как вы едите! Когда вы съедите ту еду, вы не можете быть в порядке!

Человек в черном стиснул зубы, неспособный принять факт проигрыша.

Он не был небрежным и неаккуратным человеком. Он вышел только после того, как подтвердил, что Ван Чун и другие все съели.

— Вы говорите об этой тарелке соленой говядины?

Старик Демонический Император невозмутимо указал двумя пальцами на тарелку.

Человек в черном оглянулся и сразу же поморщился. Он увидел, что кусочки соленой говядины были распределены с одной тарелки на семь. Он обращал внимание только на то, сколько еды осталось на оригинальной тарелке, а не на то, куда она шла.

Бузз!

Старик Демонический Император стряхнул заряд энергии, и мгновение спустя кусок соленой говядины, блестевший от жира, сразу начал рассыпаться, и на его поверхности появился белый порошок.

Вид этого белого порошка сделал человека в черном ужасно бледным.

— Невозможно… Небесный Порошок не имеет вкуса, цвета и запаха. Ни один метод не сможет его обнаружить.

Человек в черном чувствовал, что его разум получил тяжелый удар, опрокидывающий все, что он знал о мире.

Ван Чун только улыбнулся этим словам.

Бесконечное Духовное Искусство его мастера достигло невообразимого уровня. Порошок мог быть безвкусным, без запаха и бесцветным, но в мире энергии это было совсем не так. Малейшая примесь будет столь же очевидна, как черная точка на листе белой бумаги.

— Ты определенно не можешь быть единственным в этой миссии. Вызови своих спутников, — сразу сказал Ван Чун.

— Хехехех!

Испуганный мужчина в черном внезапно начал смеяться, делая совершенно другое лицо.

— Вы, негодяи, действительно такие, как сказали наши начальники, с вами действительно трудно иметь дело! Вы ясно заметили нас задолго до этого, но вы были достаточно терпеливы, чтобы играть со мной. Последний вопрос…

— Вы заказали четырнадцать блюд, а я положил «Небесный порошок» в соленую говядину. Но даже если вы были осторожны и заметили это заранее, так как вы собирали соленую говядину, ваши палочки для еды и чашки по-прежнему содержали бы Небесный порошок, а это значит, что вы все равно должны были его съесть. Почему вы в порядке? Это мой последний вопрос. Если вы ответите, я отвечу на ваш вопрос.

Ван Чун только улыбнулся и поднял палочки, чтобы он их увидел.

Когда он увидел чистые палочки для еды, которые выглядели так, как будто их никогда не использовали, человек в черном скривился в противной гримасе. Хотя Ван Чун не сказал это словами, он понял. Было ясно, что в то время как Ван Чун и другие, казалось, нормально питались, они покрыли свои палочки для еды тонким слоем Звездной Энергии. Таким образом, их палочки для еды никогда не соприкасались с ядом.

— Вы ублюдки!

Человек в черном скрипнул зубами. Хотя он был известен как хитрый и коварный, эти три ублюдка были намного хитрее.

— Вы умные, я признаю это, но даже если вы видели это, вы все равно обречены!

Трещина!

Прежде чем кто-то успел среагировать, из его тела вырвалась энергия, похожая на лаву вулкана. Тело человека обмякло, и он выскользнул из хватки Старика Демонического Императора.

Основываясь исключительно на том факте, что он смог избежать захвата Старика Демонического Императора, можно было увидеть, что человек в черном был чрезвычайно способным экспертом.

— Убейте их!

Человек в черном взревел ледяным голосом, который кипел намерением убить. Свист! Без малейшего колебания человек в черном взлетел, как стрела, выпущенная из лука, подняв шторм на своем пути, и выскочил из таверны.

— Хммм!

Ван Чун холодно усмехнулся. Эта таинственная организация одетых в черное людей действительно была довольно грозной, и обладала всевозможными таинственными приемами, которые даже позволили этому человеку вырваться из рук его мастера. Но освободиться — это одно, а убежать — другое.

С тремя такими несравненными экспертами, как они здесь, находящимися возле Тонкого Царства, если он действительно сможет убежать, то он будет вправе называться трансцендентным экспертом!

Но, если бы он действительно был таким грозным, зачем ему бежать?

Тудтудтуд!

Старик Демонический Император Ван Чун и Староста Деревни Ушан нанесли удар одновременно. Ван Чун вытянул пять пальцев, сразу же оказав мощное поглощающее воздействие. Это привело к тому, что стена напротив него сразу же рухнула, и бегущий человек в черном внезапно остановился.

После периода отдыха и восстановления, тело Ван Чуна стало намного более устойчивым, и многие беспорядочные энергии были изгнаны. Хотя Ван Чун больше не мог так безрассудно поглощать Звездную Энергию других, ему было достаточно использовать силу, чтобы удержать своих врагов.

— Нехорошо!

Когда убегающий человек в черном почувствовал, что его тело напряглось, он побледнел. В любое другое время эта поглощающая способность оказала бы на него очень мало влияния, но сейчас она была смертельной. Малейшая задержка сбросит его с небес и погрузит в ад.

Бум!

Сильная энергия обрушилась с горной силой на его спину.

Рaaa! Человек в черной одежде зарычал, обернулся и выпустил всю Звездную Энергию, чтобы остановить атаку Старосты деревни Ушан. Взрыв! Раздался сильный взрыв, который подбросил крышу таверны в воздух, и ее камни и черепица полетели на несколько десятков метров в небо.

Бум! Через долю секунды пришла третья энергия, молочно-белая «энергетическая стрела», длина которой составляла более десяти футов, образованная тысячами вспышек энергии. Она пронзила спину человека, заставив его немедленно упасть на землю.

Великое Искусство Небесного Иньян Ван Чуна удерживало его, староста деревни Ушан прямо атаковал его и заставил его раскрыться, а затем Старик Демонический Император нанес смертельный удар, убивший его. Все трое работали с превосходной синхронностью, не давая врагу ни единого шанса перевести дух, прежде чем он будет убит.

Число людей, которые могли блокировать скоординированный удар Ван Чуна, Старика Демонического Императора и старосты деревни Ушан, было, вероятно, чрезвычайно малым. Человек в черном был сильным экспертом, но, увы, его способностей было недостаточно, чтобы сохранить свою жизнь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1330. Уверенно ответили!**

— Убью!

— Не позволяйте им бежать! Убейте их!

В тот момент, когда человек в черном упал, раздались крики со всех сторон. С разрушенной крыши, главного входа, за стенами, у окон… тела многочисленных людей в черном, кипя от предвкушения убийства, со всех сторон напали на трио.

— Отдайте свою жизнь!

Раздался мощный рев и взрыв золотого света, а затем с потрепанной крыши в сторону трио вырвалась массивная рука.

Можно было ясно видеть, что эта массивная рука была покрыта золотыми чешуйками, из-за чего она напоминала коготь Цилиня. Рaaa! Раздался звериный рев, жестокий и ужасный, а затем через мгновение вспыхнуло черное пламя. Тем временем коготь цилиня продолжал опускаться вниз.

Взрыв! В тот момент, когда вся комната вместе с группой Ван Чуна собиралась быть раздавленной, белая трость, крошечная по сравнению с когтем зверя, взлетела вверх и ударила огромный коготь.

Бззз! Атака создала огромную ударную волну, и огромный золотой коготь, наполненный разрушительной энергией, внезапно остановился в двадцати футах от земли. Он не мог продвинуться ни на дюйм, как будто натолкнулся на какую-то нерушимую крепость.

Староста деревни Ушан наконец контратаковал.

— Староста деревни, я оставлю вам Чун-эра. Он до сих пор не оправился от своих ран и не может долго сражаться. Лучше всего, если ему не нужно будет сражаться вовсе.

Сказал глубокий и пожилой голос Старика Демонического Императора, затем он открыл свои руки, выпуская бесчисленные ослепительные вспышки энергии. Эти энергетические заряды были всего лишь толщиной с палец, но все они были невероятно сжаты и остры, как мечи.

Бум!

Только от мысли Старика Демонического Императора эти молочно-белые вспышки энергии сразу же разлетелись, как цветущий цветок, отстреливаясь во всех направлениях и атакуя всевозможные углы.

— Ааааа!

Со всех сторон донеслись жалкие крики, и людей в черном поразили энергетические удары Старика Демонического Императора, и их тела, дрожа, упали на землю.

Хотя Множество Духовного Морского Искусства еще не вошло в число десяти лучших искусств, это было просто потому, что никто никогда не совершенствовал его успешно, то есть никто не мог испытать его могущество. Но в руках Старика Демонического Императора это высшее искусство могло наконец раскрыть свою истинную силу. Независимо от того, сколько было врагов, Множество Духовного Морского Искусства было в состоянии позволить одному человеку убить всех врагов. Нужно быть на том же уровне, что и Старик Демонический Император, чтобы быть способным блокировать бесподобные острые энергетические удары Множества Духовного Морского Искусства.

— Убейте их! — раздался яростный рев, и люди в черном начали свои атаки.

Свист!

За окном, в десяти шагах от группы Ван Чуна, человек в черном, с черным шарфом на лице и перчаткой из оленьей кожи, начал что-то окроплять. Мгновение спустя пылающий черный туман и пыль начали распространяться наружу, подкрадываясь к Ван Чуну, старосте деревни Ушан, и Старику Демоническому Императору.

— Осторожно!

Ван Чун мгновенно побледнел. С одного взгляда он мог сказать, что туман черного порошка содержал чрезвычайно сильный яд.

Бум!

Не успев подумать, Ван Чун немедленно закрыл все поры своего тела. В то же время из его тела появилось сияние, а на левом и правом плечах появились изображения солнца и луны. Воздух в комнате начал вращаться, превратившись в гигантский вихрь, который быстро охватил черный порошок и выбросил его наружу.

Aaaa! Послышались новые крики, и люди в черном попали в водоворот и их расшвыряло вокруг таверны вместе с черным порошком и щебнем. Это единственное движение от Ван Чуна немедленно заставило его побледнеть. Его дефект совершенствования был только временно подавлен. Неосторожное использование Звездной Энергии или слишком долгое сражение приведут к тому, что его травмы откроются, и состояние энергии в его теле снова впадет в хаос.

— Забудьте об этих двух стариках! Разберитесь сначала с малышом!

Лидер людей в черном сразу заметил странность тела Ван Чуна и повел оставшихся мужчин его атаковать.

Роооар!

Звездный рев, наполненный дикостью и жестокостью, разнесся по небу. Мгновение спустя один из людей в черном внезапно начал раздуваться, быстро превращаясь в монстра, наполовину человека и наполовину зверя. Удивительно, но он был очень похож на Лу У, который когда-то появился в семейной резиденции Ван.

Свист! Человек в черном едва закончил свою трансформацию, как все его тело начало гореть фиолетовым пламенем. Он взвыл, свирепо уставился на Ван Чуна и с удивительной скоростью понесся к нему.

В других направлениях также послышался рев, и еще четыре или пять человек превратились в чудовищ-полудивов Лу У.

— Это место, где вы будете похоронены! Перестаньте сражаться и послушно примите смерть! — скомандовал лидер одетых в черное мужчин своим глубоким голосом, и его руки покрылись огромными волнами жизненной силы.

Эта энергия отличалась от энергии Лу У. Одновременно с огромной жизненной силой, он содержал темную, злую и разрушительную силу. Энергии жизни и смерти, две совершенно противоположные, существовали в полной гармонии в лидере людей в черном.

Аууу!

Раздался долгий вой, и ноги лидера начали разъезжаться, в то время как все его тело начало заметно увеличиваться. На задней части его уха проступили черные вены и быстро поползли по всему телу. Их черный узор был похож на тотем, древний, таинственный и наполненный неизвестной силой.

Клацклац! Изнутри тела лидера раздался шум. Когда черный узор покрыл его тело, его волосы вырвались из-под связок, а рост снова увеличился, поднявшись с семи до девяти футов. Его конечности были невероятно толстыми и крепкими, и, просто стоя, он казался гигантом древней эпохи.

— Умри!

Теперь, когда предводитель людей в черном закончил свое превращение в зверя в форме человека, его энергия более чем удвоилась. Бум! Во взрыве Звездной Энергии лидер исчез как призрак.

— Бог Хранитель: Асура Черного Пламени!

Слышался новый рев, другие люди в черном тоже использовали всю свою энергию и превращались в диких черных асуров.

Взрыв! В тот момент, когда они вызвали Асур Черного Пламени, они бросились вперед, чтобы присоединиться к своему лидеру в нападении на Ван Чуна, Старика Демонического Императора и старосту деревни Ушан.

Воздух был полон опасности, и даже Ван Чун не мог не скривиться. Учитывая, что они мобилизовали так много высококлассных экспертов одновременно, было очевидно, что эти люди хотели разобраться с ним и его мастером одним махом. Но через несколько мгновений Ван Чун успокоился.

— Хммм! Мне нужно только один раз упасть в ров, чтобы научиться на своих ошибках. Ты действительно думаешь, что один и тот же трюк подействует на меня дважды?!

Ван Чун холодно усмехнулся.

Огонь Лу У, Огонь Джу Би и Огонь Мары были невероятно тираническим пламенем, и они не терпели друг друга. Ван Чун сильно пострадал из-за этого пламени, но это позволило ему понять его, как тыльную сторону ладони. Попытка использовать эти три огня снова против него была просто бредовой идеей. Даже эти люди в черном не понимали этого пламени лучше, чем он.

— Мастер, староста деревни, оставь тех, кто развивает Огонь Лу У мне! — сказал Ван Чун.

В его текущем состоянии каждый дополнительный вид Звездной Энергии, который он поглотит, увеличил бы риск падения его совершенствования и усугубил бы его раны. Но Огонь Лу У был другим. Хотя это пламя было невероятно тираническим и наполненным разрушительной энергией, оно обладало удивительной жизненной силой. Эта мощная жизненная сила была именно тем, в чем нуждался Ван Чуну. Благодаря этой силе Лу У, Ван Чун мог укрепить свое тело и облегчить боль, вызванную дефектом совершенствования.

Взрыв!

Ван Чун исчез в энергетической волне. В этой битве он впервые решил пойти в наступление.

Бззз! Ван Чун появился в нескольких шагах от своего первоначального положения, его нога прижалась к голове одного из наполовину монстров Лу У. В одно мгновение подошва ноги Ван Чуна, казалось, превратилась в вихрь, извергающий яростную поглощающую силу. Кипящее фиолетовое пламя на человеке в черном немедленно начало перетекать в Ван Чуна.

— Невозможно!

Полу-человек Лу У в черном расширил глаза, которые были полны неверия. Бум! Он поднял руки и попытался атаковать Ван Чуна. В этой полуформе Лу У, его ногти покрылись звериными когтями, которые были даже острее мечей.

— Падай! — раздался ледяной голос сверху.

Ван Чун излил энергию в правую ногу, выпустив силу, тяжелую, как горы. Ууууууу! С жалким воем наполовину человек в черном, наполовину Лу У, врезался в землю, пробив ее головой.

Хотя люди в черном были мощными и культивировали таинственные приемы, голодный верблюд был больше лошади. Хотя Ван Чун страдал от недостатка совершенствования, он был экспертом, который почти достиг Тонкого Царства. Только те, кто достиг подобного уровня, смогут угрожать ему.

Если тот Лу У, который был тогда, появился бы снова, он бы быстро расправился с ним, не говоря об этих наполовину Лу У, которые представляли из себя люди в черном.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1331. Ян Жэнь, Искусство Бога!**

После того, как Ван Чун тяжело ранил одного полу-Лу У, он бросился к следующему. Когда он рванулся вперед, он почувствовал, как мощная жизненная сила втекает в него и исцеляет его тело.

В этом коротком столкновении Ван Чун даже почти не двигался и все же смог поглотить почти семьдесят процентов энергии Лу У одетого в черное человека.

— Как и ожидалось…

Освежающая энергия, текущая по его телу, подобно чистому потоку, заставила Ван Чуна ускорить темпы своих атак.

— Защищайся! — раздался голос, и затем вперед выступил вождь людей в черном, который был выше девяти футов ростом и явно сильнее, чем Императорский Великий Генерал. Из группы из трех человек, Ван Чун был их истинной целью.

— Младший, кто сказал, что ты можешь говорить раньше этого старика?! — сказал пожилой голос, холодный, как лед.

Прежде чем лидер успел среагировать, сверху появилась энергия. Одетый в черное лидер посмотрел вверх и сразу побледнел. Он увидел огромную лазурную руку, большую и тяжелую, как гора, спускающуюся с небес.

— Нехорошо!

Лидер немедленно собрал все свои силы и послал поток черного огня Мары в небо. Но лидер явно недооценил силу ладони Старика Демонического Императора.

Бум! Земля сотряслась, и пыль поднялась в воздух. На глазах у людей в черном, сильнейшему из них, их лидеру, удалось продержаться лишь несколько мгновений, прежде чем его грозное пламя погасло. С криком их лидер врезался в землю.

— Лидер!

Окружающие люди в черном, которые были наполнены энергией и убийственными намерениями всего несколько минут назад, немедленно побледнели. Их лидер был самым сильным в их группе и их козырем против Ван Чуна, Старика Демонического Императора и старосты деревни Ушан.

Его сила достигала вершины, и даже могущественные Великие Генералы светского мира были ничем перед ним. Обладая странной энергией в своем теле, он мог легко победить любого Великого Генерала. Черное Пламя Мары могло сжечь все и могло серьезно противостоять Звездной Энергии. В этом мире практически не было никого, кто мог бы ему противостоять.

Никто из них не ожидал, что его вобьют в землю всего лишь с одного удара. И что он будет вопить от боли. Это было просто невообразимо, учитывая терпимость к боли, которую тренировали члены их организации.

Настроение на поле битвы слегка изменилось, и все с тревогой посмотрели на лидера в черной мантии.

— Ваша куча муравьев осмеливается действовать нагло перед этим стариком!

Волосы Старика Демонического Императора дули на ветру, его мантия развевалась вокруг него, его лицо было искажено гневом. Из его тела поднималась сильная энергия, которая вселяла страх во всех, кто ее ощущал.

Старик Демонический Император вернулся к верховному повелителю пути зла, само имя которого заставило всех людей сект и мира боевых искусств бледнеть. Люди в черном снова и снова приходили за его учеником, совершенно беся Старика Демонического Императора.

Хотя он был предан своим учеником, все в мире боевых искусств знали, что до этого предательства Старик Демонический Император всегда пытался защитить своего ученика.

— Спасите лидера и убейте их! — вдруг закричал эксперт, направив меч на Старика Демонического Императора. Этот человек был вторым по силе из этой группы одетых в черное мужчин. Для этой операции группа пришла в общей сложности с тремя лидерами.

Лидер второго ранга немедленно принял командование, когда первый лидер был подавлен.

Бах Бах бах! Без малейшего колебания окружающие мужчины в черном бросились в сторону противника. Ван Чун был их главной целью.

Свист! Темно-черный меч ударил Ван Чуна в плечо, в то время как второй человек в черном появился позади Ван Чуна и ударил кулаком, покрытым фиолетово-черным огнем Джу Би, ему в спину.

— Умри!

С диким ревом Асура Черного Пламени использовал технику движения, чтобы появиться прямо позади Старика Демонического Императора. Шесть рук Асуры Чёрного Пламени держали копья, сабли и алебарды, сделанные из Звездной Энергии и обвитые чёрным пламенем. Они с молниеносной скоростью ударили в спину Старика Демонического Императора.

Все остальные напали на Старейшину Деревни Ушан.

— Почему вы все такие упрямые?

Староста деревни Ушан вздохнул, и на его лице отразился намек на беспомощность.

— Этот старик не любит убивать, но вы заставили меня поднять руку, поэтому я не буду вежливым.

Бум!

В порыве ветра луч света спустился с небес и поглотил старосту деревни Ушан. Когда староста деревни Ушан воспылал светом, позади него появился трехглазый бог.

Трехглазый бог был завернут в бронзовые доспехи, его божественное и внушительное выражение лица смотрело на мир свысока, излучая несравненную ауру.

Через мгновение трехглазый бог открыл два глаза, но глазницы были пусты. Его две маленькие руки причудливо вытянулись из рукавов. Когда руки развернулись, они открыли два глубоких глаза.

— Ян Жэнь1! — крикнул кто-то, сразу же назвав этого трехглазого бога легендарным Ян Женем, палачом всех бед.

Когда староста деревни Ушан вызвал Ян Жэня, все его тело начало источать ужасную и мрачную ауру.

— Палач всех бед!

Суровым взглядом староста деревни Ушан выдвинул свою трость. Мгновение спустя белая трость превратилась в черную алебарду, и староста деревни Ушан исчез. В тот момент, когда староста деревни Ушан исчез, тела людей в черном застыли в воздухе. Когда они почувствовали, что теряют контроль над своими телами, их глаза наполнились крайним страхом.

Бум бум бум! После серии взрывов староста деревни Ушан снова появился у входа в таверну. Позади него в черных телах людей появились черные кровавые дыры. Независимо от того, насколько мощными были их Звездные Энергии, ни один из них не смог остановить атаки старосты деревни Ушан.

Мгновение спустя они все взорвались и превратились в черную пыль. Были ли они наполовину Лу У или Асурами Чёрного Пламени, их останки теперь были рассеяны ветром.

Искусство Бога Ян Жэня!

Это было самое сильное искусство деревни Ушан. Никто не знал, откуда появилось это искусство, и даже староста деревни Ушан знал, что это искусство было в деревне с момента ее основания. Но к этому искусству предъявлялись очень строгие требования, что усложняло его культивирование.

Сам Староста деревни Ушан понял ег только после битвы при Таласе. До этого сражения староста деревни Ушан и Старик Демонический Император сумели понять кое-что о Тонком Царстве, но только во время этого важного сражения они увидели, что кто-то действительно достиг этого царства, и они даже смогли увидеть непосредственно процесс прорыва.

Когда они вернулись из этой битвы, староста деревни Ушан и Старик Демонический Император пришли к пониманию многих вещей.

В это время Староста деревни Ушан и постиг искусство Бога Ян Жэня. «Палач всех зол» был одним из трех великих приемов этого искусства. Используя эту технику, можно легко прорваться через защиту противника, независимо от того, насколько впечатляющей была его техника или насколько крепка была его броня.

Что еще более важно, Староста деревни может использовать Искусство Бога Ян Жэня, чтобы влиять на Звездную Энергию в телах своих противников и делать их неспособными двигаться. Это было причиной того, что эти люди в черном застыли на полпути.

Всего одним движением более половины врагов в разрушенной таверне было уничтожено. Не говоря о людях в черном, даже Ван Чун был удивлен этой силой.

— Какое мощное искусство!

Он слышал, как староста деревни Ушан упоминал об этом искусстве в дороге, но упоминание совершенно отличалось от фактического его исполнения. У этих людей в черном были мощные приемы и огромные жизненные силы, и даже Ван Чуну было бы трудно убить тех людей в черном, которые выращивали Асуру Черного Пламени, одним ударом. Но перед лицом старосты деревни Ушан эти люди в черном даже не смогли продержаться ни одного удара.

— Как это возможно?! Быстро беги!

Заместитель лидера людей в черном был ошеломлен этим зрелищем. Он никогда не думал, что с этими тремя будет так трудно разобраться. Группа, которую он привел, была достаточно сильна, чтобы уничтожить целую секту, но в этой битве они не только не измотали своих врагов, но и более половины его людей были убиты. Даже их лидер был тяжело ранен. Не было никакой надежды на победу, если они продолжат сражаться.

Свист!

Без малейшего колебания один из мужчин в черном взмахнул рукой, кидая большое количество ядовитого порошка в группу Ван Чуна. Люди в черном рассеялись во всех направлениях, как испуганные звери.

— Хммм!

Ван Чун холодно усмехнулся, и снова использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян, начав создавать водоворот.

— Забудь это! Пусть уходят!

Как только Ван Чун был готов нанести удар, в его ухе раздался голос Старика Демонического Императора. Ван Чун на мгновение заколебался, и энергия, которая циркулировала к его телу, повернула вспять и вырвалась наружу, отталкивая ядовитый порошок и окружающий его мусор.

Когда пыль осела, единственными людьми, оставшимися в таверне, были Ван Чун, Старик Демонический Император, Староста деревни Ушан и лидер одетых в черное людей. Теперь, когда они поймали эту большую рыбу, им, естественно, не нужно было беспокоиться о маленьких.

— Говори! Скажи, кто ты? Почему ты продолжаешь преследовать моего ученика?

Нога Старика Демонического Императора прижалась к телу лидера, как гвоздь, крепко прижимая его к земле.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ян Жэнь — бог, упомянутый в китайском романе «Вложение богов». Будучи смертным, он был великим советником династии Шан, служа последнему Королю Шан, Королю Чжоу. Когда Ян Жэнь обсуждал строительство роскошного дворца Короля Чжоу, павильона Оленьей Террасы с Королем Чжоу, тот пришел в ярость и выколол ему глаза, прежде чем его казнили. Он был воскрешен другим богом, который вживил два «золотых дана» в его глаза, которые превратились в руки, а на ладонях выросли глаза.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1332. Страх одетого в черное человека!**

— Ха-ха, ты думаешь, я расскажу?

Лидер одетых в черное мужчин упал на землю, его рот был полон крови, но он развернул свое тело и улыбнулся.

Лидер был невероятно могущественным, но Старик Демонический Император был его проклятием. На его спине и груди было сорок-пятьдесят маленьких кровавых отверстий, сквозь которые просачивалась его огромная жизненная сила. Одной ладонью Старик Демонический Император уничтожил более половины его жизненной силы.

— Хм, это правда. Поскольку дело обстоит именно так, нет необходимости держать тебя в живых, — спокойно сказал Старик Демонический Император. Все эти люди в черном были невероятно преданы, и было почти невозможно получить что-либо от их допроса.

— Хехех, не слишком гордись. Даже если я умру, ты не сможешь долго прожить тоже! Неважно, если вы Император, генерал, министр или какой-то крупный эксперт из клана: если мы хотим кого-то убить, никто не может выжить. На этот раз я был небрежен, и, если бы я так не спешил, обремененный желанием внести вклад, я бы не умер. Я буду ждать вас внизу. Ты и твой ученик вскоре последуете за мной.

— Наглец!

Старик Демонический Император едва ли стал бы заботиться о дерзости, которую одетый в черное вождь проявил перед смертью. Он опустил ногу, готовясь выпустить разрушительный прилив энергии, который положит конец жизни этого человека.

Как печально известный Демонический Император мира боевых искусств, он убил бесчисленное количество людей и, естественно, не заботился об угрозах человека в черном.

— Мастер, подождите! — внезапно закричал Ван Чун.

Он медленно подошел к лидеру.

— Мастер, я до сих пор не использовал этого человека в черном. Оставьте его мне!

— Хех, это не сложно, если ты хочешь умереть! И я восхищаюсь твоей решимостью умереть, но есть некоторые секреты, которые можно узнать, не заставляя тебя говорить.

Ван Чун уставился на человека в черном.

— Ты!

Человек мгновенно поморщился, и подумал о чем-то, но прежде чем он успел что-то сказать, Бззз! Огромный поток Психической Энергии пронесся по воздуху и пронзил его разум.

Бззз! В мгновение ока безграничная Психическая Энергия Ван Чуна потекла через каждый канал в уме человека.

Хотя Ван Чун теперь страдал от недостатка совершенствования, его Психическая Энергия не пострадала. Его Психическая Энергия была очень сильной, и после того, как он испытал наследование Психической Энергии трех почтенных старцев из подземелья, она стала только сильнее. Когда Психическая Энергия Ван Чуна проникла в разум человека, она быстро столкнулась с печатью.

Бум!

В отличие от прошлого раза, Ван Чун просто рванулся вперед. Раздался щелчок открывающегося замка, и неприступная крепость открылась.

— Стоп!

Спокойный человек в черном наконец начал паниковать и попытался дать отпор своей собственной Психической Энергией. Но в то время как его боевые искусства были на высоком уровне, с точки зрения психической энергии он был далек от достижения уровня Ван Чуна.

— Милорд…

Мрачность разразилась взрывом света, и в то же время Ван Чун услышал голос. Это был первый раз, когда он получил какую-либо полезную информацию от высокопоставленного человека в черном, поэтому он сразу же сосредоточил на ней все свое внимание.

......

Перед ним была обширная и грубая земля, изрезанная песчаными ветрами и покрытая желтыми камнями и гравием. Рядом он мог видеть огромные дюны, уходящие вдаль. Ван Чун стоял в этом мире, молча наблюдая за происходящим.

Он увидел лидера в черной одежде и мужчину в ярко-желтой мантии с драконами, видимо, какого-то эксперта еще более высокого статуса. Эта пара была окружена многими другими людьми в черном, которые внимательно следили за периметром.

— … Мальчик действительно очень бдителен, и с металлической коробкой, которую ему дали, он может чувствовать нас с большого расстояния. Сейчас с ним будет невероятно трудно разобраться. Но, если мы хотим его убить, мы можем просто сделать это в столице. В любом случае, светские власти не могут нас сдержать. Так почему же Милорд настаивает на том, чтобы вывести его из столицы, прежде чем нанести удар? — уважительно говорил одетый в черное лидер, упав на одно колено.

— Сейчас не время. С этим человеком в столице, правящим над Центральными Равнинами, мы не можем действовать безрассудно. Вы слишком слабы и не можете привлечь его внимание, но как только вы превысите определенный уровень, ситуация будет совершенно другой. Столица сильно охраняется, и в тени прячутся бесчисленные эксперты. У нас нет уверенности в том, что мы сможем разобраться с ним в этом месте! — сказал человек в халате с желтым драконом, держа руки за спиной.

Ван Чун почувствовал, как его мысли вздрогнули, и он услышал эти слова.

— Они говорят о Императоре Мудреце!

Император Мудрец был человеком номер один на Центральных Равнинах, но Ван Чун никак не предполагал, что эти люди в черном так боятся Императора Мудреца.

— Это… — Лидер опустил голову и сказал: — Ваш подчиненный понимает!

— Не нужно спешить разобраться с этим мальчиком в столице. Нашим главным приоритетом остается поиск другой цели. Мы получили известие, что он прячется на северо-западе, именно в той области, в которой мы работаем. Великий уходит ко двору, а маленький уходит в пустыню. Этот ублюдок действительно стал смелым! — плюнул человек в желтой одежде.

Лидер мужчин в черном только слушал, не смея перебивать.

— На этот раз я дам тебе тридцать подчиненных, а также двух Небесных Посланников. Сделай все возможное, чтобы поймать этого мальчика. У него есть то, что нам нужно! — провозгласил человек в желтых одеждах.

Ван Чун попытался разглядеть его лицо, но все, что он мог видеть, было нечеткая форма в тени.

— Этот подчиненный уйдет!

Лидер встал, а затем все стало нечетким. Ван Чун знал, что он дочитал воспоминания об этом одетом в черное лидере.

— Невозможно! Невозможно! Вы действительно можете увидеть мои воспоминания об истинном лорде Желтом Драконе! — прозвучал шокированный и яростный голос, и человек в черном наконец пришел в себя и начал бороться. Время в Психическом Мире не может быть измерено с помощью здравого смысла. Видимо, Ван Чуну потребовалось некоторое время, чтобы осмотреть эту картину, но в реальном мире это заняло меньше секунды.

— Истинный Лорд Желтый Дракон?

Ван Чун нахмурился, но затем он медленно начал холодно улыбаться.

— Хммм, не важно, о ком ты говоришь, ты не можешь скрыть от меня никаких секретов!

Мгновение спустя, Ван Чун послал свою Психическую Энергию еще глубже, для еще более глубоких секретов. Он ушел с огромным урожаем после этих поисков памяти, но Ван Чун знал, что самые глубокие секреты были самыми важными. Из звания этого лидера он был уверен, что тот знает много ключевых секретов.

Бум!

Психическая энергия Ван Чуна проникла еще глубже в разум человека в черном, но мгновение спустя, взрыв! Психическая энергия Ван Чуна была отброшена так, как будто она врезалась в стальную стену.

Ван Чун чувствовал, что глубочайшие секреты этого человека окружены стальной крепостью. Если бы он хотел увидеть эти секреты, ему нужно было бы разрушить эту крепость, созданную из Психической Энергии.

— Хахаха, не трать свою энергию. Каждый из двенадцати золотых замков прочнее и больше предыдущего. Тебе было довольно трудно пробиться сквозь самый внешний слой. Тебе невозможно получить доступ к более глубоким секретам! — человек в черном напряг свою шею, чтобы взглянуть на Ван Чуна с насмешкой в глазах.

Независимо от того, насколько сильным был мастер боевых искусств, даже такой могущественный эксперт по психической энергии, как Ван Чун, сможет прорваться сквозь только внешнюю печать. Это был абсолютный предел секретов, которые они могли узнать.

— Вот как? — усмехнулся Ван Чун. — Позвольте мне увидеть, насколько ужасен ваш бог!

Ван Чун никогда не поверит этому человеку. Без малейшего колебания он сжал свою огромную Психическую Энергию, а затем бросил ее на вторую печать, как метеор.

Бум! Две разные Психические Энергии ударились друг о друга, и Ван Чун мог ясно «увидеть» огромную золотую печать в уме человека, защищающую самые важные каналы. И когда психическая энергия Ван Чуна столкнулась с ней, на поверхности золотой печати появился гигантский черный древний символ.

Ван Чун никогда раньше не видел такого символа. Он был чрезвычайно сложным, казался даже старше, чем сценарий Печати Птиц эпохи весны и осени, и был наделен чрезвычайно таинственной силой.

Талисман!

Хотя это был его первый раз, Ван Чун сразу же признал древний талисман. В апокалиптическую эпоху Ван Чун столкнулся со многими видами силы, включая различные боевые искусства и формирования. Самыми уникальными из них были талисманы. Эти вещи было трудно понять при помощи здравого смысла. Ван Чун знал только, что талисманы принадлежат к особой категории символов. Очевидно, можно вложить в понимание этих символов понимание мира, создав с ним резонанс, который наполнит символ уникальной силой.

Это был вид энергии, передаваемый сквозь многие поколения шаманами Восточного и Западно-Тюркского Каганата, но это был только самый низкий уровень энергии Талисмана. Талисман в сознании этого человека в черном, однако, казался еще старше и загадочнее, и, вероятно, был во много раз более могущественным.

— Аааа!

В тот момент, и Ван Чун собирался сделать еще одну попытку атаковать печать, он вдруг услышал крик. Лицо человека в черном внезапно изогнулось, его вены вздулись, и кровь потекла из его ушей, глаз и носа.

— Чун-эр, его печать была активирована! — торжественно сказал Старик Демонический Император.

Все больше крови текло из отверстий мужчины, превращаясь из фиолетовой в черную. Его жизненная сила начала стремительно падать.

— Черт побери!

Проклиная, Ван Чун стиснул зубы и начал стучать по второй печати, надеясь, что он сможет получить еще больше секретов от человека в черном, прежде чем тот умрет. Но он опоздал.

Ван Чун ясно видел, что золотая печать в сознании человека начинает истекать черной жидкостью, и та быстро ползет по золотой печати. Мало того, под влиянием какой-то невидимой силы сеть печатей, проходящих через разум человека в черном, начинала убивать его мозг.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1333. Игра с людьми в бамбуковых шляпах!**

— Ах!

Лидер мужчин в черном прикрыл голову руками, его глаза побелели, и он принялся обливаться холодным потом. Из его уст стали исходить нечеловеческие крики, и казалось, что он был на грани смерти.

— Чун-эр, сдавайся. Он почти мертв! — сказал Старик Демонический Император, и снял ногу.

Человек в черном дергался и корчился, катаясь от боли. Наконец его тело напряглось, он выдохнул, и перестал двигаться. Вокруг него земля была испачкана его кровью.

Все было тихо. Будь то Ван Чун, староста деревни Ушан или Старик Демонический Император, все они потеряли дар речи от ужасной смерти этого человека. Староста деревни Ушан был особенно шокирован. Он давно слышал, что эта организация одетых в черное людей была чрезвычайно строгой и жестокой, но слух отличался от увиденного собственными глазами. Было ясно, что перед смертью человек в черном перенес чрезвычайно сильную и неописуемую боль.

— Эти негодяи действительно готовы на все! — холодно сказал Старик Демонический Император. У него никогда не было хороших впечатлений об этих людях в черном, и теперь оно точно не улучшилось.

Староста деревни Ушан подошел и успокоительно сказал:

— Дитя, ты получил информацию из его разума?

— М-м!

Ван Чун кивнул.

— Это кажется довольно проблематичным. Эти люди просто Авангард. Кажется, за ними стоит несколько грозных парней. Кроме того, как вы и Учитель поняли, их база действительно находится на северо-западе. — строго сказал Ван Чун, а затем рассказал то, что видел в уме человека в черном.

И староста деревни Ушан, и Старик Демонический Император замолчали. Несмотря на смерть этого человека, Ван Чун все же смог получить много полезной информации из его разума.

— Похоже, эта северо-западная экскурсия будет довольно хлопотной. — сказал Старик Демонический Император и на его лбу образовалось облако беспокойства.

— Давайте поговорим об этом позже. Мы должны покинуть это место как можно быстрее. — сказал староста деревни Ушан.

Мужчины в черном действовали без сомнений. Ван Чун обыскал местность и быстро обнаружил тела владельца и официанта в подвале таверны. Многие люди в городе Люяо были схвачены или убиты.

Эти открытия заставили всех троих скрипеть зубами от гнева.

После освобождения тех, кто был заключен в тюрьму, взятия некоторых припасов и поиска людей в черном, они ушли.

Вскоре после того, как группа Ван Чуна ушла, в городе Люяо появились три всадника в черных одеждах с широкими рукавами и бамбуковых шляпах, которые остановились перед разрушенной таверной.

— Мы опоздали. Битва окончена. — сказал один.

— Иди и расследуй! — второй голос не был ни слишком громким, ни слишком тихим, но с оттенком достоинства начальника. Владелец этого голоса был явно лидером группы из трех человек.

Все трое спешились и направились туда, где произошли самые ожесточенные бои. Таверна была пустынна: остались только груды щебня.

— Все трупы были уничтожены. Я чувствую запах огня Мары.

— Цель сделала это!

Трое осмотрели местность и наконец остановились на том, где умер лидер одетых в черное мужчин.

— Миссия полностью провалилась. С мишенью гораздо сложнее справиться, чем мы себе представляли. Похоже, нам придется собрать больше мужчин. — посетовал один из трех странных людей в бамбуковых шляпах.

— Какая куча мусора! Чтобы оказать услугу, о которой они могли сообщить своим начальникам, они проигнорировали приказы и нанесли первый удар. Даже смерть не может искупить их злодеяний. Пошли! Мы не можем позволить цели убежать! Его светлость не любит некомпетентных неудач! Они не могли убежать очень далеко!

Свист!

Все трое быстро сменили лошадей. Их накидки развевались за ними, и они ехали в направлении исчезнувшего экипажа Ван Чуна.

Через несколько часов они остановились перед крутым утесом. Они в шоке смотрели на бездонную пропасть.

— Ублюдок! Нас разыграли!

У всех троих были неприятные гримасы на лице. Исходя из времени и расстояния, они должны были догнать группу Ван Чуна, но это явно не та реальность, с которой они столкнулись.

Было ясно, что Ван Чун перед уходом проложил ложный след.

— Черт побери! Осмотритесь вокруг! Немедленно найдите метод, чтобы найти местоположение цели! Я хочу, чтобы их местонахождение было найдено как можно быстрее!

Лидер скрежетал зубами.

— Да!

......

Медленно прошло время. Для группы Ван Чуна это был мирный период, за который они не подвергались никаким атакам.

Свист!

Ван Чун сидел, скрестив ноги, на земле. Он медленно выдохнул и открыл глаза, которые были намного яснее, чем раньше.

После нескольких дней совершенствования, помощи его мастера и старосты деревни, а также устранения целого ряда беспорядочных видов Звездной Энергии, Ван Чуну было значительно лучше. Конфликты звездной энергии в его теле стабилизировались. В частности, энергия Лу У, которую он впитал во время своей последней битвы, наполнила его тело до краев чистой жизненной силой, которая увеличила способность Ван Чуна противостоять хаотическим Звездным Энергиям.

— Неплохо! У тебя очень высокие способности к пониманию, и ты освоил методику своего мастера. Начиная с этого момента, помни, что лучше избегать атак, если это возможно. Позволь мне и твоему мастеру справиться со всем самим. Кроме того, если ты должен нанести удар, постарайся избежать поглощения какой-либо энергии. Если ты можешь использовать любую технику, кроме Великого Искусства Творения Небес Иньян, то сделай это. Твой мастер и я рассчитали, что в твоем текущем состоянии, если ты не встретишь особо сильного врага, ты можешь сражаться около пяти минут. Если ты продолжишь использовать Звездную Энергию после этого, ты усугубишь травмы в своем теле. Если ты поранишь свой даньтянь, ты, вероятно, в конечном итоге станешь таким, как твой мастер, и твой даньтянь разрушится!

— Не каждый может быть таким, как твой мастер, настолько осторожным, что может провести десять лет без особых проблем и может выжить даже после того, как его совершенствование рассеяно. Ван Чун, ты не можешь быть беспечным! — предупредил Староста деревни Ушан.

— Большое спасибо, староста деревни. Ван Чун понимает, — серьезно сказал Ван Чун.

В последние несколько дней Ван Чун, его мастер и староста деревни были в постоянной компании друг с другом. Помимо того, что его травмы стабилизировались, Ван Чун слушал, как два его старших объясняли много проблем боевых искусств. Хотя его раны не были исцелены, Ван Чун улучшил свое понимание боевого пути.

— Мы скоро прибудем. Территория в нескольких сотен ли — это в основном пустыня без каких-либо жителей, но здесь собралось много экспертов. Если в этом нет необходимости, лучше, если мы не станем себя открывать. В конце концов, тебе нехорошо сражаться в твоем состоянии. — сказал Старик Демонический Император своим пожилым голосом.

У Старика Демонического Императора было очень торжественное выражение лица. Это был не первый раз, когда он и староста деревни Ушан приезжали в это место. В этом регионе собралось много экспертов, и даже им обоим нужно быть осторожными.

— Твой ученик понимает! — почтительно сказал Ван Чун.

Пока они разговаривали, раздался громкий крик.

— Ду Учэн, ты не сможешь сбежать!

— Отдай карту сокровищ!

Рев был безжалостен и звучал в воздухе, как раскат грома. Вслед за этим произошел мощный взрыв, который можно было отчетливо услышать от нескольких человек, за которым последовал лязг мечей и сабель.

Сидящие в карете моментально затихли, все три пассажира нахмурились, сидя в тишине. Ван Чун знал, что этот регион не будет очень мирным, но никак не предполагал, что они столкнутся с битвой между мастерами боевых искусств, пока они еще так далеко от места назначения. Свист! Ван Чун протянул палец, поднимая занавеску, чтобы выглянуть.

Несколько вдалеке, среди зеленых холмов, две группы сражались друг с другом. Несколько фигур спереди, по-видимому, оказывали мрачное сопротивление, словно пытаясь выиграть время для человека, которого они защищали, чтобы тот мог сбежать. Но было ясно, что они не смогут.

— Ах!

С хором жалких криков несколько человек, удерживающих тыл, были убиты. А затем из зеленых холмов вырвалась острая стрела толщиной с палец, направляясь в сторону мастера боевых искусств впереди, называемого Ду Учэн.

Человек сразу же рухнул на землю, где и перестал двигаться.

Эта битва закончилась намного быстрее, чем кто-либо мог себе представить. Даже если Ван Чун хотел вмешаться, было слишком поздно.

— Забудем! Пусть они сами разбираются! — тихо сказал Старик Демонический Император, явно думая о чем-то. — Хотя это место далеко, здесь собрались мастера боевых искусств из разных сект. Хотя за многие годы было много настоящих и фальшивых карт, и никто еще не нашел Искусство Бессмертия Высшего и Бесконечного Происхождения, некоторый прогресс все же был достигнут. В этом месте простое упоминание слова — карта сокровищ — может быть смертельным, не говоря о чем-либо еще. Мы не сможем остановить это.

Как Демонический Император мира боевых искусств, который внушал страх всем, кто слышал его имя, он явно привык к такого рода убийствам.

— Поскольку мы здесь, мы могли бы взглянуть.

Ван Чун немного помедлил, затем открыл дверь кареты и вышел. Через несколько мгновений он прибыл на место битвы, большой холм, залитый кровью. Битва закончилась, трупы были разбросаны по земле.

— Кажется, я опоздал!

Ван Чун вздохнул. Из одежды, которую носили эти люди, было видно, что они были, вероятно, из какой-то секты. Хотя Ван Чун был человеком чрезвычайно высокого статуса при дворе, он очень мало общался с людьми из мира боевых искусств. Теперь, когда он видел своими глазами сражения в мире боевых искусств, он понял, что они совершенно отличаются от сражений на поле битвы.

— Ах!

Как только Ван Чун собирался уходить, он услышал шум. Мастер боевых искусств на вершине холма, левая грудь которого была пробита стрелой, внезапно застонал, его пальцы задрожали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1334. Напуганный кучер кареты!**

— Мм?

Ван Чун остановился и подошел.

Он протянул руку и пробормотал про себя:

— Как близко! Но, похоже, умереть здесь не его судьба. Стрела почти пронзила его сердце.

Несколько раз высунув палец, он запечатал критические точки на теле человека и остановил кровотечение. Затем он направил поток звездной энергии, чтобы защитить сердце человека, а затем поднял его и вернулся в карету.

— Кто бы мог подумать, что он выживет! Встреча с нами — это его счастье!

Старик Демонический Император и староста деревни Ушан были тихо удивлены этим зрелищем. Староста деревни Ушан быстро достал таблетку и заставил мужчину проглотить ее. Затем Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан заняли позиции слева и справа от человека, положив руку ему на плечо и направив Звездную Энергию, чтобы начать лечение его ран.

Эти двое были настолько способны, что не было ни одного человека, которого они не могли бы спасти, пока дышали. Как и ожидалось, всего через несколько мгновений грудь этого сектантского мастера боевых искусств по имени Ду Учэн снова начала подниматься и опускаться, его цвет лица значительно улучшался.

Свист!

Глубоко вздохнув, человек наконец открыл глаза.

— Кто вы?!

К удивлению трио, в тот момент, когда мужчина открыл глаза и увидел их, он испугался, толкнул правую руку к полу и отскочил, чтобы отделиться на какое-то расстояние.

Все трое мгновенно нахмурились. Тот, кто очнулся и увидел своих трех спасителей, обычно, по крайней мере, говорил «спасибо», но эта реакция была совершенно неожиданной.

— Молодой человек, ваши раны не зажили. Не двигайтесь безрассудно! — сказал Староста деревни Ушан.

Мужчина был бледен, его дыхание было прерывистым. Один прыжок назад заставил его лоб покрыться холодным потом.

— Мне не нужна ваша забота! И мне не нужна ваша помощь! Вы думаете, я не знаю? Вы, жадные негодяи, все пришли на Источник Бессмертной Горы!

Мужчина приложил руку к груди, выражение его лица был упрямым, а взгляд в его глазах стал еще холоднее.

— Источник Бессмертной Горы?

Ван Чун посмотрел на этого человека и скривил лоб. Тумп! Дверь открылась, и человек бросил на них последний обиженный взгляд перед тем, как выскочить из кареты, подавляя травмы, улетая вдаль.

— По-прежнему принудительно заставлять циркулировать свою энергию, находясь в таком состоянии! Как безрассудно!

Старик Демонический Император холодно фыркнул, глядя на человека, не намереваясь преследовать его. Несмотря на то, что они спасли ему жизнь, их доброту вернули ненавистью. Если бы не влияние Ван Чуна, он бы давно убил такого идиота.

— Забудем. Отпустим его, — сказал Ван Чун, глядя в спину этого человека. По некоторым причинам у него было странное чувство.

— Это мир сект! Умы людей коварны, зловещи и трудны для понимания. Даже если вы спасете их жизни, они могут не поблагодарить вас и даже обвинить вас в том, что вы спасли их. В таком месте, если ваше сердце не будет немного тверже, а ваша рука не будет более порочной, вам будет очень трудно выжить. Вот почему я никогда не упоминал о том, чтобы ты входил в мир сект. — холодно сказал Старик Демонический Император.

Ван Чун ничего не сказал, вспоминая слова этого человека перед отъездом.

Источник Бессмертной Горы, Источник Бессмертной Горы…

Ван Чун задумчиво бормотал себе под нос. По какой-то причине он почувствовал, что это путешествие на северо-запад изменилось таким образом, что ни он, ни его мастер не поняли.

Человек быстро исчез, и для группы Ван Чуна это была просто небольшая передышка. Карета быстро проехала мимо холма и двинулась дальше.

Флапфлап!

Вскоре после того, как они ушли, из близлежащего леса в небо взлетел черный орел.

Час спустя десять человек в черном сошлись в этом районе, все с причудливыми аурами. Их лидерами были не кто иной, как трое мужчин в бамбуковых шляпах.

— Они не могут далеко уйти! Куда бы они ни шли, они в конечном итоге попадут в наши руки! — сказал ведущий человек с бамбуковой шляпой.

— После них!

После этого приказа десять человек в черном последовали за тремя мужчинами в бамбуковых шляпах в направлении группы Ван Чуна.

......

Когда экипаж покатился вперед, внезапно заговорил Старик Демонический Император.

— Для этого путешествия на северо-запад нам предстоит встретиться с еще одним человеком, с которым мы познакомились, когда мы со Старостой Деревни в последний раз отправлялись на поиски. В этот раз нам, вероятно, понадобится его помощь.

— Ой?

Ван Чун был ошеломлен. Он никогда не слышал, чтобы его мастер говорил, что придет кто-то еще, и, учитывая силу его мастера и старосты деревни Ушан, Ван Чун действительно не мог думать ни о ком, кто заслуживал бы такого большого внимания от них. Они были почти в пункте назначения, но сначала собирались встретиться с ним, а не искать клад.

— Но тебе придется подготовиться. У этого человека довольно странный характер, — сказал старый староста деревни со странной улыбкой.

Ван Чун стал еще более любопытным.

— Ха-ха, ты узнаешь, когда его встретишь!

Старик Демонический Император рассмеялся, и он воспользовался редким шансом раздуть неопределенность.

Когда карета проходила через лес, из кареты раздался громовой голос.

— Стоп!

Карета внезапно остановилась. Ван Чун, Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан открыли дверь и вышли.

— Старые господа, это ваша остановка?

С козел кареты выглянула голова. Это был мужчина лет тридцати с половиной лица, покрытого пятнами. Он смотрел на группу Ван Чуна с лицом, пораженным страхом.

— Да, мы остановились, но это ваша остановка!

Ван Чун повернулся к кучеру вагона и улыбнулся.

— Мо-молодой мастер, что ты имеешь в виду?

Кучер кареты со страхом посмотрел на Ван Чуна, а затем осторожно огляделся.

— Достаточно: нет необходимости продолжать притворяться. Давай закончим это здесь! — холодно сказал Старик Демонический Император.

— О, старый сэр, й-я не знаю, о чем вы говорите.

Кучер отшатнулся назад, став еще более взволнованным.

Но трое людей были совершенно равнодушны.

— Ты не знаешь? Хм, ты узнаешь очень скоро!

Ван Чун улыбнулся, затем соединил средний и указательный пальцы и выстрелил мечом Ци. Свист! Он пробил каретный отсек и сразу атаковал кучера.

— Ах!

Кучер вскрикнул, и в панике бросился в сторону. Мгновение спустя, едва успев увернуться от атаки Ван Чуна, он отшатнулся и упал на землю.

— Ты будешь притворяться дальше?

Ван Чун посмотрел на эту неуклюжую игру и усмехнулся.

Его атака казалась случайной, но увернуться от нее было не так легко, по крайней мере, когда кто-то был в «панике».

— Я не понимаю, о чем вы говорите! Во время вождения кареты для других у меня иногда были щедрые покровители из мира боевых искусств, и я научился у них нескольким боевым искусствам, чтобы защитить себя. Вы не можете подозревать меня из-за чего-то вроде этого.

— И я много работал, чтобы привезти всех вас сюда. Одно дело, если вы не дадите мне денег, но вы даже относитесь ко мне так!

Кучер кареты был в шоке и ярости.

— Хех, твой народ из Глаза Божьего, вероятно, скоро будет здесь!

Ван Чун вел себя так, словно не слышал, что сказал кучер кареты, ухмыляясь.

Бузз!

Водитель продолжал сохранять свое яростное и шокированное выражение лица, но глубоко в его глазах он обнаружил намек на удивление.

— Хех, хорошо, если ты не понимаешь. В любом случае, все вы, люди в черном, имеете в уме двенадцать золотых замков. Мне просто нужно проверить, не ошибся ли я.

Когда Ван Чун заговорил, он шагнул к кучеру, огромная психическая энергия накопилась у него на лбу, а затем выстрелила вперед, как молния.

Кучер кареты, который вел себя так, как будто его несправедливо обвинили, немедленно побледнел.

Бум!

Мгновение спустя огромная Психическая Энергия поразила его разум, на котором возникла мощная психическая печать, двенадцать золотых замков.

— Черт побери!

Кучер был потрясен психической энергией Ван Чуна, но тотчас же выстрелил в ответ и впился взглядом в Ван Чуна, больше не притворяясь.

— Вы, ублюдки, я считал себя осторожным и добросовестным весь путь, не выявляя ни единого недостатка. Когда ты меня узнал?

Все произошло слишком внезапно. Он никогда бы не подумал, что в самый спокойный момент, когда они втроем путешествуют по обычному лесу, они внезапно остановятся, чтобы убить его.

Староста деревни Ушан вздохнул.

— Сражение в городе Люяо было очень жестоким, но вы были слишком сдержанны. Эти люди в черном невероятно злобны, они убили обычных людей, таких как хозяин и официант этой таверны. Они могли просто связать их, но решили убить их всех. Ты вошел в таверну с нами, но, несмотря на то, что ты так долго был в руках людей в черном, ты остался совершенно невредим. Совершенно ненормально, что только ты выжил в порочной руке этих людей в черном…

— Ты один из их товарищей! — Ван Чун улыбнулся и закончил слова старосты деревни Ушан.

— Чего?

Кучер был ошарашен, его лицо было чревато неверием.

— Вы начали подозревать уже тогда?!

Ван Чун улыбнулся в ответ. Негодяй не сможет сбежать.

— Раз так, почему вы не убили меня тогда, вместо того, чтобы ждать до сих пор?

Кучер кареты скрежетал зубами.

— Потому что нам не хватало кучера! — с очаровательной улыбкой сказал Ван Чун.

— Ублюдок!

Кучер кареты больше не мог подавлять свою ярость. Взрыв! Он взмахнул своей ладонью, немедленно распространяя черный порошок, который превратился в черный дым, через свою Звездную Энергию, затем понесся к группе Ван Чуна, как будто не ценил собственную жизнь.

В то же время бесчисленные летающие иголки, похожие на волосы быка, засвистели в воздухе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1335. Старейшина формирования!**

Взрыв!

Когда черные дымовые и ядовитые иглы были еще в нескольких десятках футов от Ван Чуна, они внезапно наткнулись на невидимый барьер и повернули в стороны. Бум! Встряхнув рукавом, Ван Чун отправил в небо весь черный дым и отравленные иглы.

Кучер кареты давно убежал.

Но ни Ван Чун, ни Старик Демонический Император, ни староста деревни Ушан не стали преследовать его. Однако, как только кучер кареты собирался скрыться из виду, бесчисленные черные иглы упали с неба проливным дождем, поразив его.

Раздался ужасный крик, и кучеру удалось сделать еще несколько шагов, и его тело упало на землю.

Несколько мгновений спустя его тело начало быстро напрягаться и чернеть, превращаясь в нечто, похожее на увядший ствол дерева.

— Пошли! Они скоро будут здесь. У нас есть более насущные проблемы, и нет времени с ними возиться.

Все трое собрали свои вещи, очистили территорию и быстро ушли.

Примерно через два часа после того, как группа Ван Чуна уехала, подул порыв ветра, в результате которого сотни тысяч листьев поднялись, как волны. В мгновение ока трое мужчин в бамбуковых шляпах выскочили из-за деревьев и оказались рядом с заброшенной каретой. Трое мужчин с гримасой взглянули на нее.

— Нас разоблачили! Эти негодяи даже осторожнее, чем мы себе представляли! — сказал один из мужчин.

Они быстро заметили тело на краю леса.

— Пошли!

Они обменялись взглядами, и сразу же бросились к телу кучера. Тело кучера, почерневшее от яда, было подвешено к дереву. Рядом с ним на дереве было вырезано несколько слов:

— Скудный подарок, чтобы выразить мое уважение!

Под ним была подпись Короля Иностранных Земель Великой Династии Тан.

— Ублюдок!

Огненный шар размером с кулак уничтожил дерево и свисающее с него тело.

......

Без кареты группе Ван Чуна потребовалось около четырех часов, чтобы, наконец, достичь назначенного района, перекрестка на краю горного хребта. На этом перекрестке три кедра возвышались в небе более чем на десять метров, выделяясь среди других деревьев.

Именно здесь Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан встретили этого человека во время их последней поездки на северо-запад.

Через некоторое время Старик Демонический Император скривил лоб.

— Что-то не так! Назначенное время пришло. Почему он еще не здесь?

Староста деревни Ушан нахмурился.

— Это не выглядит хорошо. Что-то случилось!

Ситуация здесь была сложной, и секты часто сражались друг с другом. Ван Чун, который совершенствовался под деревом, открыл глаза. Он был довольно удивлен этой ситуацией.

Свуш!

Взмах крыльев раздался над головой, и белая птица-курьер вскоре спустилась с небес.

Эта птица сразу привлекла внимание.

Старик Демонический Император протянул руку. Взяв письмо, он взглянул на него и сразу поморщился.

— Проблемы! Пошли!

Старик Демонический Император отложил письмо и немедленно побежал.

Ван Чун и Староста деревни Ушан напряглись и сразу же последовали за Старейшиной Императора Демонов.

— Следуй за этой птицей!

Старик Демонический Император взглянул на небо. Птица-посланник смогла найти получателя письма, а также могла найти отправителя письма.

— Мастер, что случилось? — Ван Чун, наконец, не мог не спросить.

На этот раз Старик Демонический Император ничего не скрывал. Как оказалось, Старик Демонический Император и Староста деревни Ушана столкнулись с мастером формирования. Они образовали команду и какое-то время путешествовали вместе. С определенной точки зрения их можно даже считать хорошими друзьями.

— Староста деревни Ушан и я провели тщательное расследование. Будь то настоящее сокровище или подделка, оно обычно окружено множеством образований. Никто из нас не является опытным на этом пути, поэтому, если у нас нет помощи этого человека, будет очень трудно найти Первоначальное Искусство Бессмертия.

— Он очень пунктуальный человек, и, если он скажет, что будет в определенное время, он определенно не опоздает. И реальность подтвердила мой вывод. Вероятно, он столкнулся с одним из своих врагов! — сказал Старик Демонический Император. Его тело двигалось, как молния, сквозь деревья, без помех в густом лесу.

Ван Чун задумчиво посмотрел на своего мастера.

У его мастера был довольно особенный характер, и очень редко люди заслуживали его уважение, а тем более становились его друзьями. Было довольно удивительно, что он так хорошо поладил со Старостой Деревни Ушан и вместе с ним отправился на поиски Первоначального искусства Бессмертия.

Если староста считался его мастеру другом, у него, несомненно, были свои поразительные черты.

Пока он думал, ветер и деревья продолжали проноситься мимо него. Внезапно появилась вспышка света, и земля стала намного более открытой.

Перед ними та белая птица-посланник, за которой следовали трое, внезапно остановилась и начала витать в воздухе, хотя казалось, что она не желает приземляться.

Это зрелище заставило всех троих замолчать.

— Должно быть, он столкнулся здесь со своим врагом!

Старик Демонический Император был торжественным, редкий намек на беспокойство светился на его лбу.

— Подождите: здесь нет признаков борьбы! — вдруг сказал Ван Чун.

Несколько мгновений спустя он закончил осматривать местность. На земле были какие-то следы, но не было никаких признаков беспорядка, а тем более борьбы. Он не мог видеть никаких признаков кого-то, кто столкнулся с врагом и был побежден и взят в плен.

По подсказке Ван Чуна Старик Демонический Император и Староста деревни немедленно начали осматривать окрестности. Они вдвоем нахмурили брови.

— Мало того, есть что-то странное в этой птице-посланнике… — сказал Ван Чун, глядя в небо.

Даже когда обычные птицы-посланники терялись, они никогда бы не уветели и в воздух без приземления. Такая ситуация никогда не случалась прежде ни с одним из орлов и других птиц, которых воспитал Старый Орел.

— Чжан Вэньфу, старый негодяй…

Пока все думали, они услышали пожилой голос с оттенком шока и растерянности.

— Почему вы двое?!

В тот момент, когда голос резко заговорил, мир начал дрожать. И затем, пока Ван Чун наблюдал в шоке, область, в которой не было ничего, кроме песка и гравия, в ста футах от Ван Чуна, вспыхнула светом. Из ниоткуда появился большой коричневый камень выше человека, а потом второй, третий…

Несколько мгновений спустя каменное формирование появилось перед группой Ван Чуна. Оно было создано из пяти или шести больших камней, каждый из которых был похож на маленькую гору, которые были распределены по земле в соответствии с определенной схемой.

— Это…

Это удивительное зрелище заставило даже Ван Чуна широко раскрыть глаза. Он, казалось, что-то придумал. Но прежде чем Ван Чун успел что-то сказать, произошла еще одна вспышка света, и пока Ван Чун наблюдал с опущенной челюстью, невысокий, пожилой мужчина в сером халате, поглаживая белую бороду, которая, казалось, была сделана из стальных игл, шагнул вперед. В его глазах был презрительный взгляд.

— Ха-ха, старый негодяй, ты прятался здесь как черепаха! Мы с братом Фаном подумали, что тебя утащил враг!

Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан засмеялись, и с нежным выражением лица подошли к невысокому старику.

«Кажется, что это Старейшина, эксперт формирования, о котором говорил Учитель!» — пробормотал Ван Чун.

Было очевидно, что это был еще один талантливый человек, о котором он никогда не слышал в своей прошлой жизни, и понятия не имел, как его мастер и староста деревни познакомились с ним.

— Хм, как такое могло быть? Эти старые ублюдки хотели поймать меня больше нескольких дней, но, в конце концов, были одурачены этими моими камнями, и теперь ходят кругами.

Старейшина формирования холодно запыхтел, с презрением на лице.

— Ха-ха, раз это так, почему ты послал письмо птицей с просьбой о помощи?

Старик Демонический Император от души рассмеялся, не выказывая старцу никакого одобрения.

— Чжан Вэньфу, старый ублюдок, не думай, что-то, что ты несколько лет был Императором Демонов, означает, что я тебя боюсь. Когда старик просил тебя о помощи?!

Лицо Старейшины формирования покраснело, глаза выпучились, а борода задрожала. Он сразу же посмотрел на Ван Чуна, а затем, как будто его ударили, прыгнул вперед.

— Глупец, на что ты смотришь? Что это за выражение в твоих глазах?! Ты думаешь, что ты лучше меня, потому что ты выше? Как только я сниму твою голову, мы будем такой же высоты!

Вены вздулись на лбу Старейшины Формирования, и его лицо исказилось от гнева. Как будто Ван Чун совершил какое-то чудовищное преступление против всего мира.

Ван Чун не знал, смеяться или плакать. Хотя старейшина образования ничего не сделал, он вдруг решил доставить ему неприятности.

Он услышал шепот старосты деревни Ушан:

— Этот человек чрезвычайно чувствителен к взглядам других из-за своего роста. Тебе не нужно ссориться с ним.

Ван Чун удивленно обернулся и увидел, как обычно суровый староста деревни Ушан добродушно улыбается.

— Чжан Вэньфу, что происходит? Разве я не говорил, что эта миссия чрезвычайно опасна, и что вы не должны приносить бесполезную никуда не годную вещь? Данный регион очень опасен, но вы привели ребёнка, которому не больше девятнадцати лет!

Старейшина образования обратил свой гнев на Старика Демонического Императора.

— Брат Чжоу, не пойми меня неправильно. Это ученик брата Вэньфу, а не какой-то посторонний.

Староста деревни Ушан улыбнулся.

— Ученик?!

Старейшина формирования ошеломленно уставился на Чжана Вэньфу, а затем тотчас же снова взорвался.

— Какая разница, если он твой ученик?! Я не могу присматривать за любым учеником. Этот старик не хочет тащить за собой бремя всю дорогу! Немедленно отправьте его обратно!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1336-1337. Праведный Альянс!**

Бум! Ван Чун с улыбающимся лицом щелкнул слабым выстрелом Ци Меча, который сразу же ударил одну из скал формирования за Старейшиной формирования. В одно мгновение формационная порода разлетелась вдребезги.

— Старший, не нужно беспокоиться. У младшего есть возможность защитить себя, — небрежно сказал Ван Чун, отводя назад палец.

Вокруг была тишина. Рот старейшины раскрылся, и он молча посмотрел на Ван Чуна.

— Как это могло произойти?!

Старейшина формирования почувствовал, как его разум бушует, глядя на молодого человека перед собой.

Хотя он извлек эти камни из земли, все они были крепкими, как сталь.

Что еще более важно, скрываясь от своих врагов, он использовал свое искусство формирования, чтобы соединить эти камни с земной энергией на сотню ли вокруг. Он только открыл образование, а не развеял его, но небрежного удара пальца этого юноши было достаточно, чтобы уничтожить один из камней. Даже специалисты высшего класса не были способны на такой подвиг.

Старик Демонический Император погладил бороду и злорадствовал:

— Ну как? Еще есть что сказать? Тебе сказали, что он ученик этого старика. Ты думал, что он будет никем?

Ван Чун, похоже, хорошо понимал его характер. Одним ударом пальца ему удалось остановить незакрывающийся рот этого старого негодяя.

— Хммм! Мощные боевые искусства не делают тебя сильным!

Старейшина формирования стал робким, его гнев угас, но его рот отказывался сдаваться.

Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан только улыбнулись на это. Это был не первый раз, как они общались со Старейшиной формирования, и они не стали трудиться разоблачать его.

— Пошли. Казначейство откроется в этом месяце. Новость об этом просочилась, и секты отправили много людей. Нам нужно поторопиться!

Старик Демонический Император пошел вперед.

......

Когда они начали свой путь, Старейшина формирования начал объяснять ситуацию на северо-западе.

— Ситуация довольно сложная. Прошло очень много времени с тех пор, как появились какие-либо новости о Высшем и Бесконечном искусстве Бессмертия, но недавно появились две карты сокровищ, указывающие на это место. Я чувствую, что кто-то намеренно заманивает людей. Я пришел сюда раньше вас двоих и наблюдал некоторое время. Здесь более двадцати фракций и даже иностранцы!

— Чего?!

Слово «иностранцы» инстинктивно заставило Ван Чуна сморщить лоб. Как Король Великой Династии Тан, он был чрезвычайно чувствителен к этому вопросу.

— Старший, вы знаете, к какой империи принадлежат эти иностранцы? — спросил Ван Чун.

Старейшина формирования закатил глаза и грубо ответил:

— Откуда мне это знать? Все эти иностранцы выглядят одинаково, и я не могу говорить на Ху, так какое это имеет для меня значение?!

Ван Чун внутренне усмехнулся и не стал ссориться. Он понимал, что старец злобится из-за того, что Ван Чун заставил его потерять лицо перед Стариком Демоническим Императором и Старостой Деревни Ушан.

— Кроме того, Чжан Вэньфу, вы должны быть осторожны. На этот раз пришли не только мои враги, но и ваш старый враг из мира сект, и привел с собой десять человек из своей секты. Они повсюду вывешивают плакаты о вас, просто вставляют деревянные доски в землю и наклеивают на них плакаты. Я боюсь, что они могут быть частично ответственными за всех экспертов, собравшихся здесь на этот раз.

Старейшина формирования указал руками, и, бросил взволнованный взгляд на Старика Демонического Императора.

Старик Демонический Император ничего не сказал, но все его тело, казалось, стало намного холоднее и тяжелее. Выражение лица Ван Чуна стало более торжественным. Его учитель всегда молчал о том, что случилось с сектами, особенно с заговором против него. С тех пор, как Ван Чун его спас, его мастер, по-видимому, пытался не смотреть в прошлое.

Таким образом, даже Ван Чун не знал, как конкретно был предан его хозяин. Только то, что его боевой брат, вероятно, сыграл в этом ключевую роль.

Но, уйдя далеко вперед, казалось, что они наконец вернулись к началу.

В конце концов, недовольства его мастера в мире боевых искусств не избежать!

Ван Чун неожиданно вышел вперед и прошептал:

— Учитель, тот человек, который тогда сговорился против вас… Что он за человек?

— Чун-эр, не беспокойся об этом! Мир боевых искусств исключительно темный, и не стоит туда вмешиваться. Однако, позволь своему мастеру решить этот вопрос! — сказал Старик Демонический Император, хотя выглядел несколько расфокусированным.

Ван Чун колебался, но, в конце концов, он больше не стал давить на своего мастера. Его мастер был человеком номер один на пути зла, само имя которого заставляло других трепетать от страха, а его поступки были жестокими и порочными. Было очевидно, что этот вопрос нельзя объяснить всего лишь двумя или тремя фразами.

Свист!

Когда группа двинулась вперед, порыв ветра сдул с горы несколько листов бумаги. Когда все подняли головы, чтобы посмотреть, одного взгляда было достаточно, чтобы все побледнели.

На этих бумагах лицо человека было нарисовано чернильной кистью. Хотя кисть была довольно грубой, художник был явно высококвалифицирован. Внешность и характер изображенного человека были на семьдесят процентов похожи на Старика Демонического Императора.

Свуш!

Ван Чун протянул пальцы, сразу же взяв одну из этих бумаг в свою руку.

— Погоня за порядком! Демонический Император Чжан Вэньфу, жестокий и злобный человек, который жаждет убийства, великий демон мира боевых искусств, которого каждый имеет право наказать, преследуется всеми сектами. Любой, кто обнаружит его след, должен немедленно сообщить об этом своему начальству или убить его на месте. Нет необходимости проявлять милосердие, когда имеешь дело с людьми изогнутого пути зла. Любые методы приемлемы в убийстве этого дьявола. Тело должно быть представлено живым или мертвым. Альянс щедро вознаградит любого, кто предоставит информацию или убьет этого монстра.

В конце плакат был подписан словами «Праведный альянс», а под ним был символ Инь-Ян в паре с белым журавлем.

Плакат сразу же сделал выражение лица Ван Чуна еще более серьезным.

— Праведный Альянс появился после того, как Брат Чжан исчез. Нужно было совсем немного времени, чтобы объединить все секты севера и юга, создав огромную фракцию. Хотя брат Чжан не очень хороший человек и тогда действительно убивал слишком много людей, по крайней мере, он был откровенен. Но люди этого Праведного Альянса, хммм! Кучка лицемеров!

Старейшина формирования тоже подошел, и его лицо было покрыто презрением. Старейшина формирования был очень маленьким, поэтому он не мог прочитать плакат, находящийся в руке Ван Чуна, только взглянуть на него сзади. Оба человека, один низкий и один высокий, один спереди и один сзади, глядя на один и тот же плакат, создавали довольно смешное зрелище.

— Хммм! Смотришь?

Старейшина формирования гневно уставился на Ван Чуна сквозь тонкую бумагу.

— Да, да… Я смотрел! Простите!

Ван Чун тихо усмехнулся. Он провел лишь немного времени со Старейшиной формирования, но начал понимать, что, хотя у старейшины формирования черный рот, сердце у него не плохое. Но из-за его роста… он был особенно чувствителен, когда кто-то смотрел в его направлении, даже если человек не смотрит на него.

— Я вижу, ты немного воспитан!

Старейшина формирования отвел взгляд.

— Впереди — грубая область, обозначенная на карте сокровищ. Однако из-за того, что карта сокровищ повреждена и отсутствует много информации, мы можем только сократить площадь примерно до одной тысячи квадратных километров. Если бы эта большая территория еще не сократилась, мы могли бы искать десять лет и ничего не найти.

— Все виды людей пришли в это место. Я создал базу, где мы можем наблюдать за всем регионом. Идите со мной. Мы останемся там на некоторое время и избежим наших врагов. Кроме того, так много людей хотят твоей головы, что я надеюсь, что ты не обременишь этого старика и согласишься замаскировать себя.

Старейшина формирования подошел к дереву на обочине дороги. Под смущенными взглядами Ван Чуна и других он протянул руку и, казалось, вытащил из воздуха пучок ткани, который бросил вперед.

— Там есть несколько комплектов одежды сект. Хотя это небольшие секты, о которых мало кто знает, их достаточно, чтобы скрыть вашу личность.

Теперь даже Ван Чун был убежден. Было очевидно, что старейшина формирования был очень хорошо знаком с этим районом и все спланировал до их прибытия. Как будто у него были эти маскирующие образования повсюду, и даже Ван Чун не мог предсказать, что еще он спрятал в этом регионе.

— Большое спасибо, старший.

Ван Чун взял сверток.

— Болван, по крайней мере, ты знаешь, как разговаривать со старшими!

Группа прошла через лес, быстро приближаясь к базе, которую установил старейшина формирования.

Примерно через час старейшина формирования указал вперед и гордо сказал:

— Впереди! Эта зеленая гора. Я обследовал район, и, хотя она не в самом центре, это одна из самых высоких точек. Стоя на вершине, вы можете видеть более половины региона, что облегчит нам передвижение.

Услышав слова старейшины формирования, группа не могла не замедлиться. Ван Чун последовал за пальцем Старейшины формирования и увидел зеленую гору, выступающую в небо, резко выделяющуюся из окружающих холмов.

Это место действительно неплохое… с него легко заметить любые признаки активности! Ван Чун был доволен. Старейшина формирования действительно выбрал хорошее место.

— Мм?

Уши Ван Чуна задрожали, когда он услышал странный звук. Несколько мгновений спустя издали раздался строгий голос.

— Кто идет?! Это Праведный Альянс! Назови свое имя!

Голос грохотал, как раскат грома. Ван Чун и остальные посмотрели и увидели пятерых или шестерых молодых людей в даосской форме с эмблемой Инь Ян и белым журавлем на груди. Они шли с близлежащего зеленого холма, путешествуя по ветвям деревьев, приближаясь к группе Ван Чуна.

— Нехорошо! Это они!

Старейшина формирования поморщился, глядя на Старика Демонического Императора. Плакаты розыска Праведного Альянса, нацеленные на Старика Демонического Императора, были распространены по всему региону. Когда эти люди придут и обнаружат Старика Демонического Императора, Праведный Альянс, вероятно, отправит большую группу экспертов, чтобы собраться на этом месте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1338. Преследуемый сектой!**

— Ваш ученик понимает. Давайте сделаем так, как сказал Учитель, — ответил Ван Чун, не особо беспокоясь.

Он никогда не был в этом регионе, поэтому он, естественно, не был знаком с ним. Напротив, его мастер и староста деревни Ушан были здесь много раз и, соответственно, были очень хорошо знакомы с этим районом. И теперь, когда тут присутствовало так много разных фракций, действовать было неправильно.

— М-м.

Старик Демонический Император кивнул, а затем повернулся к старосте деревни Ушан.

— Староста деревни, раны Чун-эра не зажили, и каждые двадцать часов будут происходить вспышки. Оставайся рядом, чтобы присматривать за ним. Когда случится вспышка, помоги ему успокоить его беспорядочную звездную энергию.

Староста деревни Ушан ничего не сказал, лишь кивнул.

Старик Демонический Император вздохнул с облегчением. Было много причин, по которым он шел один со Старейшиной Формирования, и самым важным было то, что он не мог позволить своему последнему ученику умереть.

Травмы Ван Чуна были гораздо более стабильными, и он мог даже драться в течение часа без каких-либо серьезных проблем. Но с дефектом совершенствования Великого Искусства Сотворения Небес Иньян никогда не было так легко справиться. Даже если бы Ван Чун был еще более осторожен и не использовал опрометчиво свою Звездную Энергию, он все равно страдал бы от вспышек каждые двадцать часов, каждый раз испытывая боль, которая доходила до костей. Если бы он встретил могущественного врага, этот недостаток сделал бы еще более вероятным его конец.

Вот почему Старик Демонический Император попросил старосту деревни Ушан остаться.

Свуш! Свуш!

Несколько мгновений спустя Старик Демонический Император и Старейшина Формировний ушли, их мантии развевались на ветру, когда они покидали строй и исчезали с вершины горы. Ван Чун смотрел, как они уходят, а затем бросил кусок камня в землю.

С грохотом каменная формация была активирована еще раз, быстро заставив Ван Чуна и все остальное, находящееся в ней, исчезнуть.

Свист!

Когда Ван Чун спрятался в каменном строении, он сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Различные виды звездной энергии в его теле начали медленно течь и выходить через различные точки акупунктуры.

Для Ван Чуна действительно важно было подавить раны, вызванные Великим Искусством Творения Неба Иньян, и выделить почти тысячу видов Звездной Энергии, застрявших в его теле!

Прошло время, и все оставалось как прежде. Ван Чун продолжал совершенствоваться, скрестив ноги на земле, в то время как староста деревни Ушан сидел сбоку и защищал его. Примерно через четыре часа…

Староста деревни Ушан посмотрел на небо и сказал себе: «пора!» Через долю секунды он услышал хрип.

Повернув голову, он увидел, что лицо неподвижного Ван Чуна поморщилось от боли, а его цвет стал бледным. Более того, холодные капли пота начали просачиваться на его лбу.

Свист!

Раздался тихий звук, и одна из вен на открытой шее Ван Чуна внезапно вздулась и начала скручиваться, как будто она была живая. И это выпячивание продолжало распространяться по телу Ван Чуна, создавая очень странную картину.

— Вспышка!

Староста деревни Ушан прекрасно осознавал, что это было вызвано хаотическим состоянием Звездной Энергии в теле Ван Чуна. Через определенные промежутки времени различные виды звездной энергии, которые подавлял Ван Чун, собирались в одном месте и вспыхивали. Это было чрезвычайно болезненным, и у Ван Чуна было очень мало возможностей для сопротивления.

Взрыв!

Староста деревни Ушан немедленно прижал ладонь к спине Ван Чуна, посылая прилив мягкой и устойчивой Звездной Энергии в его тело. Эта сильная энергия шла вдоль установленного пути, чтобы быстро успокоить безудержную Звездную Энергию Ван Чуна.

Свист!

Ван Чун становился все бледнее и бледнее, и его дыхание становилось все более неровным. Было ясно, что вспышка звездной энергии достигла критического момента. Староста деревни Ушан нахмурился и влил еще больше Звездной Энергии. Белые кудри энергии начали парить на его макушке.

Со временем пот начал появляться на лице старосту деревни Ушан. Великое Искусство Сотворения Небес Иньян было одним из десяти великих искусств, и его вспышки были невероятно жестокими. Даже старосте деревни Ушан пришлось расходовать значительное количество энергии.

Примерно через пятнадцать минут дыхание Ван Чуна, наконец, стало ровным. Староста деревни Ушан выдохнул и медленно откинул ладонь. Он помог выдержать самую жестокую часть, а Ван Чун сам справился со всем остальным.

Каменное образование, наконец, пришло в норму, и через некоторое время…

— Староста деревни, большое спасибо! — сказал Ван Чун, медленно открывая глаза.

Староста деревни Ушан лишь улыбнулся и покачал головой.

— Достаточно того, что тебе удалось пройти через это. Эта техника слишком опасна. Лучше всего избегать сражений. Кроме того, я хочу сказать тебе кое-что еще…

Когда Староста деревни Ушан заговорил, он посмотрел вверх, в его глазах появился намек на беспокойство.

— Что-то пошло не так. Твой мастер и Старейшина Формирования сказали мне перед отъездом, что им потребуется всего шесть часов на поездку, но твой мастер опаздывает на четыре часа. Твой мастер всегда был пунктуальным человеком, и поэтому никогда не станет так опаздывать. Таким образом, я готов пойти и посмотреть!

— Я пойду с вами! У вас будет кто-то, кто согласится с этим!

Ван Чун немедленно встал. Ван Чун счел странным, что его мастер опоздал.

— Не нужно. — Староста деревни Ушан покачал головой. — Ты не оправился от травм, и твое Великое Искусство Творения Небес Иньян только что дало вспышку. Ты не в форме для битвы. И кроме того, если я пойду один, если что-то действительно случилось, я смогу действовать более гибко.

Было что-то еще, что он оставил невысказанным. Люди, о которых он и Старик Демонический Император беспокоились больше всего в это время, были таинственными и, казалось бы, вездесущими людьми в черном. Каждая минута, которую Ван Чун провел на улице, была очередной минутой, когда он мог подвергнуться нападению. Но внутри формирования его аура была скрыта, и там было достаточно еды и воды, что делало это место намного безопаснее для него.

— Это…

После некоторых колебаний Ван Чун наконец кивнул.

— Тогда мы сделаем, как говорит старший.

Ван Чун понимал, что он не в состоянии сражаться с другими.

— Просто подожди. Я скоро верну твоего мастера!

Сказав это, Староста деревни Ушан открыл массив и покинул гору.

Так как он должен был остаться, он мог бы чувствовать себя комфортно. Подумав несколько минут, Ван Чун снова сел и стал спокойно совершенствоваться, чтобы как можно быстрее восстановить свои силы.

Когда небо потемнело, а старосту деревни Ушан и его мастера не было видно, Ван Чун начал беспокоиться.

— Куда они делись? До сих пор не было никаких новостей. Как жаль, что я не знаком с этим регионом…

— Я!

Как раз, когда Ван Чун готовился к выходу, он услышал резкий крик женщины. Ван Чун обернулась, чтобы посмотреть, и увидел молодую женщину восемнадцати или девятнадцати лет, одетую в белое. Ее рука сжимала меч, а ее волосы свисали до земли. Ее преследовали несколько мужчин со зловещей аурой.

— Сун Юран, ты не сможешь сбежать!

Зловещие люди, казалось, двигались так же быстро, как текущая вода. Ван Чун когда-то был одним из лучших экспертов в мире и изучил все виды боевых искусств. Он естественно обладал чрезвычайно острым взглядом. В армии были такие методы перемещения, но ни один солдат не мог использовать их так же изящно, как эти люди.

И по какой-то причине, когда эти люди напали, они испустили зловещую и кривую ауру.

Члены злого пути!

Ван Чун внезапно понял.

— Вы, ребята, идете налево, а вы, ребята, идете направо. Разделимся! Несмотря ни на что, мы не сможем позволить этой негодяйке сбежать!

Когда красивая молодая женщина побежала к вершине, молодой человек с довольно высоким статусом и холодными глазами немедленно изменил свою тактику, распределив пятерых мужчин в большую сеть, чтобы поймать девушку.

Клинклин! Клангклац!

Через несколько минут девушка была поймана. Ученики злого пути молча скоординировались друг с другом, быстро отрезав ей пути к отступлению и заставив ее взойти на вершину.

Девушка в белой одежде невероятно хорошо владела своим трехфутовым мечом, с трудом, но блокируя атаки многочисленных врагов. Но она была окружена опасностями со всех сторон, ее тело было мокрым от пота, а дыхание прерывистым. Ее поражение было лишь вопросом времени.

— Вэй Чантин, у тебя не будет хорошей смерти! Ради одной карты сокровищ ваша Секта Черного Инь убила четырех наших учеников! Вы не боитесь мести нашего Праведного Альянса?!

— Хммм, другие могут бояться вашего Праведного Альянса, но не мы! Если у вас есть проблема, просто сообщите об этом Пяти Предкам! Сун Юран, никому, кому суждено было встретить старого предка, никогда не удавалось сбежать. Поэтому, послушно опусти руки и позволь себе быть пойманной! — холодно сказал Вэй Чантин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1339. Обучение во время страшной опасности!**

С момента создания Праведного Альянса злые секты без могущества Демонического Императора были просто неспособны дать отпор. Единственной силой, оставшейся на пути зла, был Альянс Пяти Предков. Сун Юран обладала уникальным статусом, и ученики злого пути приложили немало усилий, чтобы поймать ее, прождав пять дней и пять ночей, прежде чем она попала в их ловушку. Несмотря ни на что, ей нельзя было дать убежать.

— Сун Юран, если бы мы не боялись тебя ранить, отрезав руку или ногу, ты бы давно умерла. Однако, перестань сопротивляться и сдайся. В любом случае, ты все равно попадешь в наши руки.

— Наглец!

Сун Юран яростно посмотрела на ведущего юношу.

— Вей Чантин, ты подонок нашей праведной фракции. Ради большей силы ты продали своего мастера и своего боевого дядю и вступил на путь зла. Эти ученики злого пути — насильники и грабители, готовые пойти на все, а ты теперь действуешь с ними! Попасть в твои руки хуже смерти, и я, Сун Юран, лучше умру, чем позволю тебе добиться своего!

Девушка крепче схватилась за меч, выражение ее лица наполнилось яростью и печалью.

Слова Сун Юрана заставили лицо человека по имени Вэй Чантин покраснеть.

— Сун Юран, я был снова и снова милосердным из-за наших прошлых отношений, но ты заставила меня выйти за границы! Раз так, мы не можем больше тебя оберегать! Все вместе! Главное, оставьте ее в живых!

Через несколько секунд после того, как он закончил говорить, Вэй Чантин атаковал Сун Юран.

Клац!

Атаки Вэй Чантина были быстрыми и злобными, и его самый первый удар был направлен в левую грудь женщины.

Криии!

Когда Вэй Чантин атаковал, черная энергия вокруг него превратилась в плачущие головы демонов, которые раздражали и ошеломляли разум.

Искусство поглощения души!

Ван Чун сразу же узнал эту технику. Еще сидя на горе духовой вены, его учитель редко говорил о мире сект, но он знал, что однажды Ван Чун может встретиться с мастерами боевых искусств, и опасался, что он им проиграет. Таким образом, обучая боевым искусствам Ван Чуна, он объяснял некоторые приемы, используемые в мире сект.

Самым уникальным атрибутом искусства, поглощающего душу, была способность захватывать душу и ослеплять разум, а также нарушать поток звездной энергии. Подобное искусство было чрезвычайно известно в мире сект. Бесчисленные сектантские ученики бледнели при упоминании об этом искусстве, но Старик Демонический Император его презирал.

Те, кто был в роде Императора Демонов, всегда презирали использование таких искусств. В битве они всегда просто силой захватывали энергию своего противника.

Пока Ван Чун размышлял, обе стороны начали ожесточенное сражение. Шик! Кровавая рана появилась на теле девушки, а затем вторая, третья… все больше и больше ран начали накапливаться.

— Ха-ха, грязные девчонки действительно неразумны. Когда тебя поймают, я немного позабавлюсь с тобой и передам предку. Тогда посмотрим, насколько ты будешь упряма!

Ученик злого пути, находящийся рядом с Вэй Чантином, злобно хмыкнул. Его звездная энергия вспыхнула, и он нацелился на нижнюю часть тела девушки.

— Ублюдок!

Девушка была в шоке и ярости, и постепенно начинала паниковать.

В тот момент, когда у нее кончились силы, и она собиралась быть захваченной пятью учениками злого пути, в ее ушах прозвучал громкий голос.

— Измени поток энергии и запри его в Янгуане и Гонке!

— Встань на позицию Кан и нападай на Шаньчжун и Зифу!

Несмотря на резкость этого голоса, он обладал убедительным и заслуживающим доверия качеством, как будто боевой брат ее секты направлял ее в боевых искусствах.

В ее истощенном состоянии голос был как сладкая роса, и Сун Юран инстинктивно последовала этим указаниям.

Она встала на позицию Кан, а затем ее меч ударил в точку Шаньчжун ученика злого пути справа от нее.

Шик! Меч пронзил плоть, и затем злой ученик пути инстинктивно привлек свою злую Звездную Энергию, чтобы оттолкнуть меч Сун Юран.

Но искусство Праведного Альянса изначально обладало способностью проникать сквозь Звездную Энергию. Прежде чем ученик злого пути мог полностью уйти, меч пронзил его точку Шаньчжун, и его окровавленный наконечник высунулся из его спины.

— Как могло случиться что-то подобное…

Ученик злого пути схватил меч обеими руками, и упал на землю. Даже после смерти он не смел поверить, что истощенный ученик праведного пути действительно сумел убить его, несмотря на то, что его окружали пять человек.

Не говоря о других учениках пути зла, даже Сун Юран была поражена тем, что она убила ученика пути зла одним ударом.

— Кто здесь?! Выходи!

Пораженные и встревоженные, Вэй Чантин и другие отступили и осторожно стали осматриваться.

Но вокруг не было ничего, кроме порывистого ветра.

Бум!

Прямые брови Вей Чантина сморщились, и в его глазах вспыхнул холодный свет. Мгновение спустя Звездная Энергия вырвалась из его тела, пронзая все вокруг.

Диндиндин! Ужасная бледная Сун Юран замахала мечом туда-сюда, выпустив серебристые вспышки звездной энергии, которые рассеяли злую звездную энергию, обрушившуюся на нее. Но Вэй Чантин не смотрел на нее. Его глаза осматривали местность, но все было тихо, без признаков присутствия какого-либо другого человека.

— Невозможно! Мы близки к вершине, и здесь практически некуда спрятаться! Если бы был кто-то еще, я бы смог его увидеть, но…

Вэй Чантин был напуган. Он провел много лет в мире сект, но впервые столкнулся с подобной ситуацией.

— Мастер Вэй, я пойду на склон и посмотрю, не прячется ли он там! — сказал один из учеников пути зла.

Вэй Чантин немного подумал, а потом покачал головой.

— Нет необходимости проходить через все эти неприятности. У меня есть способ вытеснить его!

Вэй Чантин снова обратил свое внимание на Сун Юран.

— Сун Юран! Ты сама навлекла это на себя! Даже если сюда попадут люди из твоего Праведного Альянса, никто не сможет тебя сегодя спасти!

Аура Вэй Чантина внезапно изменилась, и затем густая черная энергия начала изливаться из его тела. Пылающий черный туман вскоре охватил все его лицо.

Keee! Призрачные вопли разнеслись по миру, и черная энергия позади него превратилась в солдат-призраков и генералов-призраков. Казалось, что сам Вэй Чантин превращается в демона, его аура становится намного острее и смертоноснее.

— Искусство Демона-Призрака!

Сун Юран поморщилась при виде этого. Искусство Демона-Призрака было известно в мире сект как чрезвычайно жестокое злое искусство. При совершенствовании этой техники нужно было идти к большим насыпям трупов, чтобы поглотить энергию Инь, губительную энергию и энергию смерти, а также нужно было взять кровь, извлеченную из сорока девяти мастеров боевых искусств, пока они были еще живы. Только тогда можно было успешно совершенствовать эту технику, и как только она использовалась, она обладала огромной силой.

— Сун Юран, дай мне посмотреть, кто тебя сейчас спасет!

Окутанный черной энергией, Вэй Чантин казался одновременно человеком, призраком и дьяволом. Он протянул пальцы, и из черного тумана вырвался массивный демонический коготь, атакуя Сун Юран. Когда коготь приблизился, энергия Инь, окутавшая его, превратилась в бесчисленные черепа, которые устремились вперед.

— Нехорошо!

Сун Юран побледнела. Когда использовалось Искусство Демона-Призрака, пользователь получал большой импульс в каждом аспекте. В своем нынешнем состоянии она была совершенно неспособна остановить эту атаку.

— Ступай в положение Цянь и иди в положение Ли!

— Глубокое Солнце Печати Небес!

— Танцующая сережка ивы!

— Пылающее солнце восходит с востока!

Голос снова прозвучал в ушах Сун Юран. При страшной опасности Сун Юран инстинктивно следовала указаниям голоса. Призвав свою Звездную Энергию, она вышла на позицию Цянь, на волосок уклоняясь от острых когтей Вэй Чантина и пробивая путь между двумя пальцами. Она прошла от Цянь до Ли, уклоняясь от новой атаки Вэй Чантина.

— Глубокое Солнце Печати Небес! — выкрикнула Сун Юран, и ее меч ударил вперед. Густая злая энергия вокруг Вэй Чантина разорвалась, словно тонкий лист бумаги.

— Я преодолела слабость его Звездной Энергии!

Сун Юран была поражена и воодушевлена. Хотя Вэй Чантин был силен, ей явно удалось пробить самую слабую часть его барьера звездной энергии.

Это было похоже на плавание вдоль тонкой границы, где пересекались два ручья, необычайно легко и с небольшим сопротивлением.

Свист!

Вэй Чантин пытался понять, что происходит, и его левая рука была поражена мечом. Он немедленно отступил, а его лицо ужасно побледнело.

— Большое спасибо, старший!

Сун Юран была напряжена и сразу же использовала второй ход, Танцующая Сережка Ивы. Острый и сжатый Ци Меча немедленно выстрелил в подмышку Вэй Чантина, поразив его живот и даньтянь.

Хрясь! Полоска Ци Меча оставила кровавую дыру толщиной в палец на левом плече Вэй Чантина.

Вэй Чантин заблокировал два удара Ци Меча, но не смог увернуться от третьего.

— Мастер Вэй!

Другие ученики злого пути были встревожены этим зрелищем и быстро напали на Сун Юран со всех сторон, как призраки.

Голос быстро заговорил еще раз.

— Расколотая сабля!

— Тигр воет дракон плачет!

Свист! Раздалась холодная вспышка света, и затем три ученика злого пути отступили, крича и паникуя. Сун Юран одному из них распанахала одежду, оставив глубокую рану на животе, которая почти вывела его из строя.

Все смотрели на Сун Юран, как будто она была призраком, и никто из них не осмеливался действовать опрометчиво. Даже в глазах у Вэй Чантина показался глубокий страх. Первоначально он считал, что, поскольку он был сильнее и обладал Искусством Демона-Призрака, он мог легко поймать Сун Юран. Но теперь стало очевидно, что эта задача будет гораздо сложнее, чем он предполагал.

Вэй Чантин внезапно изменил свое поведение, сложив руки, и посмотрел за Сун Юран с почтительным выражением лица.

— Могу я спросить, кто из старших здесь находится? Этот младший — Вэй Чантин из секты Черного Инь. Мой мастер — Черный Предок Инь. Это вопрос между нашей сектой Черного Инь и Праведным Альянсом. Надеюсь, старший не помешает!

Его волосы стояли дыбом от страха. На этой горе он мог видеть все вокруг, но не был в состоянии разглядеть, где скрывается этот человек. Еще более тревожным было то, что человек даже не проявил себя, давая лишь несколько указаний, но этого было достаточно, чтобы Сун Юран его победила. Если бы он разозлил этого человека на желание его убить, он был бы убит так же легко, как курица.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1340. Молодой мастер Цинъян!**

— Какой Предок Черный Инь? Убирайся отсюда! — сказал изнутри каменного формирования Ван Чун. У него не было понимания фракций мира боевых искусств, и он никогда не слышал ни о каком Предке Черного Инь. Вэй Чантин называл предка Черного Инь впустую.

Лицо Вэй Чантина изменило цвета от гнева. Предок Черного Инь походил на полуденное солнце в мире сект, и даже члены Праведного Альянса с ужасом смотрели на него. Если какой-либо человек не проявлял никакого уважения, он был по-настоящему высокомерен до крайности. Но были времена, когда кто-то был вынужден опустить голову. Этот человек был настолько силен, что Вэй Чантин мог только проглотить свою ярость.

— Поскольку старший решил вмешаться, Чантину больше нечего сказать! Пошли!

Вэй Чантин осторожно отступил, опасаясь, что враг может ударить в любое время.

Когда он отступил на пятьдесят с лишним шагов и не увидел никакой реакции, он и его группа, наконец, вздохнули с облегчением и повернулись, чтобы бежать наутек.

— Бежим!

Несколько мгновений спустя они исчезли.

......

Даже после того, как Вэй Чантин ушел и гора затихла, Сун Юран продолжала задыхаться, осматривая окрестности широко раскрытыми глазами, не решаясь ослабить свою защиту.

— Старший, моя огромная благодарность за спасение моей жизни!

Сун Юран повернулась туда, откуда пришел голос, и поклонилась. Хотя она казалась очень вежливой, ее голова была слегка приподнята, чтобы всматриваться в происходящее вокруг и видеть, где находится Ван Чун.

Ван Чун тихо рассмеялся. Эта девушка была определенно не так проста, как казалось.

— Старший, эта младшая — Сун Юран, ученик Праведного Альянса. Может ли старший выйти так, чтобы Юран могла лично поблагодарить старшего? — почтительно сказала Сун Юран.

— Не нужно! Просто иди себе! Это не было проблемой, поэтому не нужно благодарить! — сказал изнутри каменного формирования Ван Чун.

— Это… Так как у старшего нет желания, то у этого младшего… ах!

Пока Сун Юран говорила, ее брови сморщились, а тело обмякло. Ее лицо побледнело, она сделала два шага, и упала без сознания на землю.

— Нехорошо!

Ван Чун поморщился, не ожидая, что эта девушка потеряет сознание от потери крови.

Не успев подумать, Ван Чун выбежал из формирования и схватил Сун Юран за запястье.

Но, к удивлению Ван Чуна, когда он бросился к ней, Сун Юран, лежа на земле, внезапно лукаво улыбнулась. Когда Ван Чун подошел, чтобы схватить ее за запястье, Сун Юран перевернула свою руку и схватила Ван Чуна.

— Старший, пожалуйста, простите этого младшего за…

Мгновение спустя она увидела довольно худого и тощего юношу с красивой внешностью, лет восемнадцати или девятнадцати. Сун Юран широко раскрыла глаза, и ее ошарашило.

Она представила много возможностей, но ни одна из них не превращала этого непостижимого старшего в стройного красивого молодого человека.

Кроме того, его лицо было бледным, а его аура была несколько неровной. Это был не старший мира сект.

— Кто ты? — подсознательно выпалила Сун Юран.

— Ты обманула меня!

Судя по выражению лица Сун Юран, Ван Чун сразу понял, что происходит. Он медленно положил ее руку на землю и встал.

— Поскольку молодая мисс в порядке, я ухожу!

Ван Чун беспокоился о том, что случилось с группой его мастера, и его вмешательство на этот раз было связано только со случайной встречей. Он не хотел слишком увлекаться этим.

— Подожди…

Как раз, когда Ван Чун собирался уходить, он услышал стон. Ван Чун слабо улыбнулся. Будучи одураченным один раз, он больше не попадется.

— Молодая мисс, нет необходимости продолжать притворяться. Вы должны поторопиться и вернуться!

Ночной ветер пронесся по горам, но хотя голос Ван Чуна эхом разносился вокруг, ответа не было. Ван Чун остановился и не мог не повернуться назад. Он сразу увидел, что ужасно бледная Сун Юран без движения упала на землю. Ее дыхание стало слабым, а ее тело было залито кровью. Ван Чун поморщился, наконец поняв, что на этот раз она не пыталась обмануть его.

Свуш!

Ван Чун совершил прыжок, одновременно вынимая белоснежную таблетку размером с голубиное яйцо. Он накормил ею девушку, а также посылал поток звездной энергии для лечения ее ран.

Через некоторое время Сун Юран наконец очнулась, ее цвет лица значительно улучшился.

— Ты спас меня!

— Мм. Ты получила очень тяжелые травмы. Я вылечил их, — рассеянно сказал Ван Чун, думая о чем-то другом.

— Спасибо. — искренне сказала Сун Юран с намеком на извинения в глазах. Хотя у нее не было злых намерений пытаться выманить Ван Чуна, она все же обманула его.

— Подожди немного. Как только ты поправишься, ты сможешь уйти, — небрежно сказал Ван Чун. Его тело источало недружелюбную ауру.

Сун Юран не злилась на эти слова. Если бы это был старый пожилой человек, она, несомненно, была бы полна страха и уважения, но юноша перед ней, казалось, был такого же возраста, как и у нее, что мгновенно вызывало у нее любопытство. Сун Юран сверкнула глазами, осматривая спину Ван Чуна. Бесчисленные мысли, казалось, проходили через них.

— Ты ищешь свою охрану, верно? — вдруг сказала Сун Юран.

— Мм?

Ван Чун нахмурился и повернул голову.

— Хе-хе, чрезвычайно скрытый край, знающий все боевые искусства — ты молодой мастер Цинъян, Цзун Шуйюн! Я прав?

Намек на хитрость появился в глазах Сун Юран. Хотя она спросила «Права ли я», по выражению ее лица было ясно, что она чувствовала, что правильно выявила личность Ван Чуна.

— !!!

Ван Чун был внезапно ошеломлен. Он сказал, что раны Сун Юран были исцелены, и она могла уйти. Он никак не ожидал, что она так ответит. И по выражению величайшей уверенности на лице Сун Юран, будто она видела все его тайны, Ван Чун сразу понял, что у этой девочки появилось какое-то недопонимание, и она связала его с каким-то молодым мастером Цинъяном, Цзун Шуйюном.

— Я правильно угадала, верно!

Сун Юран с самодовольным выражением лица чувствовала, как будто она одержала верх в этом матче над Ван Чуном.

— Все в мире сект говорят, что молодой мастер Цинъян, Цзун Шуйюн, эрудированный ученый, изучавший бесчисленное множество боевых искусств, как праведных, так и злых, понимает все их недостатки и способен с первого взгляда заметить недостатки противника. Но когда он родился, ему не хватало одного из девяти Ян, поэтому, несмотря на его невероятный талант, он так и не смог достичь очень высокого уровня боевых искусств. Но его особая способность заставляет всех в мире сект приветствовать его как лидера Четырех Молодых Мастеров. Более того, он всегда был очень незаметен в своем поведении и никогда не общался с основными сектами, поэтому его местонахождение часто неизвестно, и почти никто не может его узнать. Единственное, на что можно взглянуть, чтобы узнать его, это его чрезвычайно сильный охранник. Ты отделился от него, правда? Ты не покинешь это место, потому что ждешь его, верно?

Сун Юран усмехнулась. Странный парень был по-настоящему недружелюбен, но чем больше он был таким, тем больше она чувствовала, что правильно угадала его личность. Только после долгих раздумий она соединила Ван Чуна с молодым мастером Цинъяна, Цзун Шуйюнем!

Самым важным фактором было то, что они оба были очень молоды.

Поистине слишком молоды!

Тем временем Ван Чун ничего не сказал, но его глаза изменились.

Интересно!

Эта мысль неожиданно пришла в голову Ван Чуну.

Он был почти готов прогнать эту девушку, но постепенно начал интересоваться. Было очевидно, что она узнала его как кого-то другого, но он действительно не предполагал, что в сектах будет кто-то похожий на него. И казалось, что человек похож на него и способен использовать несколько фраз, чтобы направить кого-то для победы над более сильным противником.

— Я никогда не говорил ничего подобного! — спокойно сказал Ван Чун.

— Ха-ха, я знаю, что ты не хочешь, чтобы другие люди тебя узнали. Расслабься: я никому не скажу!

Сун Юран озорно подмигнула Ван Чуну.

— Но, Молодой Мастер, с появлением Дворца Бессмертия, в котором собралось много людей, набралось много фракций. Если Молодой Мастер останется здесь один, вы не можете быть в безопасности. Почему бы не вернуться со мной в Праведный Альянс? С защитой нашего Праведного Альянса никто не посмеет нанести удар Молодому Мастеру, и Молодому Мастеру станет намного безопаснее. Кроме того, в нашем Праведном Альянсе много людей, и, возможно, они могли бы помочь Молодому Мастеру найти вашего защитника.

Глаза Сун Юрана были яркими, и она энергично сделала свое дело.

Хотя молодой мастер Циньян не был сильным мастером боевых искусств, его эрудированное обучение поднимет силу любой секты. Всего лишь несколько слов от него, вероятно, позволят ученикам секты окрепнуть как на дрожжах. Было много сект, которые пытались его завербовать.

Сун Юран никак не предполагала, что встретит таинственного молодого мастера Цинъяна. Если бы она могла пригласить молодого мастера Цинъяна увидеться со старейшинами, а затем пригласить его присоединиться к Праведному Альянсу, он оказал бы огромную помощь альянсу.

Ван Чун ничего не сказал, только сделал вид, что рассматривает предложение.

Сун Юран увидела, что Ван Чун был «искушен» и удвоила свои усилия.

— Я знаю, что Молодой Мастер любит исследовать загадочные места. С появлением Первоисточника Бессмертной Горы я могу пригласить экспертов альянса сопровождать Молодого Мастера, чтобы исследовать сокровища этого места!

Каждый в мире сект знал, что молодой мастер Цинъян мало интересовался делами этого мира, но ему очень нравилось посещать знаменитые горы, великие реки и другие легендарные и опасные районы мира сект.

Молодой Мастер Цинъян явно появился здесь, потому что хотел увидеть сокровищницу Источника Бессмертной Горы.

Сердце Ван Чуна дрогнуло, когда он услышал слова «Источника Бессмертной горы». Раньше он только рассматривал предложение, но теперь он оказался очень искушенным.

«Будь то в этой жизни или в моей прошлой жизни, мир сект всегда был слишком далеко от меня и с ним трудно было столкнуться. Я мог бы следовать за ней и осмотреться. Я могу понять ситуацию в мире сект, и кроме того… Я помню, как Старейшина формирования сказал, что одним из величайших врагов Учителя является Повелитель Праведного Альянса. Войдя, я могу немного узнать о враге, а также исследовать правдивость Источника Бессмертной Горы.»

Хотя все в мире знали имя Короля Иностранных Земель, это было не совсем так в мире сект. Императорский Двор и мир сект были двумя совершенно разными местами с очень небольшим пересечением. Таким образом, притворяясь молодым мастером Цинъяном, Ван Чун не подвергнется такой большой опасности.

— Отлично! — наконец сказал Ван Чун.

— Чудесно!

Сун Юран сжала кулаки от волнения.

Примерно через пять минут Ван Чун закончил готовиться и последовал за Сун Юран на базу Праведного Альянса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1341. Предательский ученик, Цзи Анду!**

Во время путешествия Ван Чун многое узнал о мире сект от Сун Юран. Чем больше он общался с ней, тем больше Ван Чун осознавал, что, хотя у Сун Юран были свои «хитрости», она была добросердечным человеком, очень честным и прямым.

— Разве не было новостей о Высшем и Бесконечном Искусстве Бессмертия в течение нескольких сотен лет? В мире сект публично признается, что это искусство потеряно. Почему оно было внезапно найдено? И даже была обнаружена гора Бессмертного Источника? И почему пришло так много экспертов? — спросил Сун Юран Ван Чун, пока они путешествовали.

— Это… По правде говоря, мы нашли это странным. О таком удивительном сокровище, чем меньше людей знают, тем лучше. Но здесь собралось очень много людей. Я недавно узнала, что кто-то, по-видимому, нашел настоящую карту сокровищ во Дворце Бессмертия и проследовал по карте до этого места. Но этот человек не был достаточно осторожен и был замечен кем-то другим или обнаружен врагом, и эти люди намеренно раскинули эту новость, чтобы убрать своего врага. В мире сект слишком распространены подобные случаи.

Сун Юран терпеливо объяснила, увидев, что молодой мастер Цинъян плохо понимает мир сект.

— Но, в отличие от других фракций, наш Праведный Альянс пришел сюда не только ради Первоначального Дворца Бессмертных.

— Ой?

Ван Чун изобразил удивление, глядя на Сун Юран.

— Хех, молодой Мастер знает о том человеке номер один на пути зла, имя которого заставило людей дрожать от страха, Демоническом Императоре? — спросила Сун Юран.

— Конечно, знаю.

Ван Чун слабо усмехнулся.

— Мм, это хорошо. Раньше Демонический Император был безудержным и неудержимым, его личность жестока и деспотична, и все в мире сект боялись его. Позже, из-за кратковременного пересечения судеб, эксперты всех основных сект объединились и убили этого демона пути зла. Но не так давно кто-то видел его своими глазами. Демон пути зла еще жив, и он появился в этом регионе.

— Нашему Праведному Альянсу поручено руководить людьми и служить образцом. Неважно, как, мы должны уничтожить этого демона, чтобы тот больше не мог мучить людей. — строго сказала Сун Юран. Ее лицо излучало праведность. Хотя она и была склонна к случайным хитростям, перед лицом большой несправедливости Сун Юран всегда понимала, где она стоит.

Ван Чун ничего не сказал, но он был внутренне созерцательным.

Раньше его мастер действительно был безжалостным убийцей, и Сун Юран не выдвигала несправедливых обвинений. Однако его мастер сильно изменился и не был таким жестоким человеком. Более того, учитель на один день — был отцом на всю жизнь. Ван Чун никогда не согласится, чтобы кто-то ударил его учителя.

— Уже почти прибыли!

Сун Юран посмотрела на близлежащую гору. Ван Чун проследил за ее взглядом и увидел гору, которая вздымалась на шестьдесят-семьдесят метров над землей. По всей горе развевались знмена, на которых был изображен один и тот же символ белого журавля и символ Инь-Ян. На вершине было самое большое знамя из всех, высотой более двадцати метров, развевающееся на ветру.

Через каждые пять или шесть метров находился сторожевой пост, и бесчисленные ученики Праведного Альянса осторожно осматривали окрестности, хватаясь руками за мечи и готовые нанести удар. Пока Ван Чун и Сун Юран наблюдали за горой, ученики Праведного Альянса на горе заметили их.

— Старшая сестра!

С громким криком юноша семнадцати или восемнадцати лет с взволнованным выражением лица покинул пост и бросился к паре.

— Маленький Е!

Сун Юран ускорила свой шаг, когда заметила этого ученика.

— Хех.

Ван Чун слабо улыбнулся этому зрелищу, но не стал бежать за нею.

Праведный Альянс действительно оправдывает свою репутацию альянса номер один в мире! Это действительно мощная сила!

Ван Чун тщательно осмотрел это место. На этой временной базе Праведного Альянса было не менее пятисот учеников. По приблизительным оценкам Ван Чуна, более трехсот человек находились в Царстве Глубокого Бойца или выше, сорок-пятьдесят — в царстве Императорского Боца, а что касается Царства Святого Бойца… таких экспертов было семнадцать или восемнадцать. И было очевидно, что это не вся сила Праведного Альянса.

В военном плане экспертов Глубокого Боца было достаточно, чтобы стать обычным генералом, а цараства Императорского Бойца — для невероятно выдающихся генералов. В царстве Святого Бойца можно быть командиром на уровне Си Юаньцина. Даже Ван Чун не мог не удивляться количеству экспертов, собранных на этой маленькой горе.

Все говорят, что мир сект — это место притаившихся тигров и скрытых драконов. Праведный Альянс является просто миниатюрной версией мира сект, и ему удалось собрать так много экспертов на северо-западе. Можно только представить, сколько мастеров боевых искусств существует во всем мире сект.

Ван Чун был переполнен эмоциями. Он не мог не чувствовать жалости к тому факту, что мастера боевых искусств сект были одинокими персонажами, которые имели совершенно другой мир, чем Императорский Двор. Одна династия за другой пыталась завербовать мастеров боевых искусств из сект, но все они потерпели неудачу. В противном случае ситуация была бы совершенно иной.

— Кто это?

Раздавшийся голос внезапно прервал ход мыслей Ван Чуна. Ван Чун поднял голову и увидел, что Сун Юран и тот ученик Праведного Альянса смотрят на него с горы.

— Молодой мастер Циньян, подойдите!

Сун Юран помахала Ван Чуну.

— Чего? Он молодой мастер Цинъян?! — ученик Праведного Альянса рядом с ней испытывал тревогу с недоверием на лице.

Ван Чун слабо улыбнулся и поспешил к горе.

— Молодой мастер Цинъян? Вы — молодой мастер Цинъян?!

Юноша бегал глазами по Ван Чуну, его лицо не верило.

— Ты не можешь в это поверить, верно? Я не смела верить этому, когда впервые встретила его. Охранник молодого мастера Цинъяна потерялся, поэтому я пригласила его остаться в нашем Праведном Альянсе. Будет, если ты останешься единственным, кто знает об этом. Не позволяй никому знать.

Сун Юран хихикнула. Она была удивлена и шокирована, когда впервые узнала об этой новости.

— Правильно, молодой мастер, это мой младший брат Сун Цзюэ. Он один из твоих поклонников и всегда говорит о том, как он хочет с тобой встретиться.

Сун Юран хихикнула.

Ван Чун молча улыбнулся.

— Младшая сестра, этот гость пришел в наш Праведный Альянс?

Пока они втроем болтали, сверху как раскат грома раздался холодный отчужденный голос.

Через несколько мгновений, свист! Фигура спрыгнула с вершины, пролетев по небу, как птица, развернулась в воздухе и сделала изящную дугу в небе. Бум! Во вспышке света фигура спустилась в пятидесяти-шестидесяти метрах от Ван Чуна.

Гора содрогнулась, и взлетела пыль. Сильная энергия исходила от этой белоснежной фигуры, поднимая огромный шторм.

Кашель, кашель!

Встречная пыль немедленно заставила юнца по имени Сун Цзюэ начать кашлять, его лицо покраснело. Тем временем Сун Юран отступила на несколько шагов и осторожно уставилась на только что появившегося человека.

— Цзи Анду, что ты делаешь?!

Сун Юран сжала кулаки и раздвинула ноги, одна впереди и одна сзади. Казалось, она стала натянутым луком, готовым в любой момент выстрелить.

Голос вышел из вспенивающейся пыли.

— Младшая сестра, куда ты ходила? Сейчас северо-запад является опасным регионом. Я послал людей сопровождать тебя, но ты отказалась от них. Что если с тобой что-то случится? И кто этот брат? Почему я никогда его раньше не видел?

Когда человек, спустившийся с неба, заговорил, он внезапно повернулся к Ван Чуну, его тонкие и узкие глаза взорвались убийственным намерением.

Ван Чун был довольно озадачен этим намерением убийства, но затем он понял и внутренне рассмеялся. Этот парень необъяснимо начал считать его соперником в любви.

Ван Чун тонко сделал два шага назад. Он всего лишь последовал за Сун Юран в Праведный Альянс, чтобы узнать, что тот из себя представляет, и узнать, сможет ли он найти какие-либо новости о местонахождении своего мастера или о Бессмертном Искусстве Высшего и Бесконечного Источника. Что касается всего остального, он не хотел слишком этим увлекаться.

Но мгновение спустя Ван Чун почувствовал что-то странное, исходящее от этого человека, и поморщился.

— Цзи Анду, кому нужна твоя защита?! Я могу вернуться и дружить с кем хочу! Мне не нужна твоя забота!

Сун Юран была явно взбешена этим человеком по имени Цзи Анду.

— Младшая сестра, не говори таких злых слов. Я Защитник Праведного Альянса и ученик Лорда Альянса. Если в альянс вступает подозрительный человек, я имею право расследовать. Более того, старейшины дали согласие на наши отношения. По какой причине ты мне отказываешь?!

Мужчина положил руки за спину и высоко поднял голову. Он говорил властным и высокомерным тоном.

— Не говори глупостей! Это не кто-то подозрительный, а один из четырех молодых мастеров, молодой мастер Цинъян! — рядом с Ван Чуном раздался пронзительный голос. Сун Цзюэ, сжав кулаки, заговорил в знак протеста.

— Молодой мастер Цинъян?!

Цзи Анду вспыхнул, и поморщился. Он яростно уставился на Ван Чуна.

— Какой молодой мастер Цинъян? Кто же из сект действительно встречал молодого мастера Цинъяна? Пока его личность не будет подтверждена, кто осмелится сказать, что он молодой мастер Цинъян? На мой взгляд, он крайне подозрителен. — Цзи Анду махнул рукой и твердо приказал: — Кто-нибудь, приведите этого молодого мастера Цинъяна на вершину! Я хочу хорошо с ним пообщаться!

— Да, Защитник!

Несколько учеников Праведного Альянса поклонились и шагнули вперед.

— Цзи Анду, как ты смеешь!

Фигура встала перед Ван Чуном и посмотрела на Цзи Анду. Сун Юран была красной от ярости, ее тело дрожало. Это был не первый раз, когда этот ублюдок делал что-то подобное. Полагаясь на свой статус Защитника и благосклонность Лорда Альянса, он беспощадно подавлял любого, кто был тесно с ней связан.

— Мне не нужно, чтобы ты занимался моими делами! Как ты думаешь, кто ты такой? Какое значение имеет то, что ты убил Императора Демонов?! Я не хочу иметь ничего общего с таким предателем, как ты! Старик Демонический Император совершил много зол, но такой лицемерный и коварный ученик, как ты, немногим лучше его!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1342. Черный Предок Инь!**

Румбл!

Слова Сун Юран вызвали шок в голове Ван Чуна.

Это он!

В сердце Ван Чуна раздались раскаты грома. Знакомая аура, которую он почувствовал от человека напротив, внушила Ван Чуну свои подозрения, и теперь слова Сун Юран подтвердили личность этого человека.

Ван Чун никак не предполагал, что встретит здесь своего таинственного старшего боевого брата!

«Воистину враги встречаются на узкой дороге! Я не думал, что это будет он!»

Ван Чун поднял голову. Холодный свет слегка вспыхнул в глубине его глаз, и его отношение стало совершенно другим.

Раньше он относился к этому человеку как к жениху Сун Юран, но теперь все изменилось.

Ван Чун бесчисленное количество раз представлял себе, на что будет похожа его первая встреча с этим боевым братом, но он никогда не представлял себе такого.

Он начал тщательно осматривать своего старшего брата. Его узкие глаза были холодными и резкими. Его брови были острыми и суровыми, создавая ощущение кого-то, кто станет в любой момент создавать проблемы. У него был нос с высоким мостом и красивое лицо. В каждом отдельном аспекте это был красивый и элегантный мужчина, но общее чувство, которое он создавал, было наполнено неописуемой нежностью, и одновременно он казался какой-то странной змеей или червем, ползающим по земле.

Каклак!

Кулак Ван Чуна сжался в его рукавах, и его намерения убивать полилось наружу. Казалось бы, независимо от того, чем сегодня закончится представление, ему придется убирать дом для своего мастера.

Бузз!

Ван Чун только что получил эту идею, и, с другой стороны, выражение лица Цзи Анду изменилось, и он повернул голову, чтобы взглянуть на Ван Чуна.

— Защитник Цзи! — вдруг раздался крик с вершины. Шесть или семь экспертов Праведного Альянса из области Святого Бойца использовали свои техники передвижения, чтобы приблизиться к месту нахождения Цзи Анду.

— Мы только что получили сообщение от старейшины Оуяна. Предок Черного Инь из Альянса Пяти Предков использует отсутствие лорда Альянса, чтобы напасть на нас!

У этих людей были панические и обеспокоенные выражения лица.

— Чего?!

Цзи Анду и Сун Юран побледнели.

— Черный Предок Инь обладает удивительной силой, и, хотя тогда он, возможно, не сравним с Демоническим Императором, он находится в пятерке лучших. Наша группа ему просто не подходит. Нам нужно будет создать формирование и объединить все наши силы, чтобы сражаться с ним! Действуйте по моему приказу! Скажите всем приготовиться к битве!

Говоря это, Цзи Анду бросился обратно на гору, сопровождаемый другими экспертами Праведного Альянса.

Сун Юран повернулась к Ван Чуну и с тревогой сказала:

— Молодой мастер Циньян, ты должен уйти. Хотя Цзи Анду коварен и хитер, он знает силу всех экспертов пути зла, как тыльную сторону своей руки, поскольку он был когда-то учеником пути зла. Если он говорит, что наших сил недостаточно, то это должно быть так. Изначально я хотела, чтобы ты вступил в альянс и помочь тебе найти своего защитника, но сейчас это кажется невозможным. Предок Черного Инь — чрезвычайно могущественная фигура, и я не хочу тащить тебя вниз. Ты должен скорее уйти!

В конце концов, молодой мастер Циньян спас ее, и Сун Юран не хотела втягивать его в свои дела.

Взволнованный взгляд на лице Сун Юран сразу же улучшил впечатление Ван Чуна о ней. Он никогда не планировал оставаться в этом месте очень долго, но это новое впечатление заставило его захотеть остаться. По крайней мере, Ван Чун должен был обеспечить безопасность Сун Юран.

Ван Чун посмотрел в том же направлении, в котором ушел Цзи Анду, и сказал себе:

— Увы, я сейчас отпущу его! Будучи предателем моего мастера, Цзи Анду должен быть убит. В будущем на это будет достаточно времени, по крайней мере, до того, как будет найдена Гора Источника Бессмертия.

Румбл!

Темные облака на востоке начали трястись и греметь от грома. Это внезапное развитие событий привлекло всеобщее внимание. Рaaaa! В небе раздался звериный рев, а затем из облаков вырвалось чудовище размером с небольшую гору и направилось к горе, на которой альянс заложил свою базу.

— Цилинь?!

Ван Чун оглянулся и сразу побледнел, а его глаза расширились.

Монстр, появившийся из облаков, высотой более десяти метров, был явно ужасным черным цилинем. Его тело было мускулистым и густо покрыто черными чешуйками, а хвост постоянно развевался в воздухе, казалось бы, наделенный бесконечной силой. Казалось, что даже гора может быть разбита на куски этим хвостом.

Ван Чун имел большой опыт сражений со многими экспертами, даже с экспертами Тонкого Царства, такими как Кутайба, но он впервые увидел технику, которая позволила бы превратиться в черного Цилиня. Хотя он не мог видеть истинное тело человека, находящегося в этом цилине, Ван Чун мог сказать, что эта техника была чрезвычайно мощной.

И, отложив на время силу, боевые искусства мира сект были действительно гораздо более изысканными, чем те, что использовались на поле битвы.

— Это старейшина Оуян! — раздались с горы шокированные крики.

— Займитесь формированием!

С этим приказом пятьсот-шестьсот экспертов Праведного Альянса окружили гору и быстро завершили гигантское формирование. Воздух внезапно стал напряженным, и бесчисленные мечи направились в небо, сверкая холодным светом.

Это был первый раз, когда Ван Чун увидел битву мира сект.

— Мм?

Внезапно Ван Чун перевел взгляд и увидел, что Сун Юран и Сун Цзюэ направляются в гору. Улыбаясь, он быстро последовал за ними.

Бум!

Почти в тот же момент гигантский черный Цилинь врезался в вершину, как метеор, вызвав взрыв пыли и гравия.

— Создайте формирование! Приготовьтесь к битве! — донесся из черного цилиня сильный голос, наполненный глубоким беспокойством.

Несколько мгновений спустя поток гневной энергии обрушился на гору. Массивный коготь, покрытый черными чешуйками, прорезал темные облака на востоке.

Пять когтей были как крючки: все они были чрезвычайно острыми и пронизанными неописуемым злом.

Роооар!

Огромный рев разнесся по всему миру. Появилась огромная голова зверя, но через несколько мгновений она снова исчезла в облаках.

Но этого краткого взгляда было достаточно, чтобы вселить страх в сердца каждого.

Аааах!

Прозвучали крики тревоги, и бесчисленные люди на горе отступили, некоторые даже потеряли равновесие и упали. Упорядоченное формирование на горе немедленно впало в хаос.

— Черный Предок Инь! Это Черный Предок Инь!

Ученики Праведного Альянса вопили, их лица были бледными и испуганными.

— Это голова дракона!

Ван Чун, стоявший недалеко от Сун Юран, внезапно стал торжественным.

Он ясно видел, что случилось.

Голова зверя, высунувшаяся из облаков, была головой дикого черного дракона. Предок Черного Инь, о котором говорил Праведный Альянс, был явно намного сильнее старейшины Оуяна. Его аватар черного дракона был невероятен.

Вдруг, в небе раздался зловещий голос, как раскат грома.

— Ха-ха, Оуян Чанхэн, ты думаешь, что можешь сбежать?! Этот предок сегодня разберется со всеми учениками вашего Праведного Альянса.

Румбл! При вспышке света облака рассеялись, и затем черный дракон высотой более пятидесяти метров и высотой в дюжину метров вырвался из облаков.

— Осторожно!

— Осторожно! Люди секты Черного Инь на нашей земле! — раздались резкие крики с вершины горы.

Под драконьим обликом Предка Черного Инь находились почти сто одетых в черное экспертов секты Черного Инь, каждый из которых летел, как молния, в сторону базы Праведного Альянса.

Предок Черного Инь был совсем не одинок в этом нападении.

— Ха-ха, Оуян Чанхэн, все твои ученики Праведного Альянса сегодня умрут! — громко провозгласил Черный Предок Инь.

— Как ты смеешь!

Оуян Чанхэн был взбешен. Мгновение спустя гигантский черный цилинь атаковал черного дракона.

— Ты будешь побежден! Даже если ты придешь снова, ты все равно не сможешь сравниться с этим предком!

По всей длине черного дракона появились черные облака, из-за чего он стал казаться существом абсолютного зла. Он взмахнул хвостом, и две фигуры, источавшие безграничную энергию, как кометы, метнулись к вершине.

— Это защитники секты Черного Инь! Остановите их!

С горы раздались тревожные голоса. Ветер пронзил базу, и семь или восемь высококлассных экспертов Праведного Альянса полетели к защитникам секты Черного Инь.

Взрыв!

Несколько мгновений спустя черный цилинь столкнулся с черным драконом.

Бах Бах бах! Когти резали, а челюсти кусали. Мощная звездная энергия столкнулась в воздухе, создавая огромные и мощные ударные волны.

На протяжении нескольких тысяч футов вокруг них воздух был пронзен сильными волнами, которые вздымались и выли. Ученики, находящиеся на горе внизу с более слабым совершенствованием или основанием, были тут же сбиты с ног.

И еще больше экспертов Праведного Альянса были отброшены волнами энергии.

Клангклангклац!

Почти в одно и то же время со средней части горы раздались звуки столкновения.

Два эксперта секты Черного Инь, которых Предок Черного Инь сбросил с неба, прорезали себе путь через гору, как тигры среди стада овец. Используя свою технику передвижения, они делали выпады влево и вправо, оставляя после себя ряд остаточных изображений. Они не собирались встречаться с экспертами Праведного Альянса.

— Ублюдок!

Глаза святых боевых экспертов Праведного Альянса покраснели от ярости. Огромное количество ученков на горе теперь стало их самым большим препятствием. Что касается секты Черного Инь, то ее большее количество позволило им быть более гибкими и свободными, и они безудержно бегали среди учеников Праведного Альянса.

Количество учеников злого пути было действительно огромным. Чисто с точки зрения тактики, эти люди были чрезвычайно проницательны, выбрав лучший метод, чтобы максимизировать свою разрушительную силу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1343. Черный Генерал Непостоянства!**

Ван Чун действовал как зритель в битве между злом и праведным, и его разум гудел.

Отправив только двух экспертов, секта Черного Инь повергла силы Праведного Альянса в смятение.

И они не задерживались в бою, что позволяло им максимизировать количество урона, которое они могли нанести.

— Готов! — ученики Праведного Альянса наконец ответили. Как заметил Ван Чун, они начали собираться на горных склонах.

Со вспышкой света звездная энергия вырвалась из одного ученика Праведного Альянса и исчезла в теле второго ученика Праведного Альянса, а затем из этого второго ученика вырвалась Звездная Энергия и бросилась к третьему…

В мгновение ока Звездные Энергии десяти учеников Праведного Альянса слились воедино, и сформировалось небольшое фомирование меча.

Целью этого формирования меча был Черный Предок Инь в небе и два эксперта Секты Черного Инь на земле.

Бум бум бум!

Одно формирование меча за другим активировалось на горе, каждое из которых было независимым, но все же связанным.

— Атака!

Мгновение спустя земля начала трескаться и стонать, и несколько десятков формирований меча выпустили несколько сотен острых мечей, превратившихся в столбы света, налетевшие на Черного Предка Инь.

На мгновение весь мир замер, и время, казалось, остановилось. Даже Ван Чун утратил слабую улыбку. Выражение его лица стало серьезным и торжественным.

Это был первый раз, когда он видел методы массовой атаки учеников сект, и все это было новым и свежим, совершенно не похожим на тактику боя, с которой он был знаком.

Связи между учениками секты были простыми, ловкими и эффективными, что позволяло каждому человеку использовать максимально возможную силу. Перед лицом этой атаки даже Черный Предок Инь не мог не показать намек на страх. Дракон сместился влево и вправо, его хвост качался тут и там. Бах Бах бах! Многочисленные мечи были почти все выбиты, едва ли какой-нибудь из них мог поразить Черного Предка Инь.

И Звездная Энергия Черного Предка Инь была настолько мощной, что некоторые из этих летающих мечей были уничтожены при ударе.

Хотя Черный Предок Инь казался несдержанным, Ван Чун мог сказать, что он делал все возможное, чтобы избежать полной мощи этих нескольких десятков формирований мечей. Однако, несмотря на это, Праведный Альянс не очень хорошо себя чувствовал.

— Убьююю!

— Убейте людей Праведного Альянса!

У подножия горы раздались боевые крики.

За эти несколько минут эксперты секты Черного Инь достигли подножия горы.

— Осторожно! Пусть двадцать мечей остановят учеников секты Черного Инь у подножия горы!

Раздался резкий крик, и Ван Чун был потрясен, увидев, что Сун Юран командует учениками Праведного Альянса.

Бум бум! Раздался яростный рев, и ученики Праведного Альянса поспешно повернулись к битве с учениками Чёрной Инь у подножия горы.

Раздался сильный грохот: потоки белого и черного столкнулись. Когда две силы встретились, битва сразу достигла раскаленной интенсивности.

Плушплушплуш! Лезвия погрузились во плоть, и, прежде чем некоторые ученики Праведного Альянса успели среагировать, они упали на землю, а их тела пробежали сквозь них.

Увидев это, люди на горе мгновенно побледнели.

— Спешите и сообщите лорду альянса и нашим боевым дядям! Только если они вернутся, мы сможем разобраться с Черным Предком Инь.

Губы Сун Юран дрожали, но она оставалась спокойной. Нынешняя ситуация была крайне неблагоприятной для Праведного Альянса.

Лорд альянса отсутствовал, равно как и восемьдесят процентов сил альянса. Они отправились на поиски Дворца Бессмертия и Старика Демонического Императора.

Черный Предок Инь решил атаковать в тот момент, когда Праведный Альянс был самым слабым, и Черный Предок Инь был главным предводителем пути зла, настолько могущественным, что никто из присутствующих не мог его остановить.

Пошел дождь, и вскоре случилось то, что заставило Сун Юрана еще больше волноваться. Бум! Массивный черный Цилинь внезапно упал с неба и врезался в вершину, вызвав облако пыли.

— Боевой дядя!

Сун Юран побледнела, но это был еще не конец. С ужасным ревом черный дракон бросился вниз и врезался в формирование меча Праведного Альянса.

Aaaaa!

Воздух разорвали крики, и формирования мечей начали разрушаться.

— Атака!

С резкими криками эксперты Праведного Альянса соорудили формирования меча и принялись нападать на Черного Предка Инь.

Сун Юран обнаружила, что Ван Чун был позади нее, и с тревогой крикнула:

— Молодой мастер Цинъян, уходи!

Румбл! Когда в воздухе раздались взрывы, ударные волны энергии охватили десять с лишним метров. Сун Юран и другие были слишком слабы, чтобы противостоять этим ударным волнам, поэтому они сразу же отступили, Ван Чун пошел с ними.

Нельзя недооценивать силу Черного Предка Инь, и Ван Чун почувствовал, что его звездная энергия столь же прочна, как сталь. Тот, кто был способен очистить свою энергию до этого уровня, должен был быть просто абсурдно сильным. С точки зрения противников, Черный Предок Инь, несомненно, принадлежал к наиболее неприятному и жуткому виду.

— Убью!

Эксперты секты Черного Инь взревели, и стали работать вместе с Черным Предком Инь и двумя Защитниками Секты Черного Инь, чтобы закрепить свое преимущество перед Праведным Альянсом.

Раздались крики, и один ученик Праведного Альянса за другим принялись падать в лужи крови.

Секта Черного Инь была хорошо подготовлена, и Праведный Альянс понес огромные потери.

Многочисленные ученики Праведного Альянса были застигнуты врасплох и срублены, как сорняки. Их булькающая кровь стекала по склонам, окрашивая весь мир в красный цвет.

— Неважно, как, мы должны остановить их!

При виде того, как один за другим падают ученики Праведного Альянса, бледное лицо Сун Юран постепенно становилось все более решительным.

— Сун Цзюэ, поторопись и забери отсюда молодого мастера Цинъяна! — вдруг сказала Сун Юран. Ветер заставил ее черные волосы танцевать на ветру.

— А как же ты, старшая сестра? — спросил Сун Цзюэ.

Клац! В ответ прозвучал крик меча, и Сун Юран активировала свою технику движения и бросилась туда, где кипела самая ожесточенная битва.

На полпути к горе два Защитника Секты Черного Инь продолжали пробивать свой путь через Праведный Альянс, уничтожая одно образование меча за другим. Им удалось сломить тридцать процентов отрядов меча Праведного Альянса, и при этом помешать Праведному Альянсу полностью сосредоточиться на основной битве. Угроза, которую они представляли, была намного выше, чем у экспертов секты Черного Инь у подножия горы.

— Старшая сестра, это слишком опасно!

Сун Цзюэ никак не ожидал, что Сун Юран нападет на двух могущественных и опасных защитников секты Черного Инь.

Разница в их силе была слишком велика. Сун Юран, нападая, совершала самоубийство!

— Нет времени! Кто знает, когда вернутся наши боевые дяди? Если мы не остановим их сейчас, все члены Праведного Альянса будут убиты.

Сун Юран стиснула зубы и погрузилась в битву, присоединившись к другим экспертам Праведного Альянса в нападении на двух Защитников секты Черного Инь.

Свист! Злые луччи Ци Меча прорезали воздух.

Призрачное Искусство Демона было во много раз сильнее в руках двух Защитников Секты Черного Инь.

Взрыв! Эксперт Праведного Альянса, неспособный увернуться вовремя, был поражен одним из зловещих когтей. Его одежда была разорвана в клочья, его грудь прогнулась, и его тело улетело, как тряпичная кукла.

Хрясь! Сун Юран едва вступила в битву, и мимо нее пролетел заряд энергии, образовав большую и кровавую рану на ее левом плече. Потекла, но Сун Юран только стиснула зубы, отказываясь отступать.

— Полет Журавля!

Сун Юран подняла меч и немедленно использовала знаменитый в мире боевых искусств «Полет журавля».

Это искусство было создано специально для женщин, и для него требовался меч. Используя его, женщина-культиватор станет намного быстрее, и ее тело станет таким же легким, как у журавля. Более того, меч будет вращаться на высоких скоростях, наполняя его невероятной разрушительной силой, которая могла легко прорвать звездную энергию мастера боевых искусств.

Сун Юран не была достаточно сильна, чтобы использовать это искусство, как ей было угодно, но она больше не могла заботиться о таких вещах.

Вдалеке Защитник секты Черного Инь превратился в демона ростом более двадцати футов. Все его тело окутала черная энергия. Он сражался и убивал экспертов Праведного Альянса, которые атаковали его со всех сторон.

Дин!

Сун Юран вонзила меч в гигантского защитника секты Черного Инь. Бум бум бум! Одна волна разрушительной и зловещей энергии за другой гремела на окружающих экспертов Праведного Альянса, включая Сун Юран.

Воздух взвизгнул, и Сун Юран почувствовала сильное чувство опасности.

Черный Генерал Непостоянства!

Намек на отчаяние появился в голове Сун Юран. У секты Черного Инь было два влиятельных эксперта, Черный Генерал Непостоянства и Белый Генерал Непостоянства, вместе известные как Двойное Зло Непостоянства. Они убили бесчисленных мастеров боевых искусств праведного пути, и уровень их совершенствования был слишком высок. Она просто не подходила им.

— Ступай на позицию Цянь!

Сун Юран сжала зубы и шагнула вперед.

— В положение Ли!

Мгновение спустя Сун Юран рванулась по диагонали вперёд, уклоняясь от смертельного удара Черного Генерала Непостоянства за волосы.

— Танцующая Сережка Ивы!

Сун Юран направила меч вперед, почти инстинктивно используя прием, который Ван Чун приказал ей использовать против Вэй Чантина.

Свист! Луч Ци Меча выстрелил вперед, сопровождаемый разрывающимся звуком. Атака Сун Юран не поразила Черного Генерала Непостоянства, но ей удалось разорвать его мантию.

Эта атака произошла так внезапно, что даже Черный Генерал Непостоянства был поражен.

— Отвратительная девушка, ты ищешь смерти!

С суровым криком два проницательных и яростных глаза в пылающем черном облаке внезапно уставились на Сун Юран.

Сун Юран запаниковала, ее сдержанное поведение окончательно разрушилось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1344. Сюрприз!**

Глупая девушка — должны ли методы использоваться таким образом?

Позади, видя, как Сун Юран полностью копирует его инструкции, Ван Чун не знал, смеяться ему или плакать. Даже он не ожидал, что Сун Юран будет использовать технику, которой он научил ее, против Защитника Секты Черного Инь, который был во много раз сильнее Вэй Чантина.

Когда Сун Юран собиралась умереть перед черным генералом Непостоянством, Ван Чун внезапно крикнул:

— Встань на позицию Кун и иди на позицию Чжэнь!

Бззз! Пока разум Сун Юран думал, ее тело пришло в движение. Сун Юран внезапно отступила назад, слегка отклонившись в сторону. Бум! Раздался сильный взрыв, и разрушительная черная Звездная Энергия пронеслась по воздуху и приземлилась всего в нескольких дюймах от Сун Юран. Какрэк! Камень, который был вдвое меньше взрослого человека, был уничтожен.

Все это произошло так внезапно, что, не говоря о Сун Юране, даже Черный Генерал Непостоянства был потрясен и ошеломлен.

— Как такая маленькая девочка может быть такой сильной!

Черный Генерал Непостоянства был шокирован и взбешен, его глаза наполнились неверием. Без малейшего колебания из его Дантяня вырвалась Звездная Энергия, посылая прилив злой энергии, в его правую руку, которую он направил в Сун Юран.

Ван Чун снова заговорил.

— Глубокое Солнце Печати Небес!

Сун Юран подняла меч и кувыркнулась в воздухе, снова уклоняясь от атаки. Мало того, когда меч Сун Юран ударил, он почти отрезал руку Черному Генералу Непостоянства. Тот немедленно побледнел и отступил назад, в то же время ударив вперед, посылая мощную волну энергии в Сун Юран.

— Форма Журавля!

Ван Чун упомянул название техники, которую он ранее не упоминал.

Звездная энергия в теле Сун Юран выплеснулась наружу, и раздался резкий крик журавля. Окружающая духовная энергия соединилась, превратившись в живого огромного журавля с красной короной, который спустился и слился с Сун Юран. Мгновение спустя, после еще одного резкого крика журавля, меч Сун Юран, казалось, ожил, превратившись в толстый луч Ци Меча, который выстрелил в Черного Генерала Непостоянства.

Криии!

Когда меч полетел вперед, воздух наполнился криками журавлей, и в воздухе появились бесчисленные маленькие журавли.

Бум!

Черный Генерал Непостоянства не успел подумать, только поспешно совершил еще один удар. Бурлящая черная энергия столкнулась с ослепительным белым светом. Когда свет погас, и Звездная Энергия успокоилась, все потрясенные ученики Праведного Альянса увидели, что меч вонзился вниз через левое плечо Черного Генерала Непостоянства. Кончик меча появился из спины Черного Генерала Непостоянства, так как меч был настолько глубоко погружен, что на другой стороне осталась только рукоять.

Хотя эта атака не убила Генерала Черного Непостоянства, она сильно ранила его.

— Это невозможно! — первым крикнул не Черный Генерал Непостоянства с широко раскрытыми глазами, а исполнитель этого удара, Сун Юран.

Форма Журавля была одной из самых сильных техник Искусства Полета Журавля. Самой уникальной чертой этой техники была ее способность собирать духовную энергию из окружающей среды и сливать ее со своей звездной энергией, чтобы создать удар, который был намного выше собственного уровня. Но Сун Юран прекрасно понимала, что эта атака возможна только тогда, когда концентрация духовной энергии в этом районе достигла определенного уровня, и это требование было чрезвычайно строгим. Она практиковала это искусство в течение долгого времени, но ей никогда не удавалось использовать эту технику.

— Грязная девчонка, я тебя убью!

Глаза Черного Генерала Непостоянства были широко раскрыты от потрясения, но он быстро пришел в себя и бросился на Сун Юран. Как прославленный человек в мире сект и один из двух Защитников секты Черного Инь, он не мог потерпеть поражения от девушки, которая была слабее его.

— Остановите его!

Эксперты Праведного Альянса были ошеломлены, но они пришли в себя и бросились на Черного Генерала Непостоянства.

Свуш!

Сун Юран решила отступить к Ван Чуну.

— Молодой мастер Цинъян, как вы узнали о методах нашего искусства летающего журавля? — Сун Юран недоверчиво спросила Ван Чуна, который выглядел настолько расслабленным, что казалось, будто он просто прогуливается по этому хаотическому полю битвы. Искусство Полета Журавля было секретом высшего класса, но казалось, что Ван Чун понимал искусство Полета Журавля больше, чем она. Это было просто невероятно.

— Ха-ха, ты забыла? Я молодой мастер Цинъян! — Ван Чун слабо улыбнулся, произнося безупречное оправдание.

Бум!

С вершины раздался мощный взрыв, за которым последовал оглушительный рев. Бесчисленные эксперты Праведного Альянса были сброшены с вершины, как тряпичные куклы. В ушах каждого раздался чрезвычайно старый и панический голос.

— Все ученики, слушайте мой приказ! Отступаем!

Это был голос старейшины Оуяна!

После ожесточенной борьбы с Черным Предком Инь, Оуян Чанхен, наконец, не смог продолжать. На вершине блеск черного цилиня исчез, он казался в ужасной форме. Сун Юран мгновенно побледнела, и ее дыхание почти остановилось.

Оуян Чанхэн был самым сильным экспертом, оставшимся на базе Праведного Альянса, и был одним из ведущих экспертов альянса. Самое главное, что Черный Предок Инь был чрезвычайно кровожадным и жестоким. Как только он найдет цель, он будет бесконечно преследовать ее, гоняться за ней, чтобы добиться успеха. Если они отступят, несколько сотен учеников Праведного Альянса, которые находятся на базе, немедленно понесут ужасные потери.

Старейшина Оуян, естественно, понимал это. Было очевидно, что эта битва с Черным Предком Инь шла настолько плохо, что теперь он чувствовал себя вынужденным отступить.

Пока Сун Юран пыталась переварить приказ, на учеников Праведного Альянса он окаыввал эффект домино, и в их рядах быстро распространялась паника.

Они едва справлялись с экспертами секты Черного Инь, и теперь, когда они паниковали из-за приказа старейшины Оуяна, они терпели поражение за поражением.

— Кекеке, старый предок могучий и сильный! Старик Оуян вот-вот сломается!

— Все, удвойте свои усилия! Не оставляйте в живых ни одного члена Праведного Альянса!

— Убьюююю!

Эксперты секты Черного Инь у подножия горы были очень воодушевлены этим зрелищем и стали сражаться еще ожесточеннее, пока железо было горячим, нападая на учеников Праведного Альянса.

Aaaaa!

В воздухе раздались сильные крики, все больше и больше экспертов Праведного Альянса были срублены, как сорняки. Если вы посмотрите вниз с вершины, вы увидите землю, покрытую трупами.

Свист!

В хаосе этой битвы никто не заметил, как кто-то пробирается сквозь толпу. Когда этот человек находился всего в семи или восьми шагах от Ван Чуна, в его направлении внезапно вспыхнул поток черной энергии. Все были полностью застигнуты врасплох, кроме Ван Чуна.

— Хе, Вэй Чантин!

Ван Чун стоял, положив руки за спину, с выражением лица насмешки на его лице. Хотя его сила упала, он мог легко справиться с одним Вэй Чантином. Бззз! Призвав свою Звездную Энергию, Ван Чун поднял средний и указательный пальцы и приготовился к атаке.

— Уловки клоуна!

Он действительно мало заботился о таких мелких хитростях.

Но мгновение спустя Ван Чун был ошарашен.

— Осторожно!

Перед ним внезапно появилась фигура. Хрясь! Сун Юран была пронзена через плечо Ци меча Вэй Чантина, упала на землю и кровь хлынула из раны.

— Сун Юран!

В толпе Вэй Чантин не ожидал, что его атака будет заблокирована Сун Юран.

— Молодая Леди!

— Убью!

Окружающие эксперты Праведного Альянса видели, что происходит, и безумно напали на Вэй Чантина.

Несмотря на то, что Вэй Чантин был поразительно талантлив и провозглашался одной из восходящих звезд пути зла, он был застигнут врасплох и оттеснен.

Эта идиотка…

Ван Чун в оцепенении уставился на Суна Юрэн со сложной смесью эмоций в глазах. С его силой он был полностью способен остановить атаку Вэй Чантина, поэтому он никогда не питал мысли о том, что Сун Юран захочет заблокировать атаку ради него.

Ван Чун почувствовал неописуемое чувство, какую-то странную смесь удивления и привязанности.

Изначально он намеревался какое-то время просто поиграть в Праведном Альянсе, но теперь Ван Чун почувствовал, что больше не может оставаться в стороне.

— Мисс Сун, вам действительно не нужно было спасать меня.

Ван Чун помог Сун Юран, подав ей таблетку от ран.

Кашель.

— Молодой мастер, что вы говорите? Я была той, кто увлек вас в этой битве, поэтому я обязана заботиться о вас. Более того, молодой мастер однажды спас мне жизнь. Как я могу позволить вам получить травму?

Сун Юран мягко кашлянула, потому что ее аура несколько ослабла.

— Молодой мастер, вам следует поторопиться и уйти. Если вы не уйдете в ближайшее время, вы никогда не сможете уйти!

Голос Сун Юран звучал с беспокойством. Весь мир боевых искусств знал, что молодой мастер Цинъян не был сильным мастером боевых искусств. Учитывая то, как обычно поступал Черный Предок Инь, если молодой Мастер Цинъян останется здесь, его судьба будет решена.

Ван Чун замолчал. Сун Юран явно считала его неким молодым мастером Цинъяном.

Просто относись к этому как к возврату услуги!

Ван Чун глубоко вздохнул и повернулся к хаотическому полю битвы, где учеников Праведного Альянса постоянно убивали и отталкивали.

— Мисс Сун, отдохните здесь немного! Я скоро вернусь!

Ван Чун осмотрел местность, а затем, положив Сун Юран, пошел в направлении Вэй Чантина. Там около десяти учеников Праведного Альянса окружили Вэй Чантина, но с его таинственным Призрачным Искусством Демона он смог оказать сопротивление.

Мало того, Вэй Чантин даже смог убить двух экспертов Праведного Альянса.

«Хм, встреча со мной может считаться весьма неудачной!»

Когда Ван Чун направился к Вэй Чантину, его одежда начала трепетать от ветра. Он перевернул ладонь, на которой показался маленький камушек между средним и указательным пальцами. С таким большим количеством присутствовавших экспертов Праведного Альянса Ван Чун не был готов раскрыть свою личность, но это даже не было необходимо, чтобы разобраться с Вей Чантином.

Хлопок!

В течение трех секунд, когда Вэй Чантин сражался все сильнее и сильнее, Ван Чун щелкнул пальцами. Па! Камешек вылетел вперед. Камешек не был ни сильным, ни быстрым. Обычный человек, который был немного сильнее, чем обычно, мог бы добиться того же эффекта энергичным броском.

Но обычный камешек каким-то образом сумел уклониться от потоков Звездной Энергии и десяти мастеров боевых искусств, пройти через барьер Звездной Энергии Вэй Чантина через небольшой промежуток, а затем, когда Вэй Чантин собирался использовать технику, ударил по точке Шэньчжун в его нижней части живота.

Камешек не имел особой силы, но это был решающий момент, когда Вэй Чантин переключал старую звездную энергию на новую. Удар немедленно привел в замешательство звездную энергию Вэй Чантина.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1346. Проникающий взгляд!**

— Что нам делать, что нам делать… Мы просто не можем их остановить! Нам всем конец!

На вершине высококлассный эксперт Праведного Альянса поднял голову к чертовому черному дракону наверху, его сердце пыдадл. Нынешняя ситуация была крайне чрезвычайной. Всего за несколько коротких мгновений пять или шесть экспертов высшего класса Праведного Альянса были убиты Черным Предком Инь.

Даже старейшина Оуян был ранен, а тем более другие.

Это был Черный Предок Инь! Человек, который вырвал проблемы с корнем и был готов совершить все виды зла!

Во времена Демонического Императора его можно было сдержать, но теперь лишь немногие, кроме лорда альянса, были способны на этот подвиг.

Эксперт Праведного Альянса подсознательно повернулся к старейшине Оуяну Чанхэну, и понял, что лицо Оуяна Чанхэна было еще бледнее и еще уродливее. Казалось, он может упасть в любой момент! Оуян Чанхэн делал все возможное, все еще пытаясь сражаться!

— Молодой мастер Цинъян, могу я побеспокоить вас, чтобы помочь группе старейшины?

Ван Чун услышал голос в своем ухе и, повернувшись, рядом с собой увидел Сун Юран. Ее глаза наполнились беспокойством, ее голос окрасился надеждой тонущего человека, который только что заметил что-то, за что можно ухватиться.

— Черный Предок Инь готов совершить все виды зла, а Альянс Пяти Предков ладит с его группой, как огонь и вода. Он не даст нам сбежать!

На всем этом поле битвы единственным человеком, способным вмешаться в битву на вершине, был «Молодой мастер Цинъян». Он был единственной надеждой каждого!

Свист!

Вокруг него дул ветер и звуки борьбы наполнили его уши. Ван Чун стоял, держа руки за спиной, его лазурные одежды развевались на ветру. Когда он посмотрел на эту жестокую битву между Черным Предком Инь и экспертами Праведного Альянса, его глаза вспыхнули.

Ван Чун не хотел слишком сильно вмешиваться в Праведный Альянс, и, если он хочет проявить себя, сейчас самое подходящее время. Более того, Праведный Альянс пришел за его Мастером, поэтому у Праведного Альянса и Старика Демонического Императора явно была некоторая вражда. Было бы хорошо, если бы эта фракция потеряла еще несколько человек. Тем не менее…

Ван Чун перевел взгляд на черную фигуру Черного Предка Инь. На первый взгляд, Дракон Черного Предка Инь был невероятно реалистичен, почти неотличим от настоящего черного дракона. Ван Чун даже видел его шелестящие чешуйки и его драконьи усы, танцующие на ветру…

«Но Черный Предок Инь не очень хорош!» — напомнил себе Ван Чун.

Не только сектантские мастера боевых искусств на так называемом праведном пути пытались схватить его мастера, но и многие влиятельные и могущественные мастера боевых искусств пути зла, и Черный Предок Инь был одним из них. Он сыграл значительную роль в заговоре против его мастера!

— Ладно!

Когда эта мысль пришла ему в голову, Ван Чун быстро согласился. Взмахнув рукавом, он направился к покрытой пылью вершине, где происходили самые ожесточенные и опасные бои.

Позади него Сун Юран подавила свои травмы и последовала за ним вместе с Сун Цзюэ. Ван Чун остановился примерно в ста шагах от вершины и спокойно наблюдал за битвой. Имя молодого мастера Цинъяна вызвало резонанс во всем мире, но даже Сун Юран не была уверена, сможет ли он помочь группе старейшины.

Когда Ван Чун снова и снова наблюдал за тем, как черный дракон отталкивает экспертов Праведного Альянса, в его голове промелькнули мысли.

Этот парень может быть даже сопоставим со мной!

Черный Предок Инь отличался от Черного Генерала Непостоянства. Его боевые искусства действительно достигли глубокого и грозного уровня. Найти недостатки у экспертов такого уровня было мучительно сложно.

Более того, Черный Предок Инь принял форму черного дракона, и эта форма еще больше минимизировала его слабости. Ван Чуну будет очень трудно угрожать Черному Предку Инь, если он не раскроет свою истинную личность и не вступит в схватку.

Но у Ван Чуна был другой метод, который он мог использовать против Черного Предка Инь: мир энергии.

Бузз!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, а затем картина перед его взором изменилась на перспективу другого мира. Все объекты в мире исчезли, оставив бесконечные энергии, бушующие по всему миру.

Черный Предок Инь перестал существовать в глазах Ван Чуна. Среди огромных и бурных потоков энергии теперь была огромная черная масса, охватившая небеса.

Эта энергетическая масса была жестокой и злой. Она была похожа на черную дыру, поглощающую всю окружающую энергию.

Это было то, чем Черный Предок Инь предстал в глазах Ван Чуна: бесконечная черная всепожирающая дыра.

Вокруг него было множество мощных волн энергии, которые постоянно сталкивались с энергетической массой Чёрного Инь, но в этих столкновениях они мерцали, как свечи на ветру.

Если это продолжится, члены Праведного Альянса скоро потерпят полное поражение.

Этого было недостаточно! — сказал себе Ван Чун. Он моргнул, заставив мир перед его глазами стать еще яснее.

Это было развитие событий, которое произошло после возвращения Ван Чуна из битвы при Таласе. Старик Демонический Император и Староста Деревни Ушан собрали значительный урожай, увидев, как Кутайба прорвался в Тонкое царство, и Ван Чун многого добился. Самым большим урожаем была его большая чувствительность и восприятие различных видов энергии.

По мере того как все стало намного яснее и детальнее в глазах Ван Чуна, эта черная масса энергии также становилась все ярче.

Черная масса энергии сгущалась в форме дракона, и Ван Чун мог разглядеть тысячи потоков энергии, вращающихся и циркулирующих внутри нее.

Сложность формы дракона Черного Предка Инь заставила даже Ван Чуна вздохнуть с похвалой. Голова, усы, хвост и чешуя были составлены из Звездной Энергии, и только высший мастер по контролю Звездной Энергии был способен на такой подвиг.

Из этого можно было сказать, что совершенствование Черного Предка Инь намного превзошло подавляющее большинство мастеров боевых искусств.

Несмотря на это, Ван Чун оставался спокойным и невозмутимым.

У каждого мастера боевых искусств есть свои слабости. Предок Черного Инь не был исключением! Острый взгляд Ван Чуна быстро сфокусировался на потоках энергии на внешней стороне Черного Предка Инь.

Энергия Черного Предка Инь была похожа на бурю, жестокую, но упорядоченную. Даже в энергетическом мире Ван Чун не видел ни одного очевидного недостатка.

Ван Чун прекрасно понимал, что гегемон мира боевых искусств был невероятно искусным и могущественным. Не было простого способа с ним справиться.

— Молодой мастер Цинъян, ну как? — рядом с ним раздался тревожный голос Сун Юран.

Ван Чун ничего не сказал и продолжил смотреть на вершину.

Битва продолжилась, и когда по всему миру эхом разнесся дерзкий смех Черного Предка Инь, стало падать еще больше учеников Праведного Альянса. Одного Черного Предка Инь было достаточно, чтобы подавить подавляющее большинство сил Праведного Альянса.

Пока яростные порывы стекали с горы, Ван Чун не сводил глаз с Черного Предка Инь, и каждое изменение в Звездной Энергии отражалось в сознании Ван Чуна.

— Нашел!

Через некоторое время глаза Ван Чуна вспыхнули, и он остановился на определенной точке на теле Черного Предка Инь.

Это была черная точка размером с ноготь, хорошо скрываемая злой энергией Черного Предка Инь. Ван Чуну нужно было много времени, чтобы ее заметить.

Черная точка размером с ноготь изначально была скрыта глубоко в теле Черного Предка Инь, но, пока битва продолжалась, и звездная энергия текла, точка медленно продвигалась к поверхности. Обычные мастера боевых искусств никогда бы не почувствовали такого незначительного сдвига, но в глазах Ван Чуна эта точка горела так же ярко, как факел.

Это скрытая немощь, которая приходит со старостью. Черный Предок Инь прославился много лет назад, и, похоже, в юности он получил значительные ранения. Эти травмы накопились в его теле, и, хотя подавляющее большинство из них были устранены благодаря его огромному совершенствованию, таких травм было просто слишком много. Даже кто-то уровня совершенствования Черного Предка Инь не может решить их все.

Эти скрытые травмы редко проявлялись и оказывали незначительное влияние. Но когда кто-то столкнулся с каким-то могущественным противником или участвовал в жестокой битве, которая заставила его довести свою звездную энергию до предела, эти травмы немедленно проявили себя и начали влиять на поток звездной энергии.

Тем не менее, уровень совершенствования Черного Предка Инь был настолько высок, что даже заметить такого рода слабость обычному мастеру боевых искусств было бы невозможно. Но этого нельзя сказать о Ван Чуне.

— Сун Юран, послушай меня. Пусть придут шестнадцать формирований меча! — сказал Ван Чун, глядя на вершину.

— Сун Цзюэ, передай по цепи! Пусть мечники придут! — сразу сказала Сун Юран.

Как только вершина падет, единственное, что ожидало всех остальных, это смерть. Природа Черного Предка Инь означала, что, вероятно, девяносто процентов учеников будут убиты.

Боевые действия у подножия горы были интенсивными, но шестнадцать групп мечей, которых хотел Ван Чун, были быстро отправлены. Атмосфера была переполнена напряжением, все ждали приказа Ван Чуна.

— Слушайте мой приказ! Битва на вершине имеет первостепенное значение, но мы можем совершать только поддерживающие атаки. Без моего приказа никто не может напрямую атаковать Черного Предка Инь. — строго сказал Ван Чун.

Роооар!

С вершины раздался еще один звериный крик, и ударил один из огромных когтей Черного Предка Инь. Гора вздрогнула, пыль и гравий взлетели в воздух.

— Атака!

Глаза Ван Чуна заблестели, и он отдал приказ.

Шестнадцать формирований меча начали следовать приказам, которые ранее отдал Ван Чун. Расположившись на расстоянии десяти шагов друг от друга, они взобрались на гору в форме буквы — Z.

Взрыв!

Одно образование меча было поражено одним из зарядов энергии Черного Предка Инь, что привело к его разрушению. Но большинству учеников Праведного Альянса удалось достичь вершины.

— Убью!

С жуткими криками формирования меча приблизились к Черному Предку Инь.

— Уловки клоуна!

Черный Предок Инь едва взглянул на этих учеников Праведного Альянса, и его глаза наполнились презрением. Свет светлячков осмелился соперничать с сиянием луны? Не задумываясь, Черный Предок Инь послал в их сторону взрыв энергии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1347. Много муравьев способны загрызть дракона!**

Крики тревоги пришли от людей на вершине, и некоторые ученики начали отступать. Только Ван Чун остался невозмутимым.

— Положение Кан, тело дракона, десять дюймов! — вдруг сказал Ван Чун.

Взрыв!

Раздался громовой гул, и по крайней мере три меча поразили тело дракона.

Черный Предок Инь был полностью сосредоточен на борьбе с Оуян Чанхэном, но тот побледнел.

— Положение Ли, тело дракона, четыре дюйма!

Четыре формирования меча быстро выпустили молочно-белые выстрелы Ци Меча в другое место на теле черного дракона.

— Положение Жень, тело дракона, девять дюймов!

— Положение Дуань, тело дракона, два дюйма!

— Положение Цянь, тело дракона, шесть дюймов!

Вокруг Ван Чуна дул ветер, а он сосредоточился на черной точке размером с ноготь на теле черного дракона.

Куда бы ни пошла черная точка, Ван Чун заставлял шестнадцать групп мечей ее атаковать.

Изначально Черный Предок Инь не обращал на них внимание, но постепенно его цвет лица испортился.

Эти ученики Праведного Альянса, которые были для него не чем иным, как блохами, постоянно атаковали места, где его звездная энергия была самой слабой. При нормальных обстоятельствах Черного Предка Инь вряд ли бы это волновало, но постоянные атаки на его самые слабые места постоянно истощали его звездную энергию. Что еще более важно, эти атаки начинали влиять на поток энергии в его теле.

И с течением времени эффекты становились все более очевидными.

Как это могло произойти?!

Почувствовав непрерывные атаки учеников Праведного Альянса, постоянно истощающих его Звездную Энергию, Черный Предок Инь стиснул зубы, и на его лице отразилось недоверие.

Это было не его первое столкновение с Праведным Альянсом. В прошлом, даже когда учеников было больше, чем сейчас, они никогда не могли представлять ему угрозу.

Но на этот раз ученики Праведного Альянса, казалось, претерпели полную трансформацию. Их было меньше и их мечей было меньше, но их эффективность намного превосходила эффективность любой другой битвы.

— Гадкий ублюдок!

Драконьи глаза Черного Инь осмотрели поле битвы и быстро остановились на Ван Чуне.

— Ты ищешь смерти!

Бззз! Огромная психическая энергия, почти осязаемая, поднялась в воздух и атаковала Ван Чуна.

— Отличный шанс!

Оуян Чанхэн не мог не чувствовать, что происходит с Черным Предком Инь. Он подготовился к поражению, но теперь шестнадцать групп мечей отвлекли, по меньшей мере, сорок процентов внимания Черного Предка Инь.

И их атаки затронули Звездную Энергию Черного Предка Инь, заставляя ее течь неравномерно. В битве на этом уровне подобные вещи были фатальными.

— Слушайте! Окружите Черного Предка Инь! Ему нельзя позволить уйти! — взревел Оуян Чанхэн, снова призвав свою энергию и приняв форму большого черного Цилиня, источая праведную и обширную энергию. Бум! Цилинь взлетел в воздух, бросившись на Черного Предка Инь.

— Небесный спуск Черного Цилиня!

Воздух сотрясался подобно волнам, и огромная масса энергии превратилась в массивный коготь цилиня, который ударил в Черного Предка Инь.

Бум! Бум!

Вершина снова была охвачена пылью, воздух звенел от столкновений Звездной Энергии и криков битвы. Битва стала еще более интенсивной, чем раньше.

Порывы ветра, вызванные битвой, взорвали склоны, заставляя темные волосы Ван Чуна танцевать на ветру.

— Сун Юран, расскажи мне все приемы, которые могут использовать формирования меча твоего Праведного Альянса! Поторопись!

Говоря это, Ван Чун продолжал смотреть на вершину.

Сун Юран кивнула и сразу же начала перечислять приемы, которые могут использовать формирования меча.

— Атаки меча Быка и Медведицы, Несравненный Ци Меча, Зенит Пылающего Солнца, Восходы Яркой Луны с Востока, Ослепительное Солнце и Луна…

Сун Юран не знала, почему Ван Чун спрашивал об этом, потому что, если кто-то не будет совершенствовать эти приемы, ему будет очень трудно понять важные моменты этих приемов. Однако, поскольку ситуация была неотложной, Сун Юран инстинктивно следовала указаниям Ван Чуна.

— Черный Предок Инь скоро начнет контратаку. Сун Юран, Сун Цзюэ, пусть все отступят на двести футов и держатся вдалеке от поля битвы.

Голос Ван Чуна не вызывал никаких возражений.

Сердце Сун Юран дрогнуло. По какой-то причине Молодой Мастер Цинъян источал ауру высшего величия, которая делала невозможным отказаться от его приказов.

Сун Юран и Сун Цзюэ отступили, оставив большое пустое пространство вокруг Ван Чуна.

Между тем, на вершине, с появлением учеников Праведного Альянса под командованием Ван Чуна, ситуация постепенно менялась. В начале, Черный Предок Инь был необузданным и неудержимым. Но теперь он постепенно терял самообладание, и, кроме того, он начал обороняться. Ему нужно было сражаться не только с Оуян Чанхэном, но и с шестнадцатью формированиями мечей.

Даже другие эксперты Святого Бойца начали улавливать несколько подсказок и следили за формированиями мечей, атакуя самые слабые части Звездной Энергии Черного Предка Инь.

Это привело к тому, что положение Черного Предка Инь становилось все хуже и хуже. Не говоря об атаках Оуян Чанхэна, он был подавлен Праведным Альянсом.

— Как это могло произойти?! Когда еще один человек этого уровня появился в мире сект?

Ум Черного Предка Инь был в смятении, и его лицо выглядело так, словно он увидел призрака. Будучи одним из светил пути зла, Черный Предок Инь знал установившиеся фигуры и восходящих звезд мира сект, как тыльная сторона его ладони, но он никогда прежде не видел этого юношу.

Более того, Черный Предок Инь постепенно начинал понимать, что мальчик каким-то образом сумел увидеть поток Звездной Энергии и заметить ее недостаток. Нужно было понять, что его слабое место постоянно меняет свое расположение, и движется с потоком его звездной энергии.

Но Ван Чун каким-то образом мог предсказать, где это место появится, и даже учесть скорость, с которой ученики Праведного Альянса могли атаковать, позволяя им каждый раз точно поражать его слабое место. Это было тем, что действительно встревожило его больше всего.

— Осмелившись сделать врага из этого предка ты ищешь смерти! Этот предок сначала убьет тебя, а затем убьет этого старого негодяя Оуян Чанхэна и учеников Праведного Альянса!

Черный Предок Инь мгновенно почувствовал сильное желание убить одетого в лазурные одежды юношу.

Румбл!

Гора принялась дрожать, и черный дракон начал бурлить черной звездной энергией, которая волнами спускалась с горы.

Эта черная энергия начала захватывать упавшие мечи Праведного Альянса и посылать их в Ван Чуна.

Свист!

Меч пронзительно закричал, превратившись в черную стрелу Ци Меча, которая с ошеломляющей скоростью ударила в Ван Чуна. Но Ван Чун оставался спокойным и бесчувственным. Как будто предсказав это, он сделал полшага в сторону, заставив меч пройти мимо его левой щеки.

Бум! Меч со взрывом приземлился в семи или восьми шагах позади Ван Чуна, вонзился в землю и вокруг него полетели камни.

Свист! Свист! Свист! Дюжина мечей быстро атаковали, но Ван Чун продолжал смотреть на небо, уверенно шагая туда и сюда, легко уклоняясь от этой волны мечей.

— Защитим молодого мастера!

Эксперты Праведного Альянса немедленно отреагировали, и стали пролетать над ними, чтобы отразить последующий дождь из мечей. Даже эксперты, находящиеся на вершине, заметили красивого юношу внизу и вмешались, чтобы защитить его.

Ван Чун мысленно кивнул. Хотя он был достаточно силен, чтобы противостоять этим атакам, с помощью экспертов Праведного Альянса ему не нужно было бы слишком много подвергать себя опасности.

— Положение генерала, тело дракона, шесть дюймов!

— Положение Сюнь, тело дракона, восемь дюймов!

— Положение Ли, тело дракона, один дюйм!

Атаки Черного Предка Инь были острыми и проницательными, но контратака Ван Чуна прошла с невероятной быстротой. Решив атаковать Ван Чуна в середине жестокой битвы, Черный Предок Инь неизбежно раскрыл еще больше слабостей, которые теперь Ван Чун приказал атаковать ученикам Праведного Альянса.

Черный дракон был шокирован и взбешен, и под этой волной атак его отбросило назад.

— Невозможно! Как мог паренёк увернуться от атак этого предка?!

Он был авторитетом на пути зла, и даже такой эксперт праведного пути, как Оуян Чанхэн, с трудом уклонялся от его атак. По крайней мере, Оуян Чанхэн не мог бы увернуться от его атак несколькими уверенными и неторопливыми шагами.

Для кого-то вроде Черного Предка Инь быть настолько неуместным, пытаясь убить одного человека, было просто немыслимо. Единственным объяснением было то, что юноша притворялся свиньей, чтобы съесть тигра, и предсказал все атаки, которые он совершит. Однако, мысль об подобном человеке сильно встревожила Черного Предка Инь.

Никакого фона, ни имени, ни происхождения… но он обладал таким пониманием и опытом. Черный Предок Инь обнаружил, что этот юноша становится все более загадочным.

— Отличный шанс!

Ван Чун всегда был в курсе ситуации на поле боя. Разум Черного Предка Инь был в замешательстве от неоднократных неудач. Это был идеальный шанс для тотального штурма.

— Положение Кан, Ослепительное Солнце и Луна!

— Позиция Ли, Зенит Пылающего Солнца!

— Положение генерала, атака меча быка и ковша!

— Положение Сюнь, Несравненный Ци Меча!

— Положение Цянь, яркая луна поднимается с востока!

Пользуясь отсутствием концентрации у Черного Предка Инь, Ван Чун отдал шесть приказов подряд. И теперь, шесть позиций черного дракона с потрясающей скоростью одновременно атаковали шестнадцать формирований меча Праведного Альянса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1348. Владыка Праведного Альянса!**

Залп нападения пришел так внезапно, что даже Черный Предок Инь был застигнут врасплох. Но настоящий удар пришелся от Оуян Чанхэна.

— Тьма Цилиня!

Вопль цилиня раздался в воздухе, и борода Оуян Чанхэна внезапно начала танцевать, в то время как его глаза взорвались ослепительным светом. Огромный чёрный цилинь пробил насквозь дыру в обороне Чёрного Предка Инь и врезался, словно комета разрушения, в грудь чёрного дракона, поражая его громовым импульсом.

Аааа!

Черный Предок Инь закричал, и был выброшен из тела дракона этим ужасным ударом. Впервые Черный Предок Инь получил такой удар в битве с Оуян Чанхэном.

— Ублюдок!

Черного Предка Инь вырвало кровью, и все его тело от шока и ярости задрожало.

Атака Оуян Чанхэна разозлила его, но за всем этим скрывался проклятый юноша в синей одежде.

Если бы не он, Оуян Чанхэн никогда бы не смог его ранить.

— Вы бесполезные куски мусора! Убейте его!

Рев Чёрного Предка Инь отразился эхом по всей базе Праведного Альянса. Но никто не мог предположить, что целью его ярости был не Оуян Чанхэн, а тот, кто даже не сражался в битве, Ван Чун. И когда Черный Предок Инь взревел, эксперты, сражающиеся с Праведным Альянсом, начали замечать, что этот юноша находится на полпути к горе.

Ван Чун стал бесспорным центром поля битвы, и на него обращали внимание бесчисленные люди.

Ван Чун сначала удивился этому странному настроению, но быстро улыбнулся.

Хотя теперь все обратили на него внимание, это было идеально для Ван Чуна, если он хотел обладать репутацией, которая позволила бы ему проникнуть в мир сект.

По крайней мере, благодаря этой битве он создал себе репутацию.

— Убью!

— Убейте этого ребенка!

Бесчисленные ученики секты Черного Инь взревели, и начали атаковать положение Ван Чуна.

Если бы Король Яма сказал, что нужно умереть на третьем часу, никто не посмеет задержаться до пятого часа!

Для учеников секты Черного Инь, когда Черный Предок Инь хотел, чтобы кто-то умер, они заплатили бы любую цену, чтобы убить этого человека.

Гора наполнилась криками битвы, и ученики секты Черного Инь устремились к Ван Чуну.

Голос Сун Юран прозвучал в ушах каждого.

— Все ученики Праведного Альянса, слушайте мой приказ! Защитите молодого мастера Цинъяна!

Ученики Праведного Альянса ответили, взяв свои мечи, чтобы помешать ученикам секты Черного Инь, а также образовали защитный круг вокруг Ван Чуна.

— Защитим молодого мастера Цинъяна!

— Защитим молодого мастера Цинъяна!

— Защитим молодого мастера Цинъяна!

Послышались новые крики, и другие ученики Праведного Альянса заметили происходящее и бросились к Ван Чуну.

Клангклангклац!

Столкновение оружия и Звездной Энергии началось, битва была сильна, как никогда.

Впервые Праведный Альянс и Секта Черного Инь, две основные фракции мира сект, принялись сражаться за молодого человека, который не принадлежал ни к одной из фракций.

В какой-то момент Ван Чун стал предметом спора для всего поля битвы, суть которого определит окончательный исход.

Даже Сун Юран, который привела Ван Чуна на базу, никак не ожидала такого результата!

— Ха!

Ван Чун мысленно улыбнулся этому зрелищу. В его ослабленном состоянии все теперь считали его слабым и бессильным «молодым мастером Цинъяном». Казалось, что даже Черный Предок Инь не подозревал о его личности.

Мир сговорился создать для него маскировку.

— Положение Кан, положение Ли! Зенит Пылающего Солнца!

— Положение Цянь, положение Сюнь! Яркая луна восходит с востока!

Ван Чун был невозмутим и продолжал смотреть на вершину и командовать экспертами Праведного Альянса в их сражении против Черного Предка Инь. Много муравьев могли загрызть слона до смерти, и, хотя Черный Предок Инь был силен, несмотря на многочисленные атаки со стороны группировок мечей и Оуян Чанхэна, он сразу же оказался в затруднительном положении.

Под командованием Ван Чуна эти обычные эксперты Праведного Альянса, которых Черный Предок Инь, как правило, вряд ли бы побеспокоил, были похожи на железные прутья, заключающие его в невидимую клетку, которая медленно сжималась вокруг него.

Черный Предок Инь был удивлен и взбешен. Это была чрезвычайно редкая возможность, и большинство сил Праведного Альянса отправились на поиски Первоисточника Бессмертной Горы и Старика Демонического Императора — той, которую он использовал для удара по тылу Праведного Альянса, чтобы тот мог уничтожить его базу в одним махом.

Он не предполагал, что, несмотря на то, что ему удалось устроить засаду на этого старика Оуяна Чанхэна, он в конечном итоге потерпит неудачу благодаря усилиям какого-то таинственного мальчика. Все его планы были полностью разрушены.

Черный Предок Инь доминировал в мире сект более половины своей жизни, и никто никогда не осмеливался так противостоять ему.

— Безрассудная скотина, я пока отложу Праведный Альянс в сторону! Даже если этот предок не сможет убить Оуяна Чанхэна, я сначала убью тебя, чтобы ты послужил предупреждением для других!

Ярость Черного Предка Инь вызвала прилив смелости, и его желание убить Ван Чуна мгновенно превысило его желание убить Оуяна Чанхэна. Бум! Злая и зловещая энергия, настолько густая, что казалась черной жидкостью, вырвалась из дантяня Черного Предка Инь.

Именно тогда, когда Черный Предок Инь был готов использовать секретное искусство, которое нанесло бы ему почти такой же урон, как и его врагу…

— Ло Циньин, когда этого места здесь нет, это все, на что ты способен? Только фокусироваться на атаках юниоров! — прогремел голос, наполненный безграничным достоинством.

Когда голос заговорил, золотой свет вырвался из облаков и осветил небеса, окрашивая небо в оттенок заката. И глубоко в облаках появилась разрушительная энергия, сжигающая небеса, и быстро приближалась к вершине.

— Не хорошо! Сун Юаньи!

Сверкающий золотой свет и черный силуэт внутри него, который быстро приближался, заставили Черного Предка Инь, который безудержно бушевал среди учеников Праведного Альянса, стать подобными мышке, видящей кошку. Его лицо побледнело, и в его глазах появился глубокий страх.

— Отступление! Все, отступайте! Вернулся Сун Юаньи! Все, уходите! — с тревого закричал Черный Предок Инь.

Принимая удары Оуяна Чанхэна и нескольких учеников Праведного Альянса, извивающийся дракон выпалил звездную энергиею и взлетел в небо.

Но хотя Черный Предок Инь отреагировал быстро, фигура, которая спускалась с небес, отреагировала еще быстрее. Черный Предок Инь едва успел сбежать на несколько тысяч футов, как эта фигура догнала его и столкнулась с ним.

Бум!

В небе появился сильный взрыв, вызвавший сильную бурю. Какрэк! Восемь знамен Праведного Альянса на горе лопнули, в то время как многочисленные ученики Праведного Альянса тревожно вскрикнули, их подхватило бурей и послало в полет.

— Сун Юаньи! Просто подожди! Это только начало!

Яростный голос Черного Предка Инь прозвучал в воздухе, но сам он улетел черной полосой вдаль. Другая фигура не стала его преследовать, а плавно спустилась к вершине, как спиральное перо. Тумп!

Но когда тот человек приземлился, он, казалось, весил десять тысяч цзинь: вся гора задрожала под его весом.

— Это Владыка Праведного Альянса!

— Бежим!

Ученики секты Черного Инь побледнели от страха при виде его фигуры. Все они немедленно обернулись и рассеялись, как испуганные звери.

— Убью!

Тем временем ученики Праведного Альянса были воодушевлены и принялись пресделовать учеников секты Черного Инь.

Почти в тот же момент прозвучали боевые крики с запада, и сотни учеников Праведного Альянса бросились вперед.

Каждый из этих экспертов Праведного Альянса был невероятно могущественным, и на первый взгляд среди них было шесть или семь человек, которые были наравне с Оуян Чанхэном. Ситуация мгновенно перевернулась, и секта Черного Инь вскоре была полностью разгромлена.

В то время как все остальные гонялись за сектой Черного Инь, Ван Чун стоял на своем месте на полпути к горе. Его взгляд быстро переместился на фигуру в белой одежде, спустившуюся с небес.

Этот человек… Владыка Праведного Альянса?

Ван Чун молча его осмотрел.

Этому человеку казалось лет сорок или пятьдесят, и он был одет в белоснежную мантию, символизирующую Праведный Альянс, но источал неописуемое достоинство. Его лицо было строгим и негибким, и он казался одним из мрачных и молчаливых типов. Его глаза излучали острый свет, который наполнял его острой и жестокой аурой.

Что оставило самое глубокое впечатление, так это безграничная энергия, бушующая внутри него, казалось бы, способная разъединить мир.

Любой, кто испытал это огромное море ужасной энергии, инстинктивно почувствовал бы благоговение и уважение.

Какой мощный эксперт!

Ван Чун с первого же взгляда сразу почувствовал, что его сердце застыло. В то же время он еще глубже погрузил свое совершенствование в себя. Хотя он впервые его увидел, Ван Чун почувствовал, что Владыка Праведного Альянса чрезвычайно опасен, даже более опасен, чем Черный Предок Инь. И Ван Чун почувствовал, что, если его Великое Искусство Творения Небес Иньян будет обнаружено, его немедленно жестоко атакуют.

— Уловки клоуна!

Лорд Праведного Альянса Сун Юаньи стоял на вершине, его одежда рвалась на ветру, а его тело было наполнено божественной энергией. В это время он даже не заметил Ван Чуна. Его острые и холодные глаза были прикованы к бегущим экспертам секты Черного Инь.

Свист!

Сун Юаньи несколько раз щелкнул правой рукой, мгновенно выпустив несколько десятков плотных вспышек энергии в разные стороны. Когда эти энергетические заряды пролетели около трехсот футов, они разделились на два, затем на три, и поразили бегущих экспертов секты Черного Инь.

Румбл!

Взрывы и крики разнеслись по воздуху, и энергетические заряды образовали большие дыры в телах бегущих учеников Черного Инь. Они задрожали, а затем упали на землю. Некоторые из них откатились на целых сто футов.

Мир внезапно затих. Всего одним движением Владыка Праведного Альянса убил не менее пятидесяти экспертов Секты Черного Инь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1349. Знак Бесконечности!**

— Владыка Альянса!

— Владыка Альянса!

— Владыка Альянса!

Бесчисленные ученики Праведного Альянса отряхнулись от ступора и начали громко кричать. Когда они смотрели на белоснежную фигуру на вершине, их глаза излучали крайнюю страсть и обожание. Как будто человек на вершине был не человеком, а богом.

Выражение лица Ван Чуна сразу стало чрезвычайно серьезным. Он чувствовал, что этот человек, несомненно, был главным врагом его мастера, Старика Демонического Императора.

— Отец! — изящная фигура прошла мимо Ван Чуна к человеку на горе, устремившись в объятия Владыки Праведного Альянса.

!!!

Ван Чун был несколько поражен этой картиной, его разум был в смятении. Когда Сун Юран начала командовать учениками Праведного Альянса, Ван Чун смог сказать, что у нее необычный статус. Но даже Ван Чун не предполагал, что Сун Юран будет дочерью Сун Юаньи, Владыки Праведного Альянса.

Старик Демонический Император был смертельным врагом Владыки Праведного Альянса, и в прошлом заговоре тогда Сун Юаньи сыграл свою роль. Ван Чун никогда не думал, что спасет дочь Сун Юаньи, и в его глазах появилось сложное выражение.

Этого достаточно. Я должен выйти, пока я впереди! Владыка Праведного Альянса не посредственный человек, и, будучи одним из интриганов против моего хозяина, он определенно чрезвычайно проницательный человек. Я до сих пор не оправился от полученных травм, поэтому, если я останусь здесь, есть шанс восемь или девять из десяти, что я буду разоблачен!

С этой мыслью Ван Чун быстро взвесил все за и против и решил воспользоваться этой возможностью, чтобы уйти.

— Ха-ха, молодой мастер Цинъян, куда ты планируешь идти?

Ван Чун едва отступил на несколько шагов, и в его ухе прозвучал зловещий голос. Фигура, источающая ледяную ауру, внезапно бросилась вперед и преградила ему путь.

— Цзи Анду!

Ван Чун прищурился, мгновенно узнав этого человека.

Во время ожесточенной битвы на вершине с Черным Предком Инь Ван Чун не видел никаких признаков Цзи Анду, но теперь он появился из ниоткуда, чтобы заблокировать путь Ван Чуну.

— Молодой мастер Цинъян, вы сыграли важную роль в отношениях с Черным Предком Инь. Когда сюда пришел Владыка Альянса, как вы можете просто уйти?

Цзи Анду улыбнулся и засиял добрыми намерениями, но его глаза были ледяными и бесстрастными. Сказав это, он сразу же оглянулся вокруг и направил взгляд на Сун Юран на вершине.

— Все, — это знаменитый молодой мастер Цинъян мира сект! Младшая сестра, молодой мастер Цинъян, похоже, готовится уйти. Вы не собираетесь его остановить?

Своими последними словами он посмотрел на Сун Юран и заговорил с большей громкостью.

Бузз!

Сердце Ван Чуна застыло, когда он взглянул на Цзи Анду, но вскоре он успокоился. Неважно, какую схему имел в виду Цзи Анду, она потерпит неудачу.

— Хорошо, отец, этот человек — выдающийся молодой мастер Цинъян. Он и его охранник разлучились, и ваша дочь случайно столкнулась с ним и привела его сюда. Без его помощи нас бы давно сломали.

Напоминание Цзи Анду заставило Сун Юран вспомнить. Теперь, когда ее отец был здесь, и ситуация была урегулиана, она могла расслабиться и представить этого молодого мастера Цинъяна. Молодой мастер Цинъян был известен тем, что знал все виды боевых искусств, и бесчисленные фракции пытались завербовать его. Она не могла отрицать, что подумала об этом, и привела Ван Чуна обратно на гору.

— Что?

— Ой?

Сун Юаньи повернулся, его глаза были такими же острыми, как лезвия, когда они направились на Ван Чуна. Ван Чун почувствовал, что каждый сантиметр его тела тщательно осматривается.

— Владыка Альянса Сун, мои почтения.

Приняв решение, Ван Чун успокоился и пошел к вершине. Он остановился в нескольких шагах от Сун Юаньи, выражение его лица не было ни кротким, ни гордым.

Ван Чун стал центром внимания, бесчисленные глаза смотрели на него.

— Сэр, молодой мастер Цинъян?

Со стороны донесся голос, и затем несколько могущественных старейшин Праведного Альянса вышли из толпы, с благодарностью осматривая Ван Чуна.

Репутация молодого мастера Цинъяна в мире сект не могла сравниться с такими боевыми светилами, как Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи или старейшина Оуян Чанхэн, но он был человеком номер один среди молодого поколения. Таким образом, Молодой Мастер Цинъян находился под пристальным наблюдением бесчисленных людей.

Самое главное, что молодой мастер Цинъян был слишком загадочным. Никто никогда не видел его.

— Молодой Мастер, я очень благодарен за вашу помощь. Этот Сун представляет весь Праведный Альянс в благодарность Молодому Мастеру!

Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи наконец заговорил, его голос был ровным и бесстрастным.

— Верно, северо-запад отдален и очень малонаселен. По какой причине молодой мастер Цинъян пришел сюда? Кроме того, страж молодого мастера всегда был неотделим от молодого мастера. Как Молодой Мастер отделился от него? Наш Праведный Альянс имеет много учеников и хорошо информирован. Возможно, мы можем попросить вас об этом.

Сун Юаньи посмотрел на Ван Чуна с глубоким светом в глазах.

— Хе-хе, случайно услышал, как несколько мастеров боевых искусств обсуждают, сколько людей из сект появилось на северо-западе, даже лорд альянса. Мне стало любопытно и я пришел посмотреть. Но на пути произошел несчастный случай, и мой охранник и я попали в засаду, и мы оба оказались в разлуке. Я до сих пор не слышал никаких новостей о нем. Я предполагаю, что Чжи У восстанавливается после ран в каком-то месте. Как только он выздоровеет, он, естественно, придет, чтобы найти меня. Чжи У — сильный мастер боевых искусств с большим запасом здоровья, поэтому у него не должно быть никаких проблем. Спасибо, Владыка Альянса, за вашу заботу.

Ван Чун улыбнулся, говоря неторопливо. Затем он поклонился, выражение его лица и поведение вызвали восхищение толпы.

Сун Юран сразу почувствовала что-то и немедленно высказалась в надежде помочь Ван Чуну.

— Отец, молодой мастер Цинъян действительно обладает удивительным талантом. Хотя ему не хватает силы, ему хватило всего нескольких указаний, чтобы заставить наших учеников Праведного Альянса работать вместе, чтобы убить Черного Генерала Непостоянства секеты Черного Инь. Кроме того, с его быстрой помощью вашей дочери удалось избежать рук Вэй Чантина!

— Ой?

Последние слова Сун Юран вызвали рябь в глазах Сун Юаньи, и выражение его лица стало намного мягче.

Дочь лучше всех знала своего отца, и молодой мастер Циньян настолько помогал Праведному Альянсу, что Сун Юран не хотела, чтобы он оказался в неловком положении.

Сун Юаньи повернулся и сказал:

— Раз так, этот Сун еще более благодарен молодому мастеру. Поскольку Молодой Мастер здесь, почему бы не провести несколько дней с нашим Праведным Альянсом?

— Старейшина Оуян, возьмите один из Жетонов Бесконечности нашего Праведного Альянса и отдайте его Молодому Мастеру Цинъяну. Молодой мастер Циньян, с этим знаком, будь вы на северо-западе или где-либо еще, вы можете мобилизовать экспертов нашего Праведного Альянса. Таким образом, вы сможете лучше защитить себя.

Глаза всех учеников Праведного Альянса, включая Оуяна Чанхэна, просветлели. Уникальная проницательность и глубокое понимание боевых искусств молодого мастера Цинъяна побудили многие группировки сражаться за него, но поскольку его меридианы были повреждены, золото, серебро, драгоценности или даже секретные руководства по боевым искусствам были ему мало интересны. Подарив ему Жетон Бесконечности, лорд альянса мог смягчить недостаток молодого мастера Цинъяна, вернуть ему одолжение, а также незаметно притянуть его ближе к секте, добавив еще одного выдающегося хранителя в ряды альянса. Это был действительно самый изысканный ход.

— Раз так, этот предмет примет предложение.

Ван Чун улыбнулся, сжал руки в намастэ, и взял жетон, обозначавший человека чрезвычайно высокого статуса в Праведном Альянсе. Жетон был тяжелым, и, когда Ван Чун взглянул на него, он увидел, что изображение журавля и облака было на одной стороне, а слово «бесконечность» было написано на другой, выполненное в серебре и источающее силу.

Теперь, когда вопрос был решен, и Ван Чун взял знак Праведного Альянса, Оуян Чанхэн вышел вперед и махнул рукой.

— Не просто стойте вокруг. Спешите и очистите гору! — несколько мгновений спустя толпа разошлась.

Гора была в клочья, склоны ее были покрыты заломленными знаменами, упавшими трупами, лужами крови и мечами с пятнами. Все эти вещи нуждались во времени, чтобы навести порядок.

Хотя Праведный Альянс понес немалые потери, судя по телам на горе, Секта Черного Инь ушла с еще более серьезными потерями. Это было связано, в частности, с тем, что Сун Юаньи появился в последний момент и убил многих экспертов секты Черного Инь.

— Отец, ты получил что-нибудь на этой экскурсии? Ты нашел Демонического Императора или Бессмертную Гору происхождения? — вдруг спросила Сун Юран. Ее вопрос сразу привлек внимание других, и все они с любопытством стали смотреть на Владыку Альянса.

Сердце Ван Чуна застучало, когда он смотрел. Его учитель и Сун Юаньи были смертельными врагами, а его учитель ушел тогда же, как и Сун Юаньи. Это неизбежно заставило Ван Чуна чувствовать себя немного взволнованным.

Наибольшее беспокойство у него было в связи с местонахождением его мастера.

Сун Юаньи замолчал, в его глазах было воспоминание.

— Относительно Бессмертной Горы Источника не было никакого прогресса, и вопрос о том, действительно ли она здесь, остается предметом для дискуссий. Эта бессмертная гора появилась слишком легко. Боюсь, что это может быть не так просто, как мы думаем, — сказал Сун Юаньи.

— А как же тогда Демонический Император Чжан Вэньфу? Были ли какие-нибудь новости о нем? — неожиданно заговорил старейшина Праведного Альянса Оуян Чанхэн, и его глаза заблестели от предвкушения.

Демонический Император Чжан Вэньфу был печально известен своими многочисленными злодеяниями. Он поднял бесчисленные кровавые бури в мире сект, и большая часть причины, по которой сюда пришел Праведный Альянс, была из-за него.

Прежде чем Сун Юаньи успел что-то сказать, мускулистый мужчина высотой около двух метров вышел вперед.

— Мы столкнулись с ним, но он сумел сбежать. Ему даже удалось ранить нескольких наших людей.

На его лице была кровавая рана, которая простиралась от его скулы до виска, и даже можно было заметить намек на обнажившуюся кость. Оказалось, что он был ранен не слишком давно.

Сицун Юаньцзя!

Это был еще один старейшина Праведного Альянса, и по статусу он был выше Оуян Чанхэна.

Лицо Сицуна Юаньцзя было бледным, а дыхание прерывистым. Эти детали, а также рана на его лице указывали на то, что он понёс значительную потерю в той битве, о которой говорил.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1350. Местонахождение Учителя!**

Бузз!

Слова Сицуна Юаньцзя немедленно вызвали шум на вершине горы, и многие люди пребывали в шоке.

Ван Чун мысленно вздохнул с облегчением.

Его мастера слишком долго не было, и Ван Чун начал беспокоиться, но слова Сицуна Юаньцзя успокоили его. Его мастер был на грани становления экспертом Тонкого Царства, и, хотя у Праведного Альянса могло быть много могущественных экспертов, с его мастером было не так легко справиться.

«Это нормально, пока он в порядке», — сказал себе Ван Чун. Он очень хотел присоединиться к своему мастеру, но это не было так срочно.

— Как это может быть? С присутствием лорда альянса и стольких экспертов из нашего Праведного Альянса, как Чжан Вэньфу мог сбежать?! — в тревоге крикнул Оуян Чанхэн, и в шоке повернулся к Сун Юаньи и Сикун Юаньцзя.

— И разве Чжан Вэньфу не прошел через дефект совершенствования? Как он может быть таким могущественным?!

— Мы не знаем, что происходит. Негодяй прятался два года, и его сила не только вернулась к своему прежнему пику, но и превысила его. С ним еще труднее справиться, чем в прошлом, и его методы другие. Его атаки состоят из тысяч пересекающихся энергетических потоков, объединенных в ужасный удар, но он не использовал ни одно из злых искусств, которые практиковал ранее.

Когда Сицун Юаньцзя говорил, в его глазах был глубокий шок.

Демонический Император снискал свою репутацию в результате резни, и даже после стольких лет люди из мира сект бледнели при упоминании его имени. Многие эксперты Праведного Альянса даже начинали дрожать, когда увидят Чжана Вэньфу.

Любой, кто был членом мира сект, боялся Чжана Вэньфу.

— Это Духовное Искусство Бесчисленного Множества! Это единственное искусство в мире сект, которое может быть. Я слышал, что он получил это высшее искусство в ранние годы и сохранил его в своей сокровищнице. Но хотя это искусство находилось в его сокровищнице много лет, ему так и не удалось его развить. Должно быть, он столкнулся с некоторой счастливой возможностью, которая позволила ему после разрушения Даньтяня успешно культивировать его. — холодно сказал Сун Юаньи. Выражение его лица было суровым и достойным.

Бузз!

Толпа снова зашумела, обмениваясь взглядами страха и трепета. Даже Сицун Юаньцзя выглядел шокированным. Было ясно, что Сун Юаньи никогда не говорил ему об этом.

Ван Чун оставался невозмутимым, но его сердце дрожало. Сун Юаньи, несомненно, был одним из самых грозных и самых проблемных персонажей, с которыми он когда-либо сталкивался.

С помощью всего лишь нескольких слов он смог определить происхождение боевых искусств его мастера. Одного этого было достаточно, чтобы Ван Чун понял, почему его мастер считал этого человека таким грозным врагом.

Статус молодого мастера Цинъяна особенный, и слов Сун Юран, вероятно, недостаточно, чтобы убедить его.

— Мне придется быть осторожным в течение следующих нескольких дней. — отметил Ван Чун. Хотя Сун Юран говорила за него, Ван Чун не верил, что этих слов было достаточно, чтобы обмануть Владыку Праведного Альянса.

— Но, Владыка Альянса, разве не сказано, что никто никогда не мог культивировать Множество Духовного Морского Искусства? А Цзи Анду даже сломал даньтянь Чжана Вэньфу. Как он мог до сих пор культивировать Множество Духовного Морского Искусства после этого? — спросил старейшина.

— Я не совсем уверен в этом, но уверен, что он использовал именно это искусство. — легко сказал Сун Юаньи.

Цзи Анду внезапно заговорил, его голос был холодным и зловещим, а лицо резким.

— Владыка Альянса, старый негодяй Чжан Вэньфу зловещий и коварный, жестокий и черствый. Теперь, когда мы его обнаружили, мы не можем позволить ему сбежать! Анду просит, чтобы Владыка Альянса удвоил усилия по его поиску. Мы должны убить Чжана Вэньфу!

Луна мгновенно стала странной. Ван Чун пристально посмотрел на близко стоящего Цзи Анду, и его сердце пронзило сильное намерение убить. Этот ублюдок однажды предал своего мастера, и теперь он хотел снова напасть на него. Поистине, бесстыдный до крайности!

Ван Чун сжал кулаки и молча сказал:

— Я собирался позволить тебе пожить немного дольше, но, похоже, мне придется придумать, как тебя убрать!

У других членов Праведного Альянса были довольно странные выражения лица, и они смотрели на Цзи Анду с намеками на презрение. Был ли человек праведным или злым, на тех, кто предал своего мастера и секту, всегда смотрели свысока. Хотя для Цзи Анду было логично, что он хотел разобраться со своим бывшим мастером, по большому счету, все смотрели на него свысока.

Но Цзи Анду вел себя так, словно ничего не видел, намеренно игнорируя взгляды презрения. Он только чрезвычайно суровым взглядом смотрел на Сун Юаньи.

— Это то, что нам нужно сделать в любом случае. Но хотя Демоническому Императору Чжан Вэньфу удалось сбежать, мы не ушли с пустыми руками. Позже мы обнаружили, что Демонический Император взаимодействует с человеком из мира сект, и мы узнали от них некоторые важные новости. Пока Демонический Император был в отставке, он принял на работу нового ученика. Его ученик не очень старый, ему всего около семнадцати или восемнадцати лет, и он развивает Великое Искусство Творения Небес Иньян! — сказал Сун Юаньи.

Румбл!

Ученики Праведного Альянса, оставшиеся на горе, были ошеломлены этой новостью, особенно Цзи Анду, который поднял голову, как будто кто-то резко ударил его.

— Чего?!

Зрачки Цзи Анду сжались, его кулаки плотно сжались, и все его тело разразилось опасной энергией. Несмотря на то, что он делал все возможное, чтобы сдержать себя, в его глазах просочились интенсивные убийственные намерения и ревность.

Чертов старик!

Разум Цзи Анду разрывался от ярости.

Он никогда даже не рассматривал эту возможность. Правила ученичества Демонического Императора были чрезвычайно строгими, и ему потребовалось огромное усилие, чтобы наконец стать учеником Демонического Императора. Старый негодяй обычно держал свои дела при себе, но теперь он взял другого ученика. Это было просто неприемлемо для Цзи Анду. Ревность превратилась в ядовитую змею, из-за которой его лицо искажалось дикой яростью.

В то время как Цзи Анду был охвачен яростью, Ван Чун был ошеломлен.

Императорский Двор и мир сект были двумя разными мирами. Люди Императорского Двора ничего не знали о мире сект, а люди мира сект мало понимали двор. Таким образом, несмотря на то, что Старик Демонический Император предпринял действие дважды, потому что это произошло на поле битвы, не многие люди в мире сект знали об этом. Его учитель никогда не говорил о нем с посторонними, поэтому Ван Чун действительно не знал, как этим сектантским мастерам боевых искусств удалось узнать об этом.

— Владыка Альянса, можно ли доверять этой информации? В конце концов, учитывая то, что произошло тогда… действительно ли Чжан Вэньфу взял другого ученика? — Эксперт Праведного Альянса вышел из толпы, и, когда он говорил, он испуганно посмотрел на Цзи Анду, лицо которого дергалось от ярости.

Этот человек был предан своим учеником. После такого инцидента нормальный человек мог бы бросить тень на свое сердце и не захотел бы взять другого ученика, а человек этот был жестоким и черствым, что делало это еще более маловероятным.

Ван Чун ничего не сказал, глядя на Владыку Праведного Альянса Сун Юаньи. Даже он не понимал, как эта новость просочилась так скоро после того, как он прибыл на северо-запад.

Сун Юаньи ничего не сказал, только взглянул на Сицуна Юаньцзя. Сицун Юаньцзя понял и вышел вперед.

— Не должно быть никаких проблем с этой информацией. Когда мы обнаружили Старика Демонического Императора, рядом с ним был старейшина формирования. Хотя этот человек не имеет большой репутации в мире сект, он искусен во всех видах древних образований. Этот человек оказал большую помощь, позволив Чжан Вэньфу сбежать на этот раз. И когда мы провели расследование, мы узнали, что новость об ученике Старика Демонического Императора была непреднамеренно раскрыта этим старейшиной формирования, когда он беседовал с Чжаном Вэньфу. Исходя из того, что сказал человек, новый ученик Демонического Императора чрезвычайно молод, но и чрезвычайно силен, и было легко увидеть, что Чжан Вэньфу очень одобрял этого своего нового ученика. В этом путешествии на северо-запад он взял его с собой.

— Поскольку это было непреднамеренно раскрыто старейшиной формирования, слух не должен быть ложным.

Все стали торжественными при этих словах. Глаза Цзи Анду разразились еще большим намерением убивать, в то время как другие начали размышлять об этом новом развитии. Тем временем разум Ван Чуна шелестел.

Так вот это кто!

Даже если бы вы избили его до смерти, Ван Чун не поверил бы, что утечка произошла от старейшины формирования, но теперь, когда он подумал о личности этого человека, это действительно казалось возможным.

«Это проблема», — сказал себе Ван Чун.

— Молодой мастер Цинъян, у вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу?

Голос Сун Юаньи прозвучал в его ухе, и Ван Чун поднял глаза и увидел глаза этого человека и его бесстрастное лицо, которое не позволяло другим сказать, о чем он думает.

— Хех, бродячий журавль не может понять вопросы мира сект больше, чем Владыка Альянса.

Ван Чун слегка поклонился и спокойно ответил.

Сун Юаньи только непостижимо улыбнулся, и отвернулся.

— Усильте охрану вокруг горы. Хотя Черный Предок Инь ушел, никто не знает, когда он может вернуться. Мы не можем дать им ни единой возможности! — сказал Сун Юаньи.

Все поклонились и громко ответили:

— Да, Владыка Альянса!

Сун Юаньи взглянул на Сицуна Юаньцзя и сказал:

— Юаньцзя, у вас больше всего опыта в этой области, поэтому я оставляю вам детали.

— Да, Владыка Альянса!

Сицун Юаньцзя поспешно поклонился с глубоким уважением на лице.

«Конференция» быстро подошла к концу, и все разошлись.

Как только все ушли, Сун Юран внезапно подошел и извиняясь сказал:

— Молодой Мастер, мои извинения. Я скрыла свою личность от вас и не сказала вам, что я дочь Владыки Праведного Альянса.

— Это мелочь. Мисс Сун не нужно беспокоиться об этом.

Ван Чун махнул рукавом и улыбнулся. Он был немного удивлен этим вопросом, но его это не особо волновало.

Сун Юран почувствовала себя намного лучше после того, как Ван Чун сказал это.

— Будь спокоен. Отец пообещал мне, что мы обязательно поможем вам найти вашего телохранителя. — сказала Сун Юран.

Когда небо потемнело, Сун Юран увела Ван Чуна, чтобы подготовить место для его ночлега.

Криии!

Когда ученики Праведного Альянса уходили на гору, крик орла донесся с высоты, хотя это привлекло мало внимания. В небе над горой кружил большой орел с острыми глазами.

У этого орла не было нормальных черных в золоте глаз, как у обычных орлов, но были полностью и пугающе красные. Когда он смотрел вниз с небес, глаза мгновенно уставились на лазурную фигуру в толпе, а это был не кто иной, как Ван Чун, радостно болтающий с Сун Юран.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1351. Скрытая опасность!**

Твиш! В тот момент, когда орел заметил Ван Чуна, его кровавые глаза зашевелились. Взмахом своих стальных крыльев он поднял порыв ветра и вылетел, как комета, к зеленым холмам на востоке.

Пройдя несколько десятков ли, странный орел с кроваво-красными глазами опустился на вытянутую руку человека, стоящего под массивным деревом гинкго.

— Ха-ха, Маленький Гуайгуай нашел цель!

Одетый в черное мужчина под деревом гинкго странно усмехнулся. Он откинул вытянутую руку и другой рукой погладил спину орла, а его глаза встретились с кроваво-красными глазами орла.

Шипение!

Мгновение спустя мужчина в черной одежде вдохнул, и из тела орла немедленно поднялся кровавый туман. Кровавый туман начал двигаться, как будто у него была собственная жизнь. Вместо того, чтобы рассыпаться, он сконцентрировался в два потока тумана, которые вспыхнули в глазах человека. Мгновение спустя в голове человека появились красные изображения.

Эти изображения были почти все из того, что орел видел, хотя теперь все было окрашено в кроваво-красный цвет.

— Кровавый Глаз! Ну как? Где цель? — раздался позади него холодный и отчужденный голос.

Трое мужчин в бамбуковых шляпах стояли рядом. Их шляпы были слегка наклонены, так что большая часть их лица была скрыта, а тела их были хорошо укутаны. Они были как летучие мыши, которые упали на землю, причудливые и таинственные, а их внешность была полностью скрыта.

— Ха-ха, я его видел. Он на горе в двадцати пяти ли к западу от нас. На этой горе много знамен, поэтому мы не можем пропустить ее. Более того… кажется, что Король Иностранных Земель снова нашел много союзников!

Человек в черном злобно усмехнулся. После стольких дней преследования и убийства большого количества их людей, в конце концов, он так и не смог скрыться от их глаз.

— Союзники?

Один из мужчин в бамбуковых шляпах слегка поднял голову, удивленно поглядывая на Кровавого Глаза.

— М-м!

Кровавый Глаз строго кивнул.

— На их знаменах на горе есть слова «Праведный Альянс». Это, вероятно, какая-то секта с Центральных Равнин, и похоже, что в ней много могущественных бойцов. — сказал Кровавый Глаз.

— Всего лишь клоуны! Нет необходимости беспокоиться о них. Убейте любого, кто осмелится противостоять нам! — сказал другой человек в бамбуковой шляпе, его голос был таким же холодным, как голос бога демонов из преисподней.

Двое других в бамбуковых шляпах кивнули. Как боги этого мира, они считали, что все смертные группировки, какими бы могущественными они ни были, не более чем муравьи, вряд ли заслуживающие их внимания.

В лучшем случае Праведный Альянс был не чем иным, как несколько большим муравьем.

— Приготовьтесь! Мы выйдем в период Цзи. Убить всех! — твердо приказал один из мужчин в бамбуковых шляпах.

......

Тем временем на базе Праведного Альянса Ван Чун сидел, скрестив ноги, на скале, глядя вниз. Следы, оставленные битвой, были убраны, и Ван Чуну казалось, будто ничего не произошло.

Ван Чун медленно осмотрел местность и увидел, что ученики Праведного Альянса отдыхают или медитируют, их выражения лица были чрезвычайно спокойными.

Жестокая битва казалась им частью повседневной рутины, и Ван Чун не видел в их глазах ни малейшего волнения.

Убийство широко распространено в мире сект. Даже самая жестокая битва может быть для них словно очередное принятие пищи.

Когда его взгляд переместился дальше вниз по горе, Ван Чун увидел, как минимум пять старейшин Праведного Альянса, стоят у подножия горы, а из их тел поднимаются энергетические бури. Они стояли на страже в разных направлениях.

Каждый из этих старейшин Праведного Альянса достиг вершины Царства Святого Бойца, а некоторые из них были даже на уровне Гао Сяньчжи.

Эти пять старейшин неподвижно сидели на своих назначенных позициях, и, хотя объяснение состояло в том, что только что произошла крупная битва, и Секта Черного Инь и Альянс Пяти Предков могли атаковать посреди ночи, Ван Чун почувствовал, что Праведники Альянс действительно нацелился на него. Эти пять старейшин на своих пяти позициях образовали клетку, которая заперла его внутри.

Куда бы он ни пошел, он не сможет скрыться от глаз этих пяти старейшин.

— Мисс Сун, в течение дня я слышал, как ваш отец, Владыка Альянса Сун, говорил, что ваш Праведный Альянс, очевидно, преследовал Старика Демонического Императора, и что ваш старший брат Цзи Анду, очевидно, имел какие-то отношения со Старейшиной Демоническим Императором. О чем все это?

Отодвинув взгляд, Ван Чун быстро повернулся к Сун Юран, которая сидела рядом с ним. на этой горе Ван Чун узнал только Сун Юран, поэтому Сун Юаньи решил, что Сун Юран позаботится о нем.

— Молодой Мастер Цинъян не знает?

В глазах Сун Юран появилось удивление.

— Хех, вы знаете, что я не обращал особого внимания на подобные вещи.

Ван Чун нашел случайное оправдание, чтобы прикрыть себя. К счастью, Сун Юран больше не стала выспрашивать.

— Вот как это было.

Сун Юран быстро начала объяснять.

— Примерно два года назад, до создания Праведного Альянса, в мире сект существовал эксперт по имени Чжан Вэньфу. Он был человеком номер один на пути зла, известным в мире сект как Демонический Император. Он был невероятно могущественным и злым. Он прославился много лет назад и использовал злое искусство под названием Искусство Великого Небесного Творения Иньян, чтобы достичь уровня, которого мало кто мог достичь. С того момента, как он стал знаменитым, он собрал много экспертов под своим знаменем и стал великим демоном мира сект.

— У него была безжалостная личность, и он проложил свой путь по трупам практически во всех частях мира боевых искусств. Он заставил всех бледнеть от страха, а некоторые даже не осмеливались называть его имя. Только мой отец его не боялся!

Когда дело дошло до ее отца, Сун Юран выглядела гордой.

— Но есть поговорка: «У добра и зла будут свои награды, и, если они не придут сейчас, они придут в будущем». Злое искусство Чжана Вэньфу было в состоянии поглощать энергии других и превращать их в сморщенные трупы, вызывая крайнюю ярость в мире боевых искусств. Хотя никто долгое время не осмеливался противостоять ему, в конце концов, все различные виды Звездной Энергии, которые он поглотил, заставили его страдать от дефекта совершенствования.

— Вначале он пытался скрыть это и решить проблему самостоятельно, но, в конце концов, его ученик обнаружил это и поделился новостями. Действия Чжана Вэньфу привели в бешенство весь мир сект, поэтому злые и праведные секты объединились. С помощью ученика Старика Демонического Императора, работающего изнутри, им удалось тяжело ранить Старика Демонического Императора и разбить его Дантянь, освободив мир боевых искусств от его правления террора.

— Это был самый большой инцидент во всем мире сект, и он полностью изменил баланс сил. В это же время были созданы Праведный Альянс и Альянс Пяти Предков. И ученик Старика Демонического Императора, который участвовал в этом инциденте, был завербован моим отцом в Праведный Альянс, и он не кто иной, как мой старший брат Цзи Анду.

— Мой отец говорит, что он отвернулся от зла и вернулся на праведный путь, и что я должна дать ему шанс, но я знаю, что он никогда не менялся. С того момента, как он вступил в Праведный Альянс, он думал о каждом способе ухаживать за мною, и даже пытался заставить моего отца согласиться на брак. Его цель — не что иное, как унаследовать положение моего отца и стать Владыкой Праведного Альянса. Я много раз отказывала ему, но, хотя у него есть скрытые мотивы, отец и старейшины говорят, что плюсы перевешивают минусы и что он однажды оказал большую услугу. Но никто никогда не думал, что Старик Демонический Император в конце концов выживет, что привело к сегодняшнему инциденту.

Обсуждая свой брак, Сун Юран показала намек на горе и одиночество на своем белом и нежном лице.

Ван Чун задумался, затем улыбнулся и сказал:

— Будьте спокойны. Неважно, что он планирует, у него никогда не получится!

— Ах?!

Сун Юран была поражена и сразу же бросила на Ван Чуна растерянный взгляд.

— Хех, если я говорю, что этого не произойдет, этого не произойдет. Вы поймете в будущем.

Ван Чун больше ничего не сказал.

Сун Юран становилась все более и более удивленной. Хотя молодой мастер Цинъян был очень знаменит, ему не хватало сил, и даже если бы он был сильным мастером боевых искусств, он не смог бы вмешаться в дела Праведного Альянса. В Праведном Альянсе был только один человек, который мог решить ее судьбу: ее отец, Сун Юаньи.

— Молодой Мастер…

Сун Юран собиралась задать ее несколько вопросов, но за ними послышался звук шагов, а затем голос.

— Младшая сестра, Владыка Альянса просит тебя. Тебе нужно идти сейчас.

За их спинами появился ученик Праведного Альянса.

— А? Я сейчас пойду.

Удивленная, Сун Юран быстро встала.

— Молодой Мастер, я уйду. Если у вас будут проблемы, пожалуйста, сообщите мне.

С этими словами Сун Юран ушла.

Все замолчали, и Ван Чун снова посмотрел вниз с горы.

Через некоторое время позади него послышались шелестящие шаги и холодный зловещий голос.

— Молодой мастер Циньян действительно в приподнятом настроении! — вскоре показалась фигура, направляясь к Ван Чуну.

— Ха, старший брат Цзи действительно очень старался. Ради встречи со мной один на один вы даже нашли способ отослать мисс Сун.

Ван Чун улыбнулся, даже не поворачивая головы.

Бззз! Шаги внезапно остановились, и Цзи Анду прищурился, уставившись в спину Ван Чуна, словно ядовитая змея на свою жертву.

— Хм, ты довольно смелый. Ты смеешь притворяться Молодым Мастером Цинъяном перед таким большим количеством людей!

Цзи Анду холодно фыркнул, и его слова могли заставить застыть до костей.

Бузз!

Казалось, время остановилось. Лицо Ван Чуна было бесстрастным, но его сердце было потрясено. В конце концов, Ван Чун не смог обмануть своего старшего брата.

Воздух моментально наполнился напряжением.

— Хех, сэр Протектор, что вы говорите?

Ван Чун усмехнулся, его лицо было невозмутимым.

— Ха! Каждый в мире сект знает, что у молодого мастера Цинъяна нет боевых искусств, поэтому охранник у него невероятно силен и полностью обучен молодым мастером Цинъяном. Эти двое абсолютно неразделимы, и никогда не было случая, чтобы молодой мастер Цинъян путешествовал один без своей охраны. Младшую сестру, возможно, убедили всего несколько слов от вас, но вы действительно думаете, что остальные из нас такие слепые?

Цзи Анду подошел к Ван Чуну, зловеще осматривая его.

Звездная энергия собралась на его правом запястье, готовая в любой момент нанести удар Ван Чуну.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1352. Ночной налет Людей в Черном (Часть 1)**

Ван Чун мысленно улыбнулся. Как и ожидалось, его «старшего брата» было не так легко убедить. Личность молодого мастера Цинъяна могла бы обмануть других, но этого было недостаточно, чтобы одурачить Цзи Анду.

Но Ван Чун не нервничал.

— Хех, похоже, что Защитник Цзи имеет глубокие предубеждения против меня. Разве я не объяснил, когда присутствовал Владыка Альянса Сун? Мы попали в засаду бандитов и разошлись. Если Защитник Цзи заинтересован в моем охраннике, вам не придется долго ждать, чтобы встретиться с ним. Я помог Праведному Альянсу, но Защитник Цзи так подозрительно относится ко мне. Это действительно ваша единственная забота?

Ван Чун слабо усмехнулся.

Бззз! Цзи Анду поморщился, холодная и зловещая энергия вырвалась из его тела, немедленно сделав его намного более опасным.

— Хм, ты довольно смелый! Теперь, когда младшей сестры здесь нет, ты не боишься, что я тебя убью?

Цвет лица Цзи Анду становился все холоднее и холоднее, а его указательный и средний пальцы слегка изогнулись, словно готовясь нанести удар. Но Ван Чун остался неподвижным.

— Ха-ха, пять старейшин Праведного Альянса внизу, Владыка Альянса на вершине, и на всей горе есть несколько сотен учеников Праведного Альянса. Если Защитник Цзи хочет атаковать, пожалуйста, сделайте это! — сказал Ван Чун, его лицо было расслабленным и уверенным. Было очевидно, что он мало заботился об угрозах Цзи Анду.

— Ты!

Выражение лица Цзи Анду сменилось яростью. Этот ублюдок явно чувствовал себя в безопасности.

Ван Чун спокойно улыбнулся в ответ. Пять старейшин Сун Юаньи, устроенные у подножия горы, мешали ему тихо уйти, но они служили защитой против Цзи Анду.

Если ему все же удастся получить необъяснимые ранения, когда он окружен такой защитой, они станут посмешищем. Таким образом, Ван Чун имел невидимый слой защиты.

Цзи Анду молча смотрел в спину Ван Чуна, выражение его лица и его глаз постоянно менялось. Слова Ван Чуна действительно вызывали у него крайнюю тревогу, но мгновение спустя он, казалось, что-то придумал и громко рассмеялся.

— Хахаха, а что если ты настоящий молодой мастер Цинъян? Ты думаешь, я не могу с тобой разобраться?

Чрезвычайно опасный свет замерцал в глазах Цзи Анду. Легким движением пальцев резкий заряд энергии ударил в правое плечо Ван Чуна. Он решил напасть на Ван Чуна, не обращая внимания на последствия.

Но через мгновение, свист! Тело Ван Чуна исчезло во вспышке света, как будто он давно предсказал удар Цзи Анду, на волосок уклоняясь от его атаки.

— Хммм! Хочешь дальше притворяться?

Все тело Цзи Анду кипело от желания убивать.

— Защитник Цзи, ты забыл, кто я?!

Ван Чун стоял в семи или восьми шагах от Цзи Анду, и говорил с ним.

Цзи Анду сразу почувствовал удушье. Молодой мастер Цинъян был хорошо осведомлен во всех боевых искусствах мира. Он смог командовать учениками Праведного Альянса против Чёрного Предка Инь, поэтому он был естественно способен уклониться от его атаки.

— Защитник Цзи, я помогал вашей группе из доброты моего сердца, и мое пребывание здесь было даже по просьбе вашего Владыки Альянса. Если Защитник так недоволен мной, то мне кажется, что я должен просто сейчас попрощаться с Владыкой Альянса Суном!

Ван Чун улыбнулся, намеренно повысив громкость своего голоса.

— Ты мне угрожаешь!

Лицо Цзи Анду застыло. Когда он приготовился нанести новый удар, из темноты донесся резкий крик.

— Защитник Цзи, что ты делаешь?! Молодой мастер Циньян — почетный гость нашего Праведного Альянса. К нему нужно относиться со всем должным уважением!

В воздухе донесся пожилой голос, и через несколько мгновений раздались тяжелые шаги, приближающиеся к месту расположения Ван Чуна. Цзи Анду повернулся и увидел, что приближается старейшина Праведного Альянса.

Цзи Анду мгновенно побледнел, а его сердце сжалось.

Помимо пяти старейшин у подножия горы, было несколько других старейшин, патрулирующих базу. Цзи Анду был так сосредоточен на Ван Чуне, что не обращал особого внимания ни на какие другие лица. Однако он не ожидал, что Ван Чун давно произвел расчеты и в нужный момент повысил голос, чтобы старейшина его услышал, и поспешил сюда.

— Хм, я тебя пока отпущу!

Цзи Анду увидел, что он больше не сможет испытать силу Ван Чуна, и убрал пальцы.

— Старейшина неправильно меня понял. Молодой Мастер Цинъян является благодетелем нашего Праведного Альянса, и я только хотел прийти и нанести ему визит. Молодой Мастер, давайте поговорим в следующий раз!

Сказав это, Цзи Анду тут же повернулся и пошел обратно в гору.

Старейшина Праведного Альянса подошел и с тревогой спросил:

— Молодой мастер Циньян, вы в порядке?

— Хех, я в порядке. Кажется, у защитника Цзи есть относительно меня какое-то недопонимание, но сейчас нет никаких проблем. — спокойно сказал Ван Чун.

Неподалеку Цзи Анду, который прошел около пятидесяти шагов, сразу же дернулся.

— Ой?

Старейшина Праведного Альянса нахмурился, с растерянным выражением лица.

Но, если Ван Чун не хотел уточнять, он ничего не мог сделать. Обменявшись любезностями, он обернулся и возобновил патрулиание.

Цзи Анду стоял в темноте, бросая взгляды на Ван Чуна.

Ван Чун прекрасно понимал, что инцидент еще далек от завершения. Поскольку Цзи Анду был готов отвлечь Сун Юран, чтобы открыто угрожать ему, у него, несомненно, были и другие хитрости в рукаве.

Ты ищешь смерти!

Когда эта мысль промелькнула в голове Ван Чуна, его глаза стали ледяными.

Ван Чун быстро успокоился и начал медитировать. Со временем, пока Ван Чун очищал свою Звездную Энергию, он почувствовал легкую жару в груди. В то же самое время слабый зеленый свет начал сиять через его одежду. Хотя он не был особенно ярким, он выделялся в темноте.

— Это…

Ван Чун сунул руку за пазуху и достал предмет. Посмотрев на него, он поморщился.

Он поднял руку и осмотрелся. В темной ночи ничего не было видно, а над головой дул только порыв ветра.

Ситуация ничем не отличалась от той, что была несколько минут назад, но Ван Чун знал, что что-то изменилось, что скрытая опасность может напасть в любое время.

Свист!

Ван Чун быстро встал и поднялся на гору, исчезнув в мгновение ока.

Когда Ван Чун уходил, мало кто заметил, что фигура, одетая в черное, появилась в месте недалеко от подножия горы. Она спряталась за толстой веткой дерева, так что выглядывали только его глаза, которые резко наблюдали за горой.

— Три часа, лучшее время для удара. Через некоторое время мы нанесем им столь яростный удар, что они будут отчаянно выбрасывать оружие, чтобы убежать, и кровь будет течь, как река!

Человек в черном издал странный смешок и быстро повернулся к другому человеку позади него.

— Кровавый Глаз, ты нашел цель?

— Кеке, расслабься. Цель на горе. Он не сможет сбежать.

Кровавый Глаз присел на корточки, спрятавшись за другим деревом. Его аура, казалось, слилась с ним. Если кто-то не приблизится к ним с целью кого-то найти, он никогда не сможет его заметить.

— Ха! Время настало! Мы должны идти!

Они двинулись вперед с призрачной тишиной и быстро направились к месту, где были трое мужчин в бамбуковых шляпах.

Свист!

Когда подул ветер, все молча скрылись во тьме. Примерно через пять минут поднялся еще один порыв ветра, пронесшийся с востока и дующий в сторону Праведного Альянса.

Ночью это было совершенно нормально, и никто не заметил, что в этом ветре было что-то не так.

На восточной стороне временной базы Праведного Альянса ученик Праведного Альянса в форме альянса сидел, скрестив ноги, на земле, его разум был сосредоточен на совершенствовании.

Внезапно раздался порыв ветра, и нос ученика вспыхнул. Когда он сделал несколько вдохов, его глаза внезапно открылись, открывая намек на сонливость.

Но прежде чем он успел понять, что случилось, стук! Его тело обмякло, и он упал на землю.

Раз, два, три…

По мере того, как проходил порыв ветра, один ученик Праведного Альянса за другим падали, как деревянные колонны.

— Кто там?!

Сквозь ночь раздался свирепый рев. Старейшина Праведного Альянса, охранявший восточную основу горы, встал и уставился вдаль с осторожным выражением лица.

Старейшина был гораздо более чувствителен к опасности, чем обычный человек, и он почувствовал невероятную опасность.

— Ха!

Около одного часа ночи на ветке дерева появился человек в черном, в то время как двое других парили в воздухе, держа руки за спиной и холодно улыбались. У каждого из них был черный мешок, и благодаря контролю их Звездной Энергии из этих мешков, словно серебряные реки, по ветру развеивался белый порошок.

Праведный Альянс имел на своей базе не менее тысячи учеников. Обычные люди будут пытаться держаться вдалеке от такой силы, и даже Альянс Пяти Предков не посмеет атаковать его, пока там находится Сун Юаньи.

Но эти люди в черном мало заботились даже о светской власти, так почему они будут заботиться о фракциях мира боевых искусств? Независимо от того, сколько экспертов собралось на этой горе, они все равно будут атаковать.

— Нехорошо! Вражеская атака! Там яд на ветру! Все, задержите дыхание! В темноте раздался чрезвычайно панический крик, и мгновение спустя молчаливые горные склоны пришли в движение .

— Ах!

Крики тревоги прозвучали с вершины, и все большее количество учеников было пробуждено от медитации и заметило ситуацию внизу. Но было слишком поздно, поскольку Небесный Порошок без запаха успел уничтожить множество учеников.

«Зло действительно неумолимо надвигалось! Даже когда я прятался здесь, меня все же обнаружили!»

Ван Чун смотрел вниз с вершины. Его глаза были холодными.

Хотя битва еще не началась, Ван Чун почувствовал запах людей в черном.

Прошло очень много времени с тех пор, как он покинул столицу, но эти люди продолжали его атаковать, словно призраки, привязанные к нему, как личинки к кости.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1353. Ночной налет людей в черном (Часть 2)**

Если бы не чудовищное сочетание факторов, позволяющих ему проникнуть в Праведный Альянс, если бы Ван Чуну пришлось бы столкнуться с людьми в черном, в его нынешнем состоянии это действительно было бы большой проблемой.

Но теперь у него были смертельные враги его мастера с одной стороны и сила, которая пойдет на все, чтобы убить его — с другой. Это было идеальное время, чтобы они покусали друг друга, истощая свои силы.

Поскольку вы здесь, я не могу позволить вам уйти, не заплатив цену!

Ван Чун улыбнулся, исчезнув с вершины.

— Кто вы все?

У подножья горы мускулистый Сицун Юаньцзя шагнул вперед, его глаза были суровыми и холодными, когда он смотрел на восточные ветры. Но в ответ Сицуну Юаньцзя пришел лишь пронзительный свист.

Валун весом в несколько тысяч цзинь, как пушечное ядро, несся по небу, стреляя в Сицуна Юаньцзя.

— Ты ищешь смерти!

Лицо Сицуна Юаньцзя стало холодным. Клац! Раздался металлический стук, и из-под его ног вырвался золотой ореол. Через мгновение Сицун Юаньцзя ушел, оставив на своем месте остаточное изображение, а затем врезался в массивный валун.

КаБум! Кулак Сицуна Юаньцзя мгновенно уничтожил валун, отправив обломки в разные стороны.

— Аааа!

Как раз в то время, когда Сицун Юаньцзя был готов к атаке, в его ухе раздался взрыв криков из других областей, и крики умирающих сразу же заставили Сицуна Юаньцзя побледнеть. Как раз, когда он собирался пойти им на помощь, он почувствовал сильную опасность.

— Ты ищешь смерти!

Не успев подумать, Сицун Юаньцзя собрал всю свою звездную энергию. Его правая рука быстро раздалась вширь, превратившись в Цилиня, который бросился вперед.

Румбл!

При столкновении ладоней произошел сильный взрыв, и затем два пламени, одно фиолетовое и одно черное, обхватили кулак Сицуна Юаньцзя, как будто они жили своей собственной жизнью и начали быстро покушаться на остальную часть его тела.

— Не хорошо!

Сицун Юаньцзя поморщился и сразу же разразился еще большей звездной энергией, чтобы оттолкнуть человека в черном. Он быстро отступил, создав расстояние в десять с лишним шагов со своим противником.

— Как это могло произойти? Что это за искусство?!

У Сицуна Юаньцзя была неприятная гримаса на лице, когда он осматривал горящее фиолетово-черное пламя на своей руке.

В то время как Сицун Юаньцзя был занят, после того, как Небесный Порошок распространился среди более чем половины учеников Праведного Альянса, появилось от пятидесяти до шестидесяти человек в черном, которые начали атаковать гору.

Эти люди были холодны и молчаливы. Добравшись до горы, они собрались вместе и быстро атаковали в одном направлении, даже не пытаясь начать масштабную битву с Праведным Альянсом.

У этих людей в черном была только одна цель.

Когда в окрестностях раздалось столкновение оружия, голос тихо заговорил, чтобы избежать внимания.

— Кровавый Глаз, ты нашел цель?

Человек в черном с красными глазами кивнул.

— Я буду использовать орла души, чтобы вести нас! — он остановился, правой ногой уперся в камень и поднял голову к небу. Через мгновение сверкающий свет вспыхнул в его глазах.

Криии!

Сверху донесся острый крик орла, а затем из облаков вырвался орел с кроваво-красными глазами, его крылья откинулись назад, и он, как стрела, спустился в определенную часть горы.

— Там!

Глаза Кровавого Глаза вспыхнули холодным светом, и затем группа сразу же направилась к месту, указанному орлом души.

— Враг! — эксперт Праведного Альянса вышел из темноты, и повел атаку против людей в черном.

Позади него собиралось все больше экспертов Праведного Альянса, и они быстро вытаскивали мечи, чтобы атаковать людей в черном.

— Хахаха, эти муравьи смертного мира действительно самоубийцы!

Человек в черном с жестокими глазами покачнулся, а затем исчез, используя свою технику пространственного движения.

Свишсвишсвиш! На шеях шести учеников Праведного Альянса, которые напали на них, внезапно внезапно появились кровавые линии. Еще до того, как они поняли, что происходит, хлынула кровь, и они упали на землю. Их глаза стали безжизненными.

Ауууу!

Раздался яростный крик, и тела некоторых людей в черном начали трещать, увеличиваясь в размерах. Несколько мгновений спустя они приняли форму половины Лу У. Внезапно они напали на учеников Праведного Альянса.

Клангклангклац!

Мечи напали со всех сторон на одного из этих полу-Лу У, но в потоке искр все они были отброшены.

— Что это за монстр?!

Ученик Праведного Альянса отшатнулся, и его тело задрожало.

В мире сект существовало много видов боевых искусств, многие из которых были причудливыми и злыми, но ни одно из них не позволяло пользователю превращаться в таких полу-монстров.

Появление этих людей в черном полностью перевернуло их понимание мира боевых искусств.

Однако ученик смог отступить лишь на несколько шагов…

Бум! Зверь в два раза больше обычного человека вонзил коготь в грудь этого ученика.

— Ааа! — с криком ученик Праведного Альянса отлетел на двадцать с лишним метров. Кровь хлынула из его тела, и он умер, прежде чем упал на землю.

— Спешите и остановите их! — раздался яростный и неистовый рев. Эти одетые в черное люди, пришедшие из ниоткуда, были немногочисленны, но они были невероятно могущественными и обладали всевозможными причудливыми приемами. Праведный Альянс был сектой номер один в мире боевых искусств, и он знал обо всех различных сектантских союзах этого мира. Но он никогда не слышал об этой фракции людей в черном.

— Убьююю!

Все больше и больше учеников Праведного Альянса вступали в драку, но не могли остановить людей в черном.

Свист!

Раздалась вспышка света.

Черно-фиолетовое пламя вырвалось вперед, и Огни Джу Би и Мары сожгли Звездные Энергии экспертов Праведного Альянса. Характер их Звездных Энергий был совершенно неспособен остановить это деспотическое пламя.

Небесный Порошок, Огонь Джу Би, Огонь Мары и большая группа людей в черном — это, несомненно, была самая страшная, самая странная и самая необъяснимая ночь, которую когда-либо испытывал Праведный Альянс.

Они никогда не слышали ни о какой из техник, которые использовали люди в черном.

Когда эти несколько десятков людей в черном пробивали свой путь через гору, в небе раздался рев.

— Злые жабы и демоны, как вы смеете действовать так безудержно перед Праведным Альянсом?!

Человек в черном, ближайший к источнику этого рева, сразу же задрожал и послал бушующее море Огня Мары в то место, откуда донесся голос.

Но мгновение спустя мужчина в черном посмотрел вверх и побледнел.

— Нехорошо!

Человек в черной одежде пытался отступить, но было слишком поздно.

Небо потемнело, и рухнул огромный черный силуэт.

Буум! Взрыв Звездной Энергии привел к тому, что пыль поднялась более чем на сто футов в воздух. Гигантский черный цилинь спустился с небес, один из его когтей превратил человека в черном, который только что использовал Огонь Мары, в котлетку.

Человек в черном выпустил еще один Огонь Мары, прежде чем умер, и это пламя начало гореть на теле черного Цилиня. Но со взрывом Звездной Энергии Огонь Мары был принудительно потушен.

Грандиозная фракция мира боевых искусств номер один была отравлена и попала в засаду загадочных людей в черном и понесла тяжелые потери. Оуян Чанхэн был совершенно взбешен этим зрелищем.

Хотя эти люди в черном были могущественными, а их черное пламя странным, Оуян Чанхэн был выдающимся экспертом Святого Бойца. Угроза, которую эти неугасимые языки пламени представляли для него, была намного меньше, чем для других.

Без малейшего колебания Оуян Чанхэн в своей черной форме Цилиня двинулся вперед, чтобы напасть на других экспертов в черной одежде. Бум бум бум! Все эти могущественные люди в черном были отправлены в полет черным цилинем. Хрясь! Полу-Лу У в черном атаковал черного Цилиня, но одного удара от Цилиня было достаточно, чтобы поглотить его органы.

— Оставь этого человека мне! Остальные пусть продолжают двигаться вперед!

Очевидный лидер этой группы издал звериный рев.

Человек был мгновенно поглощен тьмой, исчезая из поля зрения. Рaaaa! Мгновение спустя Гигантский Асура Черного Пламени поднялся из земли, но в отличие от других, он был ростом от пятнадцати до шестнадцати метров, и у него было не шесть рук, а восемь. Звездная энергия, составляющая его тело, была настолько концентрированной и плотной, что, казалось, была сделана из стали.

Бум!

Восьмирукий Асура шагнул вперед и врезался в черного цилиня Оуян Чанхэна. Время, казалось, остановилось, но мгновение спустя из точки удара вырвалась страшная ударная волна энергии.

— Пошли!

Пока два эксперта яростно сражались, Кровавый Глаз с невероятной скоростью летел вперед в направлении области, обозначенной орлом души.

— Убью!

Боевые крики раздавались над горой, и эксперты Праведного Альянса безрассудно бросались на таинственных людей в черном.

Фууш! В какой-то момент на горе возник пожар, но это был костер, зажженный экспертом Праведного Альянса. Когда костер изгнал часть тьмы, зажегся второй костер, затем третий, четвертый… Рассеянные костры вскоре создали на горе область горного света, и в жтом свете члены Праведного Альянса наконец смогли отследить мужчин в черном.

Но Праведный Альянс недооценил этих призрачных и злых людей в черном. Казалось, им было все равно, что они были обнаружены, и в своих формах полу-Лу У или Асуры Черного Пламени, они черным потоком взмыли на гору.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1354. Интриги против Цзи Анду!**

Бум!

Когда орел души приземлился, на горе появился Кровавый Глаз. Он поднял руку, и плотная волна черного пламени помчалась к лазурной фигуре в темноте.

Эта фигура была идентична той, которую орел души обнаружил в течение дня.

Но мгновение спустя, в результате взрыва Звездной Энергии, эта фигура в лазурной форме была стерта с лица, осыпав область кусками и кусочками, которые вскоре были поглощены черным пламенем.

Приманка!

Зрачки Кровавого Глаза сжались, и он мгновенно побледнел. Хотя черное пламя было мощным и могло сжечь что угодно, оно не было таким сильным, чтобы мгновенно сжечь живого человека.

Кровавый Глаз сразу понял, что он клюнул на наживку.

— Черт побери!

Кровавый Глаз вспомнил определенный слух, и его сердце взорвалось от ярости. Было сказано, что старый негодяй из Синдху дал своей цели объект, который мог позволить ему заметить их заранее. Не было никаких сомнений, что именно это и произошло.

Все они были обыграны!

— Милорд, мы обнаружили цель в юго-западной части горы! — внезапно сказал подчиненный в черной одежде.

— Пошли! Сегодня, несмотря ни на что, мы должны убить его! — яростно сказал Кровавый Глаз. С тремя командирами, удерживающими основание горы, этому парню будет трудно сбежать, даже если он внезапно отрастит крылья. Пока он остается на горе, он не избежит их хватки.

Пока Кровавый Глаз собирался привести своих людей в другое место…

Свуш!

— Монстры злого пути, куда, вы думаете, вы идете?! — ревел пожилой голос, наполненный намерением убить, и, прежде чем они успели среагировать, с горы потек огромный поток энергии.

Кровавый Глаз поморщился и тут же обернулся, высунув ладонь. Два неистовых потока энергии столкнулись, но Кровавый Глаз оставался непоколебимым, как скала, возвышающаяся посреди ужасной реки. Однако, прежде чем Кровавый Глаз смог им противостоять, он услышал хор криков. Десять человек в черном были сметены этой энергией, как осенние листья на ветру.

— Вы, члены злого пути, осмеливаетесь так безудержно действовать на территории Праведного Альянса! Этот старик не пощадит никого из вас!

В темноте стоял старик с седыми волосами и мускулистыми руками, все его тело источало удивительную ауру.

Чжун Лицзы!

Это был приглашенный старейшина Праведного Альянса и Мастер Секты Происхождения Ян. Чжун Лицзы был хорошим другом Владыки Праведного Альянса в течение нескольких десятилетий и был одним из сильнейших старейшин Праведного Альянса наравне с Сицуном Юаньцзя.

— Хммм! Остальные пусть уходят!

Кровавый Глаз сделал жест позади себя, и остался, чтобы присматривать за Чжун Лицзы.

Хрясь! Послышался звук, похожий на острый клинок, прорезающий плоть, и затем из позвоночника Кровавого Глаза высунулась острая кость длиной более двух футов, за которой последовала вторая, третья… В мгновение ока вырвалась острая кость из каждой части спины Кровавого Глаза. И его аура испытала потрясающую трансформацию, став гораздо более опасной, наполнившейся беспощадностью, жестокостью и хаосом.

Бузз!

Зрачки Чжун Лицзы сузились, а лицо исказилось.

За свои десятилетия жизни Чжун Лицзы видел много вещей, находящихся в мире сект, и он понимал бесчисленные боевые искусства, как тыльную сторону своей ладони. Но он никогда не слышал о таком искусстве, которое могло бы трансформировать тело и приумножить силы в несколько раз. Это больше не лежало в сфере обычных боевых искусств.

— Дьявол! Вы все дьяволы!

В глазах Чжун Лицзы появилось выражение лица сильного потрясения, но и сильного намерения убить. Независимо от того, кем они были, их поведения сегодня вечером было достаточно, чтобы подписать им смертные приговоры.

— Кекеке, как простые люди могут знать методы небесных существ? Ахаха, позволь мне покончить с твоей жизнью!

Длинные волосы Кровавого Глаза опустились и начали танцевать и дрожать. Из его рта вырвался странный смех, и он уставился на Чжун Лицзы, а его тело разразилось сильным и почти осязаемым намерением убить.

Во взрыве звездной энергии Кровавый Глаз выстрелил в сторону Чжуна Лицзы.

Бум! Бум!

В одно мгновение они двинулись, как молнии, яростно сражаясь. Однако другие люди в черном быстро направились на юго-запад. Но после того, как он едва вышел, тот человек в черном, который первым заметил Кровавый Глаз, внезапно остановился и поморщился.

Организация людей в черном имела особую технику: до тех пор, пока у них был предмет одежды или что-то, что цель использовала каждый день, они могли обнаружить ауру цели в определенном диапазоне. Но всего минуту назад, хотя они ощущали свою цель на юго-западе, они обнаружили ауру своей цели на юго-востоке и северо-востоке.

Хотя они точно не знали, что он делает, не было никаких сомнений в том, что их цель с ними играла.

— Ребята, идите на северо-восток и юго-восток!

Человек в черном повернулся и отдал приказ, уводя часть группы на юго-запад. Оставшиеся люди в черном разделились надвое, по отдельности направляясь к юго-востоку и северо-востоку.

На склонах появлялось все больше и больше экспертов Праведного Альянса, и все старейшины и Защитники рвались в бой, сражаясь с людьми в черном, каждый из которых наносил ущерб другому.

Хотя они были застигнуты врасплох и более половины их сил были поражены Небесным Порошком, на этой горе находилось около тысячи учеников Праведного Альянса. Несмотря на то, что люди в черном использовали яд, они могли разбрызгивать яд только по одной стороне, а не по всей горе.

И не похоже, чтобы эксперты Праведного Альянса не могли сражаться с этими людьми в черном.

— Торопитесь! Что вы, ублюдки, делаете?!

На юго-востоке Цзи Анду стоял на скале и отдавал приказ за приказом, приказывая экспертам Праведного Альянса атаковать людей в черном. Когда все собрались здесь, Цзи Анду не посмел на этот раз убежать.

Цзи Анду внезапно получил новости. Пока он пытался понять, что происходит, Праведный Альянс подвергся нападению.

— Черт побери! Что здесь происходит? Есть ли фракция в этом мире, о которой Праведный Альянс не знает?!

Цзи Анду был ошеломлен и смущен. Но независимо от того, сколько людей потерял Праведный Альянс, Цзи Анду было все равно. В любом случае, умершие не были его подчиненными. Пока он мог убежать в любое время, ничто иное не было важным.

Гора было в хаосе. Интересно, мертвец еще мертвец! Цзи Анду внезапно вспомнил об этом «молодом мастере Цинъяне».

Хотя у него не было достаточно доказательств, Цзи Анду не верил, что это был настоящий молодой мастер Цинъян. С того момента, как он впервые встретил его, этот юноша внушил ему странное чувство. Конечно, самым важным фактором было то, что Цзи Анду не нравилось видеть других людей вокруг Сун Юран, и ему определенно не было приятно видеть людей, противостоящих ему.

Цзи Анду не мог отрицать враждебности, которую он испытывал к этому молодому мастеру Цинъяну.

Бузз!

Пока Цзи Анду думал, холодный свет внезапно вспыхнул в его глазах. Хотя он ничего не видел, он чувствовал сильную опасность. Бум! Внезапно из темноты вырвалась фигура в черной одежде с мечом в руке, и ударила Цзи Анду.

— Нехорошо!

Сердце Цзи Анду застыло, а его лицо побледнело. Не успев подумать, Цзи Анду отпрыгнул назад, его звездная энергия вырвалась из его тела, и он ударил кулаком своего нападающего.

Бум! Кулак столкнулся с мечом, но мгновение спустя Цзи Анду был ошеломлен. Казалось бы, жестокий удар столкнулся с его кулаком, но за ним не было никакого веса. Кулак Цзи Анду продолжал идти вперед, превращая убийцу в ничто.

!!!

Цзи Анду был параноиком, которому даже почти удалось убить печально известного Демонического Императора Чжана Вэньфу, но даже он был озадачен этим необъяснимым зрелищем. Даже такой проницательный, как он, не мог понять, что происходит.

Но замешательство Цзи Анду длилось недолго. Мгновение спустя он понял, что произошло.

— Там!

— Убей его! — прозвучал глубокий голос, и тут рядом появилось десять человек в черном, и звериный рев донесся из их рта.

Взрыв!

Прежде чем Цзи Анду успел среагировать, на него обрушилось черное пламя, наполненное пугающей энергией.

Цзи Анду отпрыгнул в сторону, едва избегая черного пламени. Когда он почувствовал, как ужасная энергия проникает мимо него, он почувствовал, что его волосы встали дыбом, и в его глазах появился глубокий страх.

Это было самое опасное пламя, с которым Цзи Анду столкнулся за всю свою жизнь.

— Убей его! — снова вызвал глубокий и хриплый голос.

Десять ужасных энергий направились на Цзи Анду. Цзи Анду побледнел, и почти перестал дышать. Раньше он сталкивался со многими опасными ситуациями, но ни одна из них не вселяла столько страха.

— Вперед!

Недолго думая, Цзи Анду топнул правой ногой и бросился назад, поспешно отступая.

Эти люди в черном были слишком сильны. Цзи Анду чувствовал, что, если он не сбежит, его убьют.

Однако Цзи Анду недооценил скорость реакции этих людей. Бум! Бесчисленные энергетические удары врезались в область, в которой Цзи Анду стоял всего несколько минут назад, выпустив облако пыли.

Вскоре после этого мощный полу- Лу У в черном бросился вперед, нагоняя Цзи Анду и своей рукой блокируя его отступление. Одним ударом он разбил барьер Звездной Энергии Цзи Анду и ударил ладонью ему в грудь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1355. Сун Юаньи вступает в бой!**

— Вaaaa!

Цзи Анду вырвало кровью, и его грудь прогнулась. Он чувствовал, как будто вся кровь в его груди выходит в его конечности и голову, как будто вся его кровь и органы были раздавлены.

Цзи Анду даже не мог сказать, сколько у него сломано ребер.

Еще хуже было то, что черное пламя проникло в его тело, особенно в его конечности и кости. Плип плип. Черная кровь начала сочиться из его носа. Интенсивный страх охватил разум Цзи Анду.

Это был первый раз, когда он чувствовал себя так близко к смерти.

Это был тот ублюдок! Это должен быть он!

Цзи Анду стиснул зубы и мысленно выругался. Он знал, что попал в чью-то схему, и был только один человек, который имел средства и желание составить схему против него… только один!

— Слушайте мой приказ! Убейте их! — пронзил небеса крик Цзи Анду.

Взрыв! Мгновение спустя наружу вырвался кровавый туман. Это был первый раз с тех пор, как Цзи Анду вступил в Праведный Альянс, когда он использовал Искусство Кровавого Побега пути зла. Его скорость взлетела, и он убежал вдаль в виде черной и забрызганной кровью полосы. Его скорость была в несколько раз выше, чем у полу-Лу У. Мужчина в черном был слишком удивлен, чтобы его поймать.

— Атака! Убить их всех!

Со всех сторон раздавались боевые крики, и эксперты Праведного Альянса сходились, формируя формирование мечей и безрассудно нападая на людей в черном.

Хотя эти люди в черном были сильны, Праведный Альянс был фракцией номер один в мире боевых искусств и имел свое достоинство. Независимо от того, с каким противником он столкнулся, он никогда не отступит.

Клангклангклац!

Оружие сталкивалось с оружием, грохотали энергетические ударные волны. Экспертам Праведного Альянса потребовалось всего лишь мгновение, чтобы лишить людей в черном наилучшего шанса преследовать Цзи Анду.

— Подождите! Кажется, это не он!

Лидер этой группы людей в черном, казалось, что-то почувствовал, и его глаза сверкнули. Он действительно почувствовал ауру цели на теле этого парня, почти приняв его за настоящую цель, но, когда человек использовал свое секретное искусство, чтобы спастись, аура цели полностью исчезла.

Теперь не было никаких сомнений, что этот человек не был их настоящей целью.

— Забудьте о парне, который сбежал! Нам нужно найти реальную цель. Что касается этих дураков, убейте их всех!

Глаза одетого в черное капитана вспыхнули. Взрыв! Подняв правую руку, он выпустил вязкое черное пламя, которое поразило эксперта Праведного Альянса, мгновенно окутав его огнем.

— Ааа!

Жалобный крик разорвал воздух, и Звездная Энергия ученика Праведного Альянса загорелась. Через несколько мгновений на землю упал почерневший труп.

В воздухе раздались новые взрывы. Другие группы людей в черном обнаружили энергию Ван Чуна, но во время взрывов эти энергетические сигналы исчезли. Это было словно ситуация, с которой они столкнулись на юго-востоке. В несколько мгновений, вместо того, чтобы найти свою цель, люди в черном усилили конфликт с Праведным Альянсом.

Пора…

В отдаленной части поля битвы из кучи учеников Праведного Альянса, которые рухнули от яда, поднялась фигура. Когда Ван Чун оглядел бесчисленных людей, сражающихся в огненном свете, его губы изогнулись в улыбке.

Люди в черном были неумолимы, а Сун Юаньи постоянно преследовал его Мастера. Болливый рот старейшины формирования вызвал подозрение в отношении его личности, что привело к тому, что пять могущественных старейшин Праведного Альянса расположились в пяти разных точках, чтобы не дать Ван Чуну спокойно уйти. Кроме того, Ван Чун почувствовал, что у подножия горы следят еще три грозных эксперта.

В нынешних обстоятельствах Ван Чун не мог ни атаоквать, ни отступать, и не мог лично вмешиваться. Он мог думать только стратегически. Организация людей в черном смогла зафиксировать его энергию, но Ван Чун сумел использовать свою Звездную Энергию для создания клонов, которые могли бы легко решить эту проблему.

Хотя клоны не могли продержаться очень долго и не могли сражаться, их было более чем достаточно, чтобы ввести в заблуждение людей в черном.

— Но этих людей из Праведного Альянса недостаточно!

Ван Чун осмотрел поле битвы и нахмурился. Люди в черном имели загадочное происхождение и невероятную силу. Хотя эксперты Праведного Альянса, такие как Оуян Чанхэн, могли противостоять им, Праведный Альянс от неожиданной атаки пошатнулся.

Ван Чун подсознательно перевел взгляд на вершину, где была установлена белая палатка. Именно здесь проживал Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи. Если и был один человек, который мог изменить ход этой битвы, то это был Владыка Праведного Альянса. Но по какой-то причине палатка оставалась совершенно тихой.

Внезапно у Ван Чуна возникла мысль. Улыбаясь, он начал пробираться к вершине.

......

Хотя за пределами горы происходили ожесточенные бои, на горе все было тихо. Если внимательно посмотреть, то можно заметить, что все листья рощи деревьев в двухстах шагах от горы качались на ветру. Над этими деревьями три человека в бамбуковых шляпах стояли в ряд, неподвижно паря в воздухе.

Битва продолжалась в течение некоторого времени, но эти трое, похоже, не собирались вмешиваться. Как будто битва не имела к ним никакого отношения.

Крайний левый человек посмотрел на гору и вдруг сказал:

— Кажется, на горе возникла небольшая проблема.

— Ха-ха, мышонок снова начал оперировать своими схемами.

Самый правый мужчина злобно усмехнулся. Его голос был холодным и убийственным.

— Лидер, мы должны вмешаться?

Мгновение спустя они повернулись к человеку в центре, который был самым большим из трио. Хотя человек был одет в бамбуковую шляпу, он обладал гораздо более сильной аурой и был значительно сильнее двух других. Он был явно настоящим лидером этой операции.

Человек в центре ничего не сказал и ничего не сделал. Двое его подчиненных сочли невозможным сказать, о чем он думал.

Через некоторое время человек в центре сказал:

— В этом нет необходимости!

— Тот эксперт еще не вмешивался.

Пока он говорил, он медленно поднял глаза к белой палатке на вершине.

Среди хаоса битвы и гибели многих людей эта белая палатка, казалось, существовала в другом мире и оставалась совершенно незатронутой. Хотя очень немногие это заметили в пылу битвы, человек в бамбуковой шляпе чувствовал, что в этой палатке был очень сильный шторм.

......

На горе битва усиливалась. Будучи фракцией номер один в мире боевых искусств, Праведный Альянс собрал много экспертов высшего класса, и этим экспертам удалось нанести существенный урон людям в черном.

— Черт побери! Почему до сих пор нет признаков этого отродья? Он отрастил крылья и улетел?!

Кровавый Глаз скрежетал зубами в ярости.

Криии!

С вершины раздался резкий крик. Кровавый Глаз поднял глаза и увидел, что орел души еще раз вылетел в небо, чтобы найти цель. На этот раз, однако, оно указывал на то, что цель была на вершине.

— Пошли!

Глаза Кровавого Глаза сверкнули холодным светом, и он бросился к вершине. Его рот издал резкий свист. Все люди в черном на горе отбросили свои прежние цели и направились к белой палатке, расположенной на вершине.

Хотя многочисленные ученики Праведного Альянса пытались остановить их, они не могли этого сделать. Двести футов, сто футов, восемьдесят футов… они становились все ближе и ближе к вершине.

На расстоянии около шестидесяти футов Кровавый Глаз остановился, внезапно почувствовав опасность. Для Кровавого Глаза, эта ничем не примечательная белая палатка источала опасность из каждой нити.

ТвишТвишТвиш!

Хотя Кровавый Глаз остановился после того, как почувствовал опасность, люди в черном вокруг него совершенно не сознавали это, стремительно приближаясь к палатке.

Один человек в черном полу-Лу У теперь приблизился менее чем на двадцать футов к палатке.

Бум!

Встряхнув рукой, он послал заряд разрушительной энергии в белую палатку, даже не намереваясь увидеть, что было внутри.

Когда заряд энергии собирался ударить по палатке, изнутри раздался взбешенный голос.

— Наглец!

Голос был наполнен божественным величием, внушающим инстинктивный страх всем, кто его слышал.

Бузз!

Казалось, время остановилось, и из палатки взорвалась страшная волна энергии. Он пронесся как ураган, разогнав атаку, выпущенную человеком в черном, а затем ударив его в лоб.

Фууш!

Грудь полу-человека полу-Лу У сразу же прогнулась, а его кости сломались. Блюя кровью, он улетел вдаль.

Белая волна энергии не ослабевала, быстро сметая остальных людей в черном.

Тудтудтуд!

Следующим за ним семерым одетым в черное мужчинам казалось, что они врезались в стальную стену. Они закричали, и белая волна энергии подбросила их в воздух. Некоторые из них приняли форму полу-Лу У, в то время как другие были в форме могучих Асур Черного Пламени, иные были в области Святого Бойца… но эти люди будто были сделаны из бумаги перед белой волной энергии! Все они с криком улетели вдаль!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1356. Вмешивается человек в бамбуковой шляпе!**

— Нехорошо!

Кровавый Глаз побледнел и сразу начал отступать. Но даже когда человек уровня совершенствования Кровавого Глаза использовал технику движения пустоты, он все равно не мог обогнать белую волну. Взрыв! В мгновение ока нахлынула волна энергии. Кровавый Глаз успел только направить все свои силы на то, чтобы извергнуть Огонь Мары, и был поражен этой волной.

Румбл!

Черный Огонь Мары, который мог сжечь всевспыхнул всего на несколько мгновений, а затем был потушен этой тиранической волной энергии. Кровавый Глаз был отброшен в воздух, как тряпичная кукла, и его вырвало кровью.

От одного удара Кровавый Глаз, самый сильный из одетых в черное людей, был тяжело ранен, а многие его кости были сломаны.

Хууу! Густые облака пыли поплыли вокруг вершины, в то время как пятна крови и обломки валялись на земле на сто футов вокруг белой палатки. На земле лежал труп мужчины в черной одежде, а остальные люди в черном были тяжело ранены и со страхом смотрели на эту белую палатку на вершине.

Весь мир замолчал.

Даже архитектор, стоящий за всем этим, Ван Чун, спрявшись в глубине горы, был шокирован.

Свист! Полог палатки поднялся, позволяя фигуре в белом халате с презрительным взглядом медленно и уверенно выйти. Аура, столь же обширная, как горы и моря, вырвалась из его тела, в результате чего пространство вокруг него исказилось.

Сун Юаньи с холодным выражением лица и безграничной энергией был похож на гору, парящую в небесах, словно бесспорный центр мира.

«Как это могло произойти? Кто бы мог подумать, что он будет таким сильным!» — пробормотал про себя Ван Чун. Когда он впервые посмотрел в спину этого человека, он почувствовал глубокий страх.

В городе Люяо Ван Чун сражался против этих полу-Лу У и Асуров Черного Пламени, поэтому он точно знал, насколько они сильны. Ван Чун верил, что даже если бы Сун Юаньи был могущественным, он был бы только на пиковом уровне Святого Бойца, Великого Императорского Генерала.

Но теперь Ван Чун понял, насколько ошибался. Этот человек был, вероятно, ненамного слабее его Мастера, когда дело доходило до сражения.

За последние два года его Мастер отдыхал и выздоравливал, восстанавливая свой прежний уровень совершенствования и даже обнаружил существование Тонкого Царства. Но враги Старика Демонического Императора не проводили последние два года без дела. Это были люди, которым удалось успешно поймать кого-то, столь же параноидального, как и его Мастер, поэтому ни с кем из них не было бы легко справиться. И эти люди имели дополнительные полтора года, чтобы улучшить свои уровни совершенствования по сравнению с его Мастером.

Когда его мастер постигал Тонкое Царство, враги его мастера, вероятно, добились значительных успехов в боевых искусствах.

Этот человек был чрезвычайно опасен!

Когда он думал о том, что Сун Юаньи начинал сомневаться в его личности и даже поместил пятерых старейшин у подножия горы, чтобы пленить его, Ван Чун почувствовал сильную опасность. Сун Юаньи был чрезвычайно проницательным человеком, и, вероятно, даже помощи Сун Юран было недостаточно, чтобы обмануть его.

«Я не могу больше здесь оставаться!» — тихо сказал себе Ван Чун.

Но, несмотря на хаос на горе, Ван Чун ушел не сразу. С самого начала он чувствовал, что три ужасающие энергии, скрывающиеся у основания горы, еще не сдвинулись с места. Неосторожное движение в такое время привлечет к нему внимание как этого трио, так и Сун Юаньи.

Я должен ждать.

Ван Чун сдержался и решил пока отступить.

— И кто же вы все такие?

Сун Юаньи уверенно подошел к мужчинам в черном.

Сун Юаньи был одним из сильнейших людей в мире сект и одним из его путеводных огней. Таким образом, он обладал божественным величием, которое вызывало ужас в сердцах других.

Но даже человеку с такой властной аурой, как у Сун Юаньи, ни один человек в черном не ответил.

Взрыв! С тяжелым ударом правой ноги мужчина в черном бросился вперед с убийственным намерением в глазах и мечом в руке. Вскоре за ним последовали все остальные. Никто из них так и не заговорил, они просто бросились на Сун Юаньи.

В этом мире не было ни одной фракции, достойной их внимания. Независимо от того, насколько могущественным был Сун Юаньи, в их глазах он был просто обычным смертным, хотя, возможно, он был немного сильнее обычного.

— Хммм, Вы ищете смерти!

Взор Сун Юаньи остыл. Он только смотрел на этих нападающих людей в черном, и, казалось, не предпринял никаких специальных действий.

Он держал одну руку за спиной, слегка щелкнув пальцами другой. Внезапно шесть или семь вспышек энергии, столь же ослепительных, как солнце, вырвались вперед и ударили в людей в черном.

Бум! Бум! Ни упрямые полу-Лу У, ни могучие Асуры Чёрного Пламени не смогли остановить эти громадные взрывы энергии.

Плушплушплуш! Сверкнула ослепительная вспышка света, а затем большие и кровавые дыры появились на груди людей в черном, где были их сердца. Можно было рассмотреть сквозь эти отверстия другую сторону и даже четко различить органы в их груди.

— Как это могло произойти?

Люди в черном остановились и недоверчиво уставились на кровавые дыры в своей груди.

С их силой даже божественное оружие не сможет нанести им большой урон. Но одному человеку удалось покончить с их жизнью одним движением пальца. Они не могли этого принять.

Тумптумптумп! Несколько мыслей пролетели в их умах, а затем все стало черным, и они упали на землю.

Тишина, абсолютная тишина!

Те люди в черном, которые поднимались на гору, немедленно остановились, и их лица стали растерянными и испуганными.

После короткого периода молчания все ученики Праведного Альянса начали громко кричать.

— Владыка Альянса!

— Владыка Альянса!

— Владыка Альянса!

Люди в темных одеждах и черных шарфах на лицах появились из ниоткуда и были чрезвычайно таинственны, и каждый из них был невероятно могущественным.

Более того, они работали с невероятной сплоченностью и напали на гору, не сказав ни слова, создав резкий контраст с учениками Альянса Пяти Предков. Как будто они были призраками из подземного мира.

В одной схватке многочисленные ученики Праведного Альянса были убиты от их рук, и даже старейшины не могли сравниться с этими грозными противниками. Тем не менее, в конце концов, эти люди все же пали перед Владыкой Альянса. Как бы ни были сильны эти люди в черном, они были ничем иным, как глиняными собаками перед Владыкой Альянса.

Свист!

Порывы ветра пришли из леса у подножия горы. Трое парящих в воздухе людей наконец начали двигаться.

— Они не могут проиграть! — неожиданно сказал самый левый человек в бамбуковой шляпе. — Я не думал, что такого могущественного человека можно найти не только в Императорском Дворе Центральных Равнин, но и в мире боевых искусств!

— Очень сильный враг! — согласился самый правый человек. — Кажется, нам нужно вмешаться!

Видя, как он убил так много их подчиненных всего лишь двумя ударами, гегемон мира боевых искусств стоил того, чтобы сразиться с ним лично.

Человек в центре кивнул.

— Вы двое, идите!

— Убьююю!

Вдалеке раздавались звуки сражения. Демонстрация силы Сун Юаньи заряжала энергией учеников Праведного Альянса, и все они поднимали свое оружие высоко в воздух и бросались на людей в черном.

— Ха!

Увидев это зрелище, самый левый человек неожиданно усмехнулся и жестоко улыбнулся. Его правая рука сжала рукоять сабли, и легким рывком он наполовину вытащил черный ятаган.

Клац!

Ятаган зазвенел, и человек исчез в облаке дыма.

......

У подножия горы битва еще продолжалась. Ученикам Праведного Альянса удалось разделить некоторых людей в черном.

— Убью!

Ученик Праведного Альянса бросился к человеку в черном.

Но мгновение спустя ученик Праведного Альянса внезапно обернулся, чувствуя сильную опасность. Однако позади него была только пустая тьма. Внезапно перед его глазами вспыхнул слабый блеск сабли.

Свист! Прежде чем ученик Праведного Альянса успел среагировать, эта сверкающая сабля разрубила его надвое. Когда половинки его тела разделились, они превратились в жестокие языки черного пламени. И когда это пламя горело, оно сжигало все в десяти шагах от себя.

Взрыв!

Тело ученика Праведного Альянса почти мгновенно взорвалось. Мгновение спустя соседний ученик Праведного Альянса был поражен сверкающей саблей и взорвался, покрывшись пламенем.

Второй, затем третий, четвертый… В мгновение ока десять учеников Праведного Альянса взвыли и запылали огнем.

Черное пламя пронеслось у подножия горы, как вода.

Свист!

В воздухе вспыхнул еще один свет от сабли, но на этот раз он не был направлен против одного ученика Праведного Альянса. Тонкий свет сабли растянулся на триста футов, а затем, бум! Казалось, будто была вскрыта вся гора.

Независимо от того, осознавали ли эти двадцать-тридцать учеников Праведного Альянса, или нет, для этой сабельной энергии они были не более, чем агнцами на заклание. Все они были ею разрублены пополам. Половинки их тел сразу начали гореть черным пламенем.

Оууууу!

Несмотря на то, что эксперты Праведного Альянса были разрублены на части, их головы плакали, их лица искажались в агонии, пока черное пламя поглощало их.

— Ах!

Увидев это, все ученики Праведного Альянса, которые еще недавно с воодушевлением бросались на людей в черном, в ужасе отступили.

Перед лицом этого сабельного света все они были только муравьями. Как бы они ни пытались дать отпор, их все равно убьют.

Самое главное, что, хотя многие эксперты Праведного Альянса были почти мгновенно убиты, они даже не видели, кто совершил это дело, как будто это была работа призрака. Такое неведение было просто невыносимым.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1357. Мантра Вечной Весны!**

Свист! Раздалось еще одно сабельное сияние, а затем двадцать с небольшим экспертов Праведного Альянса были вырублены, как стебли пшеницы.

Никто из Праведного Альянса не смог устоять перед этой призрачной и тонкой как бритва полосой сабельной энергии. Эта энергия сабли быстро вывела букву Z в воздухе, и поднялась в гору.

— Демон пути зла, умри ради меня!

Сверху раздался громовой рев, и когда снова появился почти невидимый сабельный отблеск, как комета вырвался огромный столб пламени.

В этом пламени можно было смутно разглядеть крупного мускулистого человека, его тело было похоже на бронзового гиганта, который был заключен в огненно-красную броню, сформированную из звездной энергии. Его доспех был изящно сконструирован, толщиной от семи до восьми дюймов, и излучал ауру непобедимости.

— Звездное Огненное Море!

Сицун Юаньцзя взревел, и направил всю энергию в своем теле на слабую энергию сабли.

Бум бум бум! Когда появились одна волна энергии за другой, энергия сабли, наконец, рассыпалась. И, наконец, был обнаружен человек в бамбуковой шляпе, плывущий в семи или восьми футах от земли.

Глаза у него были холодные, мышцы напряжены, и он держал в руке черный ятаган, в то время как на ветру за ним был накинут плащ. Его тело источало ауру нападающего леопарда.

Тем временем Сицун Юаньцзя, наконец, заставив человека в бамбуковой шляпе раскрыться, приземлился на землю и отшатнулся назад.

Его лицо побледнело. Было ясно, что столкновение закончилось для него плохо. В конце концов, он не оправился от битвы со Старейшиной Демоническим Императором, поэтому борьба с другим могущественным противником в лице человека в бамбуковой шляпе привела его к серьезным травмам.

— Хммм!

Мужчина в бамбуковой шляпе посмотрел на Сицуна Юаньцзя, его черный ятаган, казалось, издал кровожадный крик, а затем снова исчез, словно призрак.

Великий Пустой Шаг!

Это была модернизированная версия техники движения пустоты, и она была намного быстрее и грознее. Как только техника была использована, его аура полностью исчезла, и он начинал двигаться с невероятной скоростью, что чрезвычайно затрудняло его обнаружение. Даже такой старейшина Праведного Альянса, как Сицун Юаньцзя, сочтет это трудным подвигом.

Свист!

Появилась еще одна энергия сабли, движущаяся с еще большей скоростью. К тому времени, когда она появилась, она была очень близка к Сицуну Юаньцзя, и ее целью была спина Сицуна Юаньцзя!

Взрыв!

Сицун Юаньцзя поморщился, и за короткое время он собрал восемьдесят процентов своей звездной энергии и изгнал ее со спины. Но сабельная энергия была намного острее, чем представлял Сицун Юаньцзя. Она пронзила звездную энергию Сицуна Юаньцзя и разрубила его спину.

— Умри!

Человек из бамбуковой шляпы безжалостно улыбнулся. Он развивал одно из первоклассных сабельных искусств их организации, известное как Бесчисленный Цикл Слэшей!

В начале, это искусство сабли требовало, чтобы один из них наносил десять ударов в секунду, затем сто, тысячу, а затем даже больше. На самом высоком уровне все сабельные энергии сливались воедино в один тонкий волосяной пучок света длиной более двухсот футов.

Это было просто и понятно, но сила этого искусства была невероятной.

Владеющий этим искусством мог даже прорезать звездную энергию пиковых великих Императорских Генералов, как будто она была сделана из бумаги.

Бум! Острая энергия сабли поразила тело Сицуна Юаньцзя, но мгновение спустя оно рассеялось так, как будто ударило по крепости. Толстый доспех звездной энергии Сицуна Юаньцзя сумел остановить удар.

Сицун Юаньцзя пролетел в воздухе, отбросив энергию клинка на двадцать с лишним метров, и его лицо стало еще более бледным. Но в итоге ему все же удалось заблокировать удар.

Божественная Броня Чжужун!

Это было высшее искусство, которое культивировал только Сицун Юаньцзя. Он потратил двадцать лет, совершенствуя эту технику, и, наконец, сумел достичь полного слияния с ней.

Именно это искусство позволило Сицуну Юаньцзя стать одним из сильнейших старейшин Праведного Альянса. Даже самым сильным техникам было бы очень трудно причинить вред Сицуну Юаньцзя из-за его Божественной Брони Чжужун.

Но через мгновение, бабах! Без каких-либо предупреждений на Божественной Броне Чжужуна возле груди Сицуна Юаньцзя появились тонкие трещины, и эти трещины сразу же заставили Сицуна Юаньцзя потерять самообладание.

— Как это могло произойти?

Сицун Юаньцзя сразу почувствовал глубокий страх. Его доспех был действительно прочнее стали. Если его враг смог разбить его одним ударом сабли, то эта энергия сабли была во много раз сильнее, чем он предполагал.

— Хммм!

Человек в бамбуковой шляпе ясно это заметил. Его глаза застыли, и он поднял свой ятаган и приготовил еще одну атаку.

— Старейшина Сицун, мы пришли помочь вам!

Во вспышке света появились несколько других старейшин, стоявших у основания горы.

Тем временем в порыве ветра человек в бамбуковой шляпе холодно улыбнулся. Он сделал два шага, каждый из которых покрывал более ста футов, и исчез.

Не потревожив ни одного человека, второй человек в бамбуковой шляпе прошел мимо Сицуна Юаньцзя и остальных и направился к вершине.

Обладание Великим Пустым Шагом сделало его по существу непобедимым, поэтому первый человек в бамбуковой шляпе не нуждался в его помощи. Напротив, существование Сун Юаньи на вершине представляло огромную угрозу для всех людей в черном. Кровавый Глаз и другие ему просто не подходили.

— В конце концов вы уходите?

Огромное знамя Праведного Альянса развевалось на ветру. Сун Юаньи стоял перед белой палаткой, и его глубокий взгляд всматривался в пустоту. Он давно уловил все передвижения вокруг этой горы.

Будь то человек в бамбуковой шляпе, сражающийся с Сицун Юаньцзя у подножия горы, второй человек в бамбуковой шляпе, несущийся с молниеносной скоростью, или их лидер, который плыл над далекими деревьями, никто из них не мог избежать взгляда Сун Юаньи.

Он заметил их существование с момента начала битвы. Чтобы застрелить человека, нужно застрелить его лошадь, а для захвата подчиненных необходимо захватить Короля. Сун Юаньи прекрасно знал, что те трое в бамбуковых шляпах, которые еще не пришли в дижение, представляли наибольшую угрозу Праведному Альянсу.

Пока он мог победить их, он мог полностью разрешить кризис.

Это было причиной того, что он не ушел, так как он искал сохранения своей звездной энергии.

— Убьююю!

Звуки борьбы продолжали звучать над горой, и Сун Юаньи разгромил людей в черном. Видя, как Сун Юаньи расправляется с их силами, даже Кровавый Глаз чувствовал глубокий страх, не говоря о других людях в черном. Все они отступили, инстинктивно пытаясь избежать атаки Сун Юаньи.

Владыка Праведного Альянса в их глазах был непостижимо могущественным.

— Отступаем! Этот парень слишком силен. Пусть лидер справится с ним! — закричал Кровавый Глаз.

По крайней мере восемьдесят процентов их потерь до сих пор были нанесены Сун Юаньи, и теперь люди в черном считали его богом резни. В такое время Кровавый Глаз мог только надеяться, что вмешаются три лидера.

Хууу! Одежды Сун Юаньи развевались на ветру, и он покинул вершину и углубился в поле битвы.

За Сун Юаньи, тем, кто обладал силой, чтобы доминировать на поле битвы, наблюдали бесчисленные глаза. Каждое его движение заставляло других разразиться холодным потом.

Многие мужчины в черном побледнели и неосознанно отступили.

Свист!

Безразличное выражение лица, Сун Юаньи щелкнул пальцем, заряд энергии мгновенно ударил ближайшего человека в черном и упал на землю.

Сун Юаньи был совершенно невозмутим, он поднялся в воздух и пошел дальше.

Сделав шесть шагов, Сун Юаньи вытянул руку. Послышался тревожный крик, и человек в черном, казалось, был связан невидимыми цепями и втянут в хватку Сун Юаньи, где его держали в воздухе, как утку.

— Говори! Кто ты такой? Почему вы напали на наш Праведный Альянс?! — холодно сказал Сун Юаньи.

— Хммм!

Но человек в черном только усмехнулся. Прежде чем Сун Юаньи успел что-нибудь сделать, мужчина пригнулся. Когда из его рта стекала черная кровь, мужчина обмяк и безжизнен.

Сун Юаньи наконец сморщила лоб.

— Солдат-самоубийца!

В мире боевых искусств убийства из мести были обычным делом, но редко бывали такие люди, как эти люди в черном, которые прятали в зубах яд, которым они совершали самоубийство в момент, когда их захватили. Никто же из сект такого не делал, даже ученики злого пути. Единственным исключением были солдаты-смертники.

Сун Юаньи увидел двух старейшин Праведного Альянса в жестоком бою и крикнул:

— Старейшина Лю, старейшина Цан!

У этих двоих были беспорядочные ауры, и было очевидно, что они были ранены в бою.

— Владыка Альянса!

Услышав голос Сун Юаньи, они сразу же отступили и полетели в сторону Сун Юаньи. У них обоих были бледные и нездоровые лица.

Их уровень совершенствования был несколько слабее, чем у других старейшин Праведного Альянса, и они были менее способны противостоять Огню Мары и Огню Джу Би. Каждые два из трех этих людей в черном обладали таким пламенем, в результате чего битва была чрезвычайно обременительной для звездных энергий этих двух старейшин.

— Я оставляю этих людей вам! — сказал Сун Юаньи. Он дважды щелкнул пальцем, и мгновение спустя два взрыва энергии пронзили воздух и поразили тела двух старейшин.

Энергия в их телах мгновенно начала увеличиваться, а их раны быстро восстановились. У старейшины Лю была большая сабельная рана на теле, которая простиралась от левой груди до правой части живота, но теперь эта рана начала закрываться, а на ее месте выросла новая плоть.

Свист! Свист! Сун Юаньи высветил еще несколько вспышек энергии. Несколько экспертов Праведного Альянса, которые получили тяжелые ранения и едва сумели удержаться, мгновенно начали восстанавливаться. В мгновение ока их цвет лица стал румяным, и они энергично бросились в драку, как тигры или драконы.

Бузз!

Ван Чун увидел все это, стоя на большом камне, и его глаза дернулись. Каждый мастер боевых искусств был способен лечить травмы другого человека и восстанавливать энергию, но никто не был похож на Сун Юаньи, небрежно и быстро залечивая раны на больших расстояниях.

Вероятно, менее десяти процентов мастеров боевых искусств были способны на такой подвиг. Подобные техники больше не были в рамках обычных боевых искусств.

Вечная Весенняя Мантра!

У Ван Чуна внезапно возникла мысль, но прежде чем он смог полностью ее переварить, на поле битвы произошел огромный сдвиг.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1358. Даже пыль не потревожена!**

Бум!

Внезапно, во вспышке света, хлыст длиной более двадцати метров злобно обрушился на Сун Юаньи. Черный Огонь Мары яростно горел на кнуте, корчась и вопя, как будто у него была собственная жизнь.

Когда кнут полетел по воздуху, он казался острым, как клинок. Воздух засвистел, и черный кнут прорезал его, как бумага.

Кнут был настолько острым, что мог разрезать пополам даже кусок стали.

Хлопок!

Но мгновение спустя белая тонкая ладонь потянулась и энергично схватилась за кнут. Черное пламя быстро поразило руку схватившего, но, когда оно достигло кулака, оно не могло продолжать идти дальше. Как будто столкнулось с невидимой стеной.

Клац!

В тот момент, когда Сун Юаньи начал действовать, с другого направления появилась смутная фигура. Сначала эта фигура была на расстоянии более ста футов, но в мгновение ока эта фигура оказалась прямо перед Сун Юаньи.

Рука с шипастой перчаткой с ужасающей скоростью мчалась к Сун Юаньи.

Криии!

Когда кулак вырвался вперёд, это было похоже на то, как взорвалась бомба, бесчисленные волны энергии вырвались наружу.

Удар кулаком превзошел любую атаку первого человека в бамбуковой шляпе. Даже эксперты уровня Сицуна Юаньцзя или Черного Предка Инь не смогли бы отразить его удар.

Но чисто белая ладонь вырвалась вперед и схватила металлическую перчатку второго человека в бамбуковой шляпе.

Раздался грохот, потрясший небеса, и кулаки столкнулись.

Бум! Бум! Бум!

Несколько десятков экспертов сражались со всей своей силой. Волны бескрайней Звездной Энергии сосредоточились на Сун Юаньи, и вторая бамбуковая шляпа столкнулась с человеком, поднявшись на несколько тысяч футов в воздух, и темнота принялась взрываться и грохотать, как будто продолжалась гроза.

Взрыв!

Среди взрывов и пыли, это был второй человек в бамбуковой шляпе, которого заставили отступить на десять с лишним шагов. Сун Юаньи, напротив, висел в воздухе как крепкий столб, оставаясь полностью неподвижным.

Это жестокое столкновение не заставило его сдвинуться даже на полшага.

Мир замолчал.

Все на поле битвы побледнели, а второй человек в бамбуковой шляпе был ошеломлен.

Он знал, что Сун Юаньи был очень могущественным, но никак не ожидал, что эксперт мира боевых искусств будет могущественным настолько! Даже такой сильный человек, как он, не смог пошевелить Сун Юаньи.

!!!

Еще более потрясен этим зрелищем был Ван Чун, который прятался на вершине.

Ван Чун всегда верил, что независимо от того, насколько силен Сун Юаньи, это не будет слишком абсурдно, если он сам сможет сразиться с ним в битве. Но когда он увидел это зрелище, он понял, что он глубоко недооценил Владыку Праведного Альянса.

Ван Чун, наконец, понял, как Сун Юаньи сумел стать сильным противником такого сильного человека, как его Мастер.

Судя только по тому, как он оттолкнул второго человека в бамбуковой шляпе одной ладонью, Сун Юаньи мог считаться одним из сильнейших экспертов современности!

Это неправильно!

Ван Чун моргнул и заметил несколько особенностей на горе. Везде, где прошла звездная энергия Сун Юаньи, бесплодная скала внезапно начала прорастать зеленой травой.

Примерно в двадцати шагах от Сун Юаньи на ветке дерева, которая использовалась для разжигания костра, даже расцвел желтый цветок.

Мантра Вечной Весны Бессмертного!

Эта мысль привела Ван Чуна в смятение. Вначале Ван Чун мог только строить догадки, но теперь он был уверен, что Владыка Праведного Альянса развил одно из высших искусств Центральных Равнин, одно из десяти великих искусств — Мантру Вечной Весны Бессмертной Вселенной.

В прошлой жизни Ван Чун только слышал об этом высшем искусстве: это был первый раз, когда он видел его своими глазами. Среди высших искусств праведного пути это искусство уступало только Искусству Верховного и Бесконечного Происхождения Бессмертия и Искусству Бога и Уничтожения Демонов, занимая третье место.

В своей прошлой жизни Ван Чун упал с самых высоких уровней общества до бездомного и несчастного, от жизни в клане министров и генералов до странствий по пустыне, но в этом процессе он так и не смог развить глубокое понимание мира сект. Ван Чун никак не ожидал, что Мантра Вечной Весны Бессмертной Вселенной, которую было так трудно культивировать, что говорили, что даже боги и призраки находят ее непостижимой, вдруг появится здесь.

Это искусство предъявляло чрезвычайно строгие требования к таланту и способности к пониманию. Хотя оно входило в десятку великих искусств и было невероятно могущественным, не было никакого способа его развить. Нужно было продвигаться шаг за шагом по заданному пути, на что требовалось невероятное количество времени, чтобы наконец достичь конца.

Таким образом, после своего перевоплощения, Ван Чун даже не задумывался о попытке получить Мантру Вечной Весны Бессмертной Вселенной, поскольку у него просто не было двадцати лет, необходимых для ее совершенствования.

Но теперь она появилась!

Любой, кто может потратить двадцать лет совершенствуя свой характер и неспешно культивировать это искусство, может быть только человеком с цепкой волей и железной решимостью, а тем, с кем определенно было нелегко иметь дело. Когда Ван Чун посмотрел в спину Сун Юаньи, он почувствовал сильный страх.

Одна только эта техника, не говоря о других его чертах, сделала Сун Юаньи чрезвычайно пугающим противником.

— Хммм, я не думал, что среди мастеров боевых искусств будет кто-то вроде тебя!

Второй человек в бамбуковой шляпе стоял в воздухе, опустив голову и вызывая ветер. Как один из руководителей людей в черном, он очень редко говорил со своими целями, не говоря уже о посторонних.

Но Владыка Праведного Альянса использовал свою собственную силу, чтобы завоевать его уважение, что заставило его изменить своей привычке и заговорить.

— Но ты все равно умрешь!

Холодный свет вспыхнул в его глазах, а затем мгновение спустя тело человека потемнело, и он исчез. В то же время черный кнут, сделанный из Огня Мары, длиной в двадцать с лишним метров, еще раз пронзительно взвизгнул в воздухе. Как будто кто-то контролировал его, он извивался и корчился, как питон, пытаясь ударить Сун Юаньи.

Не было сомнений, что Сун Юаньи в глазах этого человека стал врагом номер один.

Сун Юаньи должен был быть убит, чтобы они могли убить цель, а также чтобы помешать Сун Юаньи убить всех остальных людей в черном.

Бум бум бум!

Звездная энергия взорвалась волнами черной энергии, которые затопили область более чем на сто футов вокруг Сун Юаньи. Великий Пустой Шаг второго человека в бамбуковой шляпе сделал его быстрее и непредсказуемее, чем кто-либо еще. Его атаки могли появляться под любым углом, застигая врагов врасплох.

Сун Юаньи был центром всех этих атак. В горах раздались взрывы, появились бесчисленные дыры на склоне, падали знамена. Прежде чем знамена падали, они были разорваны на куски вместе с выносливой горной скалой.

Клац! Семь или восемь мечей, которые были брошены в землю, были распылены волнами энергии. Ударная волна, созданная столкновением этих двух экспертов, была чем-то, что не могли вынести даже эти мечи, выкованные из самой прекрасной стали!

Такова была сила этих двух экспертов, что даже Кровавый Глаз в страхе отступил.

Только Ван Чун продолжал стоять на краю битвы, сдерживая свою ауру, чтобы его не заметили.

Это были два чрезвычайно сильных противника, и, если странное слияние факторов не позволило ему принять личность молодого мастера Цинъяна и проникнуть в Праведный Альянс, он был бы тем, кто столкнулся со всеми этими людьми в черном. Он не заботился бы в любое другое время, но теперь, когда он не мог легко использовать Великое Искусство Творения Небес Иньян, он действительно был бы в страшной опасности, если бы столкнулся с этими людьми самостоятельно.

Похоже, я действительно должен поблагодарить Сун Юран!

Ван Чун посмотрел вдаль, где встревоженная Сун Юран пыталась лечить учеников Праведного Альянса.

Двое мужчин в бамбуковой шляпе, которые только что появились, были сильнее любого другого человека в черном, с которым он когда-либо сталкивался прежде, и на этот раз они пришли с большой силой. Кроме того, Ван Чун чувствовал, что противнику с еще более мощной энергией еще предстоит выйти.

Если бы не Сун Юран, ему пришлось бы полагаться на свои силы, и, хотя он не осмеливался сказать, что не сможет сбежать, ему, скорее всего, грозит страшная опасность.

Что касается Сун Юаньи, то это был грозный противник, и он взял с собой так много людей, чтобы поймать его мастера и, возможно, даже его самого. Теперь он мог использовать людей в черном, чтобы проредить его силы, что можно было бы расценить как ослабление будущей угрозы его мастеру.

Мантра Вечной Весны действительно глубока! В прямом противостоянии эти два человека в бамбуковой шляпе ему просто не подходят!

Глаза Ван Чуна внезапно засияли холодным светом.

Пыль и хаотическая Звездная Энергия проникали на поле битвы, и человек в бамбуковой шляпе, в частности, был невероятно могущественным и быстрым, двигаясь гораздо быстрее, чем видно невооруженным глазом. Для многих людей эта битва была далеко за пределами их способности наблюдать.

Но Ван Чун был совершенно не затронут.

Человек в бамбуковой шляпе довел свою скорость до предела, и каждый его удар был пронизан огромной силой, демонстрируя Принцип «достаточно сильный человек может подчинить десять мастеров боевых искусств». Когда кто-то достиг определенного уровня силы, ему не нужно использовать какие-либо навыки, и он может просто полагаться на грубую силу, чтобы заботиться о своих врагах. Более того, человек может даже выделить часть своего разума, чтобы контролировать кнут Огня Мары длиной в двадцать с лишним метров, который атаковал под разными углами в сочетании с его атаками.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1359. Последний человек в бамбуковой шляпе!**

Среди жестоких штормов и волн энергии Сун Юаньи стоял в воздухе, как скала в океане, выражение его лица было уверенным и невозмутимым. Независимо от того, под каким углом произошла атака, поднятие руки или движение пальца легко справились с этим.

В середине этой напряженной битвы Сун Юаньи, казалось, небрежно прогуливался по саду.

Даже Ван Чун не мог не почувствовать влияние этого взгляда.

В столкновении между экспертами, особенно экспертами того же уровня, никто не мог быть похож на Сун Юаньи, и казалось, что их ноги были на месте. Чисто воздействие Звездной Энергии на органы возложило бы большое бремя на Великих Императорских Генералов, но Сун Юаньи казался совершенно незатронутым.

Мантра Вечной Весны была действительно грозной. Ее энергия проникает через все органы, поддерживая их, как деревянные волокна, и излечивая любые внутренние повреждения. Сун Юаньи вылечивал мантрой людей очень быстро. Более того, количество потребляемой им звездной энергии было практически ничтожно мало! Одно это делает Сун Юаньи уникальным, позволяя ему так долго сражаться с этим человеком. С точки зрения выносливости никакое искусство не может превзойти Мантру Вечной Весны Бессмертной Вселенной!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, и в его голове замелькали разные мысли.

Это был первый раз, когда он увидел Мантру Вечной Весны, использованную в битве. Каждое из десяти великих искусств Центральных Равнин обладало различной силой, и другим было трудно наблюдать, как их использовали. Ван Чун собрал большой урожай из этого сражения, поняв немало вещей.

Эти люди из сект сосредоточили все свое внимание на отдельных поединках, и благодаря своим глубоким исследованиям они смогли усовершенствовать свои методы от сложного до простого. Это полностью отличалось от поля битвы, где десятки тысяч солдат сражались друг против друга.

Мало того, Ван Чун мог видеть битву в мире энергии, получая совершенно иную перспективу. Дым и пыль не влияли на его зрение, и даже Шаг Великой Пустоты не мог позволить кому-либо спрятаться от его глаз.

Что еще более важно, в мире энергии Ван Чун мог ясно различить тысячи энергетических нитей, пронизывающих тело Сун Юаньи, и видеть изящную траекторию — Большого Пустого Шага — человека в бамбуковой шляпе. Ван Чун никогда бы не смог бы увидеть такие вещи, если бы он был в этой битве.

Их столкновения, обмены, атаки и контратаки… Ван Чун видел их все. Никто на горе не мог видеть то, что видел он.

Бузз!

Наблюдая за битвой, Ван Чун вдруг почувствовал что-то и повернул голову, глядя вниз с горы. Мгновение спустя он поморщился и полетел в темноту.

Через мгновение после исчезновения Ван Чуна земля загрохотала, и сильная энергия вырвалась в воздух, как лава вулкана. Какрэк! Вершина горы раскололась, и, прежде чем кто-то успел среагировать, из глубины земли потянулась огромная рука, сложенная из камня, каждый палец которой был как каменный столб.

Сначала пришла грубая пятнистая рука, затем гигантская рука, и, наконец, появился титанический гигант, блокирующий небо. С молниеносной скоростью он вытянул руку, чтобы схватить Сун Юаньи.

Чувствуя что-то, идущее сверху, Сун Юаньи поднял голову и поморщился. Но прежде, чем он смог увернуться…

Взрыв!

Рука титана спустилась и схватила Сун Юаньи.

— Владыка Альянса!

Все ученики Праведного Альянса побледнели и испуганно закричали. С другой стороны, люди в черном были в восторге.

— Лидер наконец взялся за дело!

Глаза людей в черном начали сиять. С этим Праведным Альянсом было сложнее, чем они себе представляли, особенно с его Владыкой. Но все было иначе, если вмешается его лидер.

— Убейте их! Не оставляйте в живых никого! — взвыл Кровавый Глаз. В этом сражении он потерял многих своих людей, и эта мысль наполнила его яростью.

Никто никогда не причинял им таких больших потерь, даже Молодой Маркиз Великой Династии Тан. Праведный Альянс успешно возвел их убийственные намерения до максимума!

Конфликт мгновенно обострился. Бах Бах бах! Все больше и больше членов Праведного Альянса и людей в черном падали в луже крови.

......

— В конце концов, всё зависит от меня!

В темноте последний и самый выдающийся человек в бамбуковой шляпе неожиданно вышел вперед. Он не заботился о потерях своих подчиненных, поскольку не имело значения, сколько из этих «слуг» низкого уровня они потеряют. То, о чем он действительно заботился, было тем, что все эти люди не нашли их цель.

— Ничего, кроме кучи мусора!

В глазах мужчины вспыхнул холодный свет. Но, несмотря на то, что он сказал, Владыке Праведного Альянса на горе все же удалось привлечь его внимание.

Несмотря на то, что это не было их целью, ни одному человеку или фракции в мире не было позволено бросить им вызов. Независимо от того, каковы были их первоначальные намерения, в тот момент, когда они смешались с их целью, их судьбы были решены.

Бум!

Произошел мощный взрыв.

Правая рука каменного титана внезапно взорвалась изнутри, и во вспышке света снова появился Сун Юаньи. Его одежда оставалась белоснежной, его осанка уверенной, и на его теле не было видно ни одной раны.

Энергичный удар, по-видимому, не повредил ему.

Даже второй человек в бамбуковой шляпе не мог удержаться от гримасы при такой ситуации. Было невозможно блокировать удар, и никто не мог быть таким, как Сун Юаньи, чтобы иметь возможность выйти совершенно невредимым.

— Вы, наконец, не могли сдержаться!

Сун Юаньи проигнорировал взгляд этого человека в бамбуковой шляпе, поворачивая свои острые и яркие глаза к их лиюеру, стоящему вдалеке.

Первые двое мужчин в бамбуковой шляпе вряд ли стоили его внимания. последний человек был единственным, о котором он действительно заботился.

......

— Хммм!

Лидер в бамбуковой шляпе, парящий над деревьями, казалось, почувствовал взгляд Сун Юаньи и презрительно рассмеялся. Его атака была лишь пробой пера, разогревом перед тем, как он действительно приступит к работе.

Свист!

Раздался звук разрывающейся ткани, и задняя часть одежды лидера в бамбуковой шляпе разорвалась и упала в стороны. Тем временем человек шагнул вперед, и воздух вокруг него на десятки тысяч футов начал пульсировать. Ужасная энергия вырвалась из тела лидера в бамбуковой шляпе, заставляя окружающее пространство искажаться и рассредотачиваться.

Не только воздух, но и земля дрожала, казалось бы, не в силах выдержать силу его удара.

Роооар!

Над деревьями раздался звериный рев. Тело лидера в бамбуковой шляпе начало взлетать и набухать, в то время как из его кожи стал просачиваться золотой блеск.

В мгновение ока, сквозь треск костей, человек в черном поднялся на высоту десяти с лишним футов, и только продолжал становиться выше, толще и мускулистее. Черная мантия, скрывающая его тело, давно разорвалась на нити, а бамбуковая шляпа, скрывающая его лицо, разлетелась на куски. Третий человек в бамбуковой шляпе превратился в ослепительного золотого человека.

Когда золотой человек стал расти в небо, он достиг десяти футов, двадцати футов, тридцати футов… Вскоре золотой человек стал гигантом тридцати с лишним футов в высоту, и процесс его роста еще не закончился.

Когда его тело трансформировалось, из него вырвалась еще более страшная и разрушительная энергия. Даже ощущения этой энергии издалека было достаточно, чтобы заставить дрожать от страха.

Бузз!

Первыми, кто увидел это зрелище, были ученики Праведного Альянса, яростно сражающиеся у подножия горы.

— Что это такое?!

— Будьте осторожны!

Ученики Праведного Альянса расширили глаза от страха.

Сун Юаньи пристально смотрел на золотого гиганта, впервые демонстрируя намек на замешательство на своем лице.

Только теперь битва достигла своего главного события. Хотя последний враг не атаковал, эта огромная и изначальная энергия намного превосходила энергию двух других людей в бамбуковых шляпах. Даже Сун Юаньи не мог не чувствовать сильное чувство опасности.

— Хммм! Сейчас настало время положить конец этой битве. А ты, маленький муравей, где бы ты ни прятался, ты не сможешь сбежать!

Третий человек в бамбуковой шляпе давно исчез, его заменил яростный золотой гигант высотой от двадцати до тридцати метров. Его тело было таким же жестким, как сталь, а его выпуклые мышцы разрывались от разрушительной силы.

Взрыв!

Как наблюдали бесчисленные люди, золотой гигант шагнул вперед, преодолевая семь или восемь метров с каждым шагом. Земля содрогнулась, и он направился к базе Праведного Альянса. Воздух мгновенно напрягся, и все почувствовали удушливое чувство, когда внушительный золотой гигант приблизился. Ученики Праведного Альянса с ужасом на лицах начали отступать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1360. Золотой Гигант!**

Твиш! Золотой гигант двигался с обманчивой скоростью, и в считанные минуты достиг основания горы.

Когда его правая нога шагнула вперед, она не ступила в воздух, а впервые ступила на склон горы. Когда его пять золотых пальцев коснулись поверхности, земля начала безумно дрожать, как будто собиралась расколоться. Такая сила создавала впечатление, что в мир смертных спускается бог девяти небес.

— Чтобы осмелиться противостоять нам, Богам, вы все должны умереть!

Золотой гигант смотрел на мир свысока, а его бронзовые глаза скользили по ученикам-муравьям Праведного Альянса.

Божественный великан заставил всех учеников Праведного Альянса побледнеть от страха.

Никто никогда не видел такого боевого искусства. Оно полностью отличалось от драконьего аватара Черного Предка Инь или аватара Цилиня Оуян Чанхэна. Это было не проявление Звездной Энергии, а настоящее преобразование кости и плоти. Человек семи или восьми футов превратился прямо перед их глазами в золотого гиганта от двадцати до тридцати метров в высоту. Это действительно превзошло все, что они могли себе представить.

— Злое искусство! Это злое искусство! — страшно закричал эксперт Праведного Альянса.

— Хм, злое искусство? Неосведомленные муравьи, это работа Бога, — усмехнулся золотой великан с улыбкой презрения и насмешки на губах.

— Не бойся его! У него только грубая сила! Все, работайте вместе и убейте его! — вдруг крикнул кто-то.

Под воздействием огромного давления и страха люди либо бегут, либо сражаются еще более свирепо.

Свист!

Во вспышке света ученик Праведного Альянса атаковал великана, и другие начали следовать за ним.

— Не бойтесь его! Обширность его тела — наше самое большое преимущество!

— Атакуйте его со всех сторон! Давайте убьем его вместе!

Ученики Праведного Альянса пришли со всех сторон, страх вызвал их скрытый потенциал. Послышались многочисленные взрывы, и звездная энергия взлетела. Ученики Праведного Альянса бились с силой, еще большей и безграничной, чем в предыдущем сражении.

— Осторожно!

Практически в то же время старейшины Праведного Альянса приняли участие в штурме. У них был намного более высокий уровень совершенствования, чем у обычных учеников, и они были намного сильнее. Буквально через несколько мгновений воздух загрохотал, и всевозможные мощные атаки направились на золотого гиганта.

Золотой гигант вскоре был полностью окружен плотным потоком атак.

— Неучи!

Золотой великан лишь презрительно улыбнулся, а затем яростно ударил кулаком.

Румбл!

Золотой свет мгновенно разхразился от его правого кулака, настолько плотного и мощного, что ученикам Праведного Альянса казалось, как в воздухе появилась золотая волна и полетела к ним.

Раздался сильный взрыв, а затем время, казалось, остановилось. Пока бесчисленное количество людей в страхе смотрело на разворачивающуюся картину, золотая волна прошла мимо них, и куда бы она ни шла, Звездная Энергия, высвобождаемая Праведными Старейшинами и учениками, казалось, застывает, превращаясь в коричневые камни, которые падают на землю.

Румбл! После кратковременной паузы золотая волна начала излучаться наружу, поразив всех окружающих Старейшин и учеников Праведного Альянса. Когда луч золотого света пронесся мимо ученика Праведного Альянса, он сделал паузу, затем напряглись волосы, за ним следовала одежда, кожа, ногти и, наконец, все тело.

Взрыв!

С грохотом, похожий на живую статую ученик Праведного Альянса рухнул на землю и разбился на бесчисленные куски.

Бум! Секунду спустя другой окаменевший ученик Праведного Альянса упал и разбился, затем третий, четвертый, пятый… В мгновение ока золотой свет превратил всех учеников Праведного Альянса и Старейшин в радиусе пятидесяти метров от золотого гиганта в камень.

Одним ударом золотой гигант покончил с жизнью огромного количества людей. Вокруг него больше не было тел из плоти и крови, только каменные статуи.

Свист!

Над вершиной взвился ветер, она погрузилась в абсолютную тишину. Бесчисленные пары глаз уставились на это зрелище, волосы людей стояли дыбом, их сердца были холодными, а лица бледными.

— Как это могло произойти? Что это за злое искусство?! — пробормотал эксперт Праведного Альянса на вершине горы. Его губы дрожали.

Эти слова озвучили страх, гнездившийся в сознании бесчисленных других людей. Никто никогда не видел такого боевого искусства. Гигант превратил тела из плоти и крови в прочный камень и даже нематериальную звездную энергию. Это больше нельзя считать боевым искусством. Никакие слова не могут объяснить способности этого золотого гиганта.

Как сказал тот эксперт Праведного Альянса, это было злое искусство!

Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи и Ван Чун были ошеломлены.

Даже такой опытный эксперт, как Сун Юаньи, не мог не стать серьезным.

— Кто эти люди?

Сун Юаньи взорвалась холодным светом. Даже сейчас он не знал причину этого нападения со стороны людей в черном, и их боевые искусства не были непохожи ни на одно из существующих в мире сект. Однако вид стольких убитых учеников вызвал гнев в голове Сун Юаньи.

— Я убью сначала тебя! Тогда я разберусь с этим гигантом!

Сун Юаньи холодно посмотрел на второго человека в бамбуковой шляпе.

Свист!

Сун Юаньи щелкнул пальцем, выпустив ослепительные вспышки энергии, которые, как молния, обрушились на человека. В то же время тело Сун Юаньи мигнуло, и он исчез.

Это был первый раз, когда он взял на себя инициативу атаковать.

Бум!

Сун Юаньи быстро столкнулся со вторым человеком в бамбуковой шляпе. Человек в бамбуковой шляпе использовал Шаг Великой Пустоты, чтобы попытаться сбежать, но Сун Юаньи сумел точно рассчитать его движения и заставить его вступить в ближний бой.

Фууш!

Перед активным нападением Сун Юаньи, второй человек в бамбуковой шляпе задрожал и вырвал кровью. Когда Сун Юаньи использовал все свои силы, даже он не был ему ровенй.

— После того, как ты убил так много моих учеников, ты действительно думаешь, что я ничего не смогу сделать с тобой?!

Ледяной голос Сун Юаньи раздался над горой, воздух взвизгнул, и из тела Сун Юаньи вырвалось шестьдесят-семьдесят разрядов энергии, охвативших второго человека в бамбуковой шляпе. Когда Сун Юаньи наконец перешел в наступление, даже второму мужчине в бамбуковой шляпе было трудно удержаться.

Между тем, никто не был так потрясен, как Ван Чун, потому что только он понимал больше всего о людях в черном и о Сун Юаньи.

Что это за высшее искусство? Кажется, у них бесконечное разнообразие техник, все они совершенно неизвестны. Откуда эти люди?

Разум Ван Чуна завибрировал, его эмоции забушевали.

Это был не первый раз, когда он общался с этими людьми в черном, и чем больше он общался с ними, тем больше он был сбит с толку. Эти люди были как облако тумана, видимого, но не поддающегося пониманию. Даже отосительно такой загадочной фракции, как конфуцианская секта, Ван Чун мог найти записи в учебниках истории, чтобы понять их происхождение. Однако, с этими людьми в черном, — чем больше он их видел, тем меньше он понимал.

До сих пор единственной книгой, которую читал Ван Чун, которая имела информацию о них, была Книга Паймона.

Но даже мифический Паймон из семидесяти двух богов-демонов династии Сасанидов и Аравийской Империи не смог выяснить их происхождение, а тем более их цель.

Они были как призраки, смутные призраки, появляющиеся в длинной реке истории, но при ближайшем рассмотрении там ничего не было. И даже сейчас Ван Чун не знал, как эти люди узнали о нем.

С юго-запада на северо-запад эти люди преследовали его, но Ван Чун так и не смог выяснить истинную причину их преследования.

Сун Юаньи в опасности!

Когда эти мысли промелькнули в его голове, Ван Чун быстро заметил, что золотой гигант приближается к вершине.

Хотя его темп казался медленным, он двигался с невероятной скоростью. Волны золотой энергии струились от его тела, превращая всех учеников Праведного Альянса, которых они ударили, в каменные статуи, которые падали на землю. Тем временем, Звездная Энергия, вздымающаяся в воздухе, была превращена в серый и коричневый камень, который приземлился на склоне и обозначил путь золотого гиганта к вершине.

Все испытывали страх, увидев ужасную силу этого великана, и начали отступать.

Выражение лица Сун Юаньи постепенно стало серьезным.

— Разойдись!

Громовой рев раздался из уст золотого гиганта. Гордость золотого гиганта не позволяла ему работать с кем-либо еще, когда имеешь дело с противником уровня Сун Юаньи.

Свист! Второй человек в бамбуковой шляпе, который был в критическом состоянии, немедленно использовал свой шаг Великой Пустоты, получив удар от одного из пальцев Сун Юаньи, чтобы убежать. И в тот момент, когда он сбежал…

Бум!

Сун Юаньи и золотой гигант столкнулись в воздухе. Один кулак был размером с обычный кулак, в то время как другой казался горой, но, когда они столкнулись, они высвободили аналогичные уровни силы.

Никто не мог описать энергию, выпущенную этим столкновением. Все, что можно было сказать, это то, что, когда эти двое сражались, вся гора была похожа на кусок скалы, зажатый в руке гиганта. Она застонала и вздрогнула, словно находясь на грани разрушения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1361. Мысли об отступлении!**

Свист! Бесчисленные маленькие камни падали с неба, как дождь, и мгновение спустя два противника снова столкнулись. Румбл! В воздухе прогремел массивный грохот, похожий на раскаты грома, и казалось, что небо вот-вот разорвется на части.

Раз, два, три… Сун Юаньи и золотой гигант снова и снова били друг друга, не уступая места. Одна огромная золотая волна за другой вырвалась от лидера людей в черном, пытаясь превратить Сун Юаньи в камень.

Но на этот раз даже такой сильный воин, как золотой гигант, столкнулся с сильным противником. Окаменевшие золотые волны постоянно превращали Звездную Энергию Сун Юаньи в камень, но никогда не могли даже коснуться молниеносного Сун Юаньи и его глубокого уровня совершенствования. Даже золотому гиганту было невероятно трудно победить его.

Сила Сун Юаньи была немного меньше, чем у золотого гиганта, но…

Из своего укрытия Ван Чун начал медленно наблюдать за тем, что происходит в других частях горы. Первый и второй человек в бамбуковой шляпе начали двигаться, нанося большой урон. Хотя старейшины и эксперты оказывали решительное сопротивление, они все равно не шли ни в какое с ними сравнение.

Перед Огнем Мары, который сжигал Звездную Энергию, не могли устоять многие Праведные Старейшины Альянса и эксперты.

Ван Чун посмотрел на хаотическую гору и сказал себе: «Пора мне уходить!»

База Праведного Альянса теперь стала для него чрезвычайно опасной. Сун Юаньи находился в процессе поиска, и в то время как двое мужчин в бамбуковой шляпе сеяли хаос и убивали, куда бы они ни шли, они искали его.

Если бы он раскрыл свою личность, две силы, сражающиеся друг с другом, немедленно напали бы на него. Он видел Мантру Вечной Весны Сун Юаньи и развил более глубокое понимание силы одетых в черное людей. Теперь было идеальное время, чтобы уйти.

«Я должен пойти на поиски Мастера!» — сказал себе Ван Чун.

Лучше всего было уйти, пока еще это возможно, а не играть с огнем. Провести один день на горе — этого было вполне достаточно.

Когда эти мысли вспыхнули в голове Ван Чуна, он начал направляться к задней части горы, где число людей было наименьшим.

— В чем дело? Эти люди в черном слишком грозные. Почему Вице-Владыка Праведного Альянса и другие еще не пришли сюда?

Ван Чун едва прошел несколько шагов, и услышал голос в темноте. Слова немедленно заставили его остановиться и нахмуриться.

Вице-Владыка Альянса?

В глазах Ван Чуна мелькнуло удивление, и он направился в сторону этого голоса. Там двое раненых экспертов Праведного Альянса разговаривали друг с другом.

Во время своего пребывания в Праведном Альянсе, Ван Чун видел довольно много старейшин и экспертов, но никогда не слышал о существовании какого-либо Вице-Владыки Альянса.

Два эксперта продолжали говорить.

— Ранее Вице-Влаыдка Альянса сказал, что, как только он закончит урегулиать дела на той стороне, он поспешит на северо-запад, чтобы присоединиться к нам в борьбе со Старика Демонического Императора. Но господин Вице-Владыка Альянса завершил это дело десять с лишним дней назад, и отправил птицу-посланника с письмом, в котором говорилось, что господин Вице-Владыка Альянса в пути. У него нет причин не показаться сейчас!

Слова второго эксперта Праведного Альянса заставили сердце Ван Чуна подпрыгнуть.

Тот, кто был вице-лордом Праведного Альянса, несомненно, был сильнее Оуяна Чанхэна и Сицуна Юаньцзя. С одним Сун Юаньцзя было достаточно сложно справиться. Если к нему присоединится грозный Вице-Владыка Альянса, это северо-западное приключение для группы Ван Чуна станет чрезвычайно опасным.

«Похоже, что Праведный Альянс полностью мобилизует свои силы. На этот раз появление Мастера привлекло их внимание. Возможно, даже Мастер недооценил опасность поездки!» — отметил Ван Чун, и его разум немного забеспокоился.

Эти два эксперта так и не заметили Ван Чуна.

— Владыка Альянса сказал, что Вице-Владыка Альянса и другие прибудут в течение следующих двух дней. Они должны быть здесь в ближайшее время. Ситуация ужасная, поэтому мы должны, по крайней мере, попытаться заставить Вице-Владыку Альянса добраться сюда как можно быстрее. Никто, кроме Вице-Владыки Альянса, не сможет разобраться двумя людьми в бамбуковых шляпах. — сказал один из раненых экспертов Праведного Альянса.

— Ничего не поделаешь, кроме как попробовать! Отправь сигнал! Нам нужно, чтобы Вице-Владыка Альянса прибыл как можно скорее!

Приняв решение, оба эксперта ушли. Через несколько секунд взлетела курьерская птица…

Свист!

Раздался пронзительный свист, и ослепительный фейерверк взлетел в небо. Поднявшись на несколько сотен метров, он взорвался, освещая ночь ослепительным изображением символа Инь-Ян и белого журавля, символа Праведного Альянса.

Вся гора стала яркой, как день, и взрывающийся фейерверк был виден за несколько десятков ли.

Ван Чун был на полпути вниз по горе, когда увидел мощный фейерверк в небе. Тогда он не мог не дрожать от страха. Была причина, по которой Праведный Альянс был известен как фракция номер один в мире боевых искусств. С помощью такого рода фейерверков они могли быстро отправить просьбу о помощи и получить подкрепление.

Ван Чун услышал хриплый и глубокий голос человека в черном, доносившийся от двадцати до тридцати метров, когда его владелец проходил мимо него.

— Спешите и найдите его! Я не верю, что он смог улететь! Когда три командира стояли на страже внизу, он никак не мог покинуть гору! Найти его! Несмотря ни на что, мы не можем позволить ему сбежать!

Ван Чун немедленно замедлился и спрятался за потухший костер, максимально уменьшив свою ауру.

Человек явно не заметил Ван Чуна и быстро исчез в другой части горы.

Ван Чун тихо заметил, что с ними действительно трудно справиться.

Он считал, что Сун Юаньи и Праведный Альянс привлекли внимание всех людей в черном, и у них не было времени беспокоиться о нем. Однако теперь стало очевидно, что они приняли меры предосторожности против его побега. Сбежать было бы не так легко, как он предполагал.

Румбл!

Пока он думал, фигура врезалась в землю рядом с ним.

— Вы злые дьяволы, вы все заслуживаете наказания! Сегодня этот старик исполнит волю небес и истребит всех вас, дьяволы! — Старейшина Праведного Альянса, с одеждой, развевающейся на ветру и залитой кровью, отправился в погоню.

— Хм, ахаха! Вы даже не можете позаботиться о себе, и вы хотите убить меня! Издевался зловещий голос с земли. Человек в черном, которого сбили с ног, ударил правой рукой о землю и поднялся на ноги. Используя свою технику Движения Пустоты, он быстро бросился вперед, чтобы контратаковать Старейшину Праведного Альянса.

Сердце Кровавого Глаза наполнилось яростью. Эта операция против цели пошла плохо с самого начала. Отложив в сторону людей, которые были убиты в городе Люяо, они потеряли большое количество людей теперь и на этой горе. То, что они приняли за какую-то незначительную фракцию, было самой неприятной силой, которая могла им встретиться. Даже после того, как их три лидера вступили в бой, им было трудно уничтожить врага.

— Смиренный муравей, любой, кто осмелится противостоять нам, в результате получит только смерть, которую он с нетерпением ждет!

Выражение лица Кровавого Глаза было диким, он довел свою технику пустотных движений до предела, превратившись в нечеткое и постоянно меняющееся пятно, и бросился на Старейшину Праведного Альянса. Каждая из его атак была нацелена на смертельную точку, и в старейшину постоянно бил вспыхивающий черный огонь.

Это он!

Тем временем Ван Чун обратил внимание на находящегося поблизости Кровавого Глаза. Это был не первый раз, когда он обменивался ударами с этим человеком в черном, и Ван Чун смог с первого взгляда определить, что в организации людей в черном он был человеком определенного статуса.

Мало того, Ван Чун смутно вспомнил, что, когда орел полетел с неба, этот человек был первым, кто шел впереди.

Что еще более важно, этот человек был слишком близко к нему. Если бы Ван Чун сделал хоть малейший шаг он был бы почти немедленно обнаружен.

Когда эти мысли пронеслись в его голове, у Ван Чуна внезапно возникла идея. Но он стал дейстовать не сразу, а предпочел молча подождать.

Кровавый Глаз был полностью сфокусирован на Старейшине Праведного Альянса, не замечая неподвижную фигуру Ван Чуна на земле. Он двигался все быстрее и быстрее и становился все более возбужденным. Он чувствовал, что Старейшина Праведного Альянса достиг предела. В эти короткие моменты у него появилось пять или шесть новых ран, каждая из которых была настолько глубока, что можно было увидеть его кость.

Проигрыш Праведного Альянса не займет много времени.

Пока Старейшина Праведного Альянса уклонялся влево и вправо и был на грани атаки Кровавого Глаза, в разум Кровавого Глаза внезапно врезался огромный поток Психической Энергии.

Хотя Кровавый Глаз был мощным, эта атака полностью застала его врасплох и была равносильна удару молотком по голове. Его разум совершенно опустел, а тело стало неподвижным. В обычных обстоятельствах такая кратковременная пауза была бы неважной, но в разгар жестокой битвы она стала фатальной.

Хрясь! Хрясь!

В одно мгновение меч пронзил его грудь, а затем покрытая огромной силой ладонь схватила его за голову и просто ее раздавила.

Тело безголового Кровавого Глаза один или два раза вздрогнуло, а затем упало на землю.

— Что… что произошло?

Даже Старейшина Праведного Альянса был ошеломлен тем фактом, что он убил этого могущественного человека в черном одним ударом ладони. Он смущенно осмотрелся, но все было тихо и пусто. Как будто он только что испытал иллюзию.

— Мои глаза сыграли со мной шутку? — пробормотал старейшина Праведного Альянса, ошеломленный и растерянный. Но не было времени задуматься над этим вопросом, поскольку битва шла полным ходом. Его тело пришло в движение, и он немедленно улетел в другую область битвы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1362. Неожиданные неприятности!**

Как только старейшина ушел, Ван Чун выбрался из кучи трупов у костра. Взглянув в ту сторону, куда ушёл старейшина, Ван Чун быстро спустился с горы.

— Мм?

Внезапно, когда он посмотрел на обезглавленный труп Кровавого Глаза, его глаза расширились, он повернулся и приземлился рядом с Кровавым Глазом. Он протянул правую руку, забрав секретное руководство с груди Кровавого Глаза.

Эта книга была помещена Кровавым Глазом в хорошо скрытое место, но жестокая битва и окончательное падение заставили ее угол показаться наружу.

Ван Чун много раз сражался с людьми в черном, но никогда не получал сокровищ с их тел. Люди в черном действовали с простотой и эффективностью. Для каждой миссии они всегда приносили только то, что им было нужно. Таким образом, это секретное руководство, которое показалось с его груди, казалось чрезвычайно особенным.

Ван Чун поднял его и сразу увидел три слова на обложке.

Техника Движения Пустоты!

Ван Чун почувствовал, как его сердце от этих слов застучало.

— Подумать только, что это будет так!

Ван Чун был удивлен и рад этому неожиданному урожаю. У этих людей в черном было таинственное происхождение, но не было сомнений в глубине их боевых искусств. Будь то Огонь Джу Би, Огонь Мары или Огонь Лу У, все они были чрезвычайно мощными видами энергии.

И техника движения, используемая этой группой людей в черном, была чрезвычайно глубоким боевым искусством. Эта техника передвижения позволяла им двигаться с такой невероятной скоростью, что Ван Чун мог видеть их, только отслеживая их энергетические следы в мире энергии. Любой другой, даже даже обладая таким же уровнем силы, несомненно, был бы поражен атаками противника.

Самое главное, что техники передвижения никогда не были одной из сильных сторон Ван Чуна, а техника передвижения, недавно использовавшаяся этими людьми в черном, намного превосходила подавляющее большинство техник передвижения в мире. Это прекрасно дополняло недостаток Ван Чуна.

И в его текущем состоянии дефекта совершенствования эта техника позволила бы Ван Чуну легче вырваться из определенных ситуаций и повысить его живучесть.

Ван Чун быстро спрятал руководство у себя на груди.

Во тьме царил Хаос, крики борьбы бесконечным эхом звучали в его ушах.

Ван Чун продолжал спускаться по склону, встречая на своем пути множество сражающихся людей в черном и учеников Праведного Альянса. Под покровом темноты Ван Чун смог избежать обнаружения и быстро достиг области около основания горы. Ему понадобится немного больше времени, чтобы отправиться в путь.

Криии!

Когда он был еще в нескольких метрах от подножия горы, сверху донесся резкий крик. Это было чрезвычайно неожиданно и заставило Ван Чуна удивленно поднять голову. Он заметил мускулистый черный силуэт в небе с расправленными крыльями.

Это был черный орел!

Звездный свет был тусклым, но Ван Чун мог ясно видеть острые глаза орла, ослепительно похожие на две звезды. Орел смотрел вниз и постоянно кружил по периметру горы, как будто что-то искал.

Бузз!

Выражение лица Ван Чуна застыло, и в его голове возникло глубокое опасение.

Это контрмера тех людей в черном против меня!

Ван Чун инстинктивно понял, что происходит. По периметру горы не было сражений, и орлу не нужно было здесь следить. Не было никаких сомнений, что орел должен был помешать людям покинуть гору. Даже в середине напряженной битвы эти люди в черном не ослабили свою бдительность и оставили этого орла, чтобы не упустить свою цель.

Ван Чун почувствовал, что, хотя эти трое людей в бамбуковых шляпах, особенно лидер, который яростно сражался с Сун Юаньи, были заняты битвой, если бы он раскрылся, они немедленно отбросили бы все остальное и принялись бы преследовать его.

Свист!

Пока он думал, он услышал звук неподалеку. Обернувшись, он увидел, что по горе катится камень, по-видимому, выброшенный сильным ветром или зарядом энергии.

Крии! Орел в небе закричал!

Мгновение спустя, бум! Черная Звездная Энергия взорвалась и ударилась о катящийся камень, мгновенно уничтожив его.

Бузз!

Ван Чун посмотрел туда, откуда взялась эта Звездная Энергия, и увидел человека в черном, откидывающего ладонь назад, очевидно понимая, что это был просто камень. Прыгнув, он быстро отодвинулся в сторону, осторожно глядя на гору. Это зрелище заставило сердце Ван Чуна упасть.

Ван Чун использовал этот момент, чтобы быстро осмотреться. На этот раз Ван Чуну удалось уловить несколько деталей, которых он не видел в первый раз.

Люди в черном находились в тридцати-сорока метрах от горы, неподвижно стоя в темноте.

Независимо от того, насколько интенсивной была битва на горе, они не собирались вмешиваться. Они стояли на страже вокруг горы, зорко следя за окружающим пейзажем, и наименьший признак активности сразу же привлекал их внимание.

Эти люди были здесь, чтобы смотреть, а не сражаться!

Орел в небе, люди в черном на земле… Сердце Ван Чуна еще больше замерло. Эти люди в черном тщательно спланировали свои контрмеры против него. Покинуть эту гору, никого не потревожив, было бы не так легко, как он предполагал.

Вот проблема!

Ван Чун нахмурился. С его текущими способностями он мог бы пробиться, но это, вероятно, привлечет внимание Сун Юаньи, золотого гиганта, и всех остальных людей в черном.

Было бы нелегкой задачей уйти от их погони.

Похоже, мне придётся придумать другой путь, — тихо сказал себе Ван Чун. В его голове пронеслись бесчисленные мысли. Несмотря на то, что люди в черном заблокировали территорию, определенно был выход, пусть и немного более хлопотный.

Свист!

Когда Ван Чун скрылся и начал думать, его внезапно насторожил резкий голос и почти неслышный шорох позади него. Бззз! Ван Чун сразу же отлетел в сторону, не задумываясь.

Дин!

Тонкая серебряная игла длиной около семи дюймов прошла мимо Ван Чуна и утонула в скале. Крепкий камень перед иглой казался таким же хрупким, как тофу.

Позади него донесся зловещий знакомый голос.

— Молодой мастер Цинъян, куда, ты думаешь уйти? — Цзи Анду, одетый в черную мантию, правое плечо и рукав которой были забрызганы кровью, мрачно смотрел на Ван Чуна, а его глаза были похожи на глаза ядовитой змеи.

— Молодой мастер Цзы, что ты делаешь?

Ван Чун сделал два шага назад, и на его лице отразилось потрясение и смятение.

— Хм, перестань притворяться. С самого первого дня я думал, что в тебе было что-то странное. Хотя я не знаю, что происходит, ты определенно не молодой мастер Цинъян. Более того… на горе ты меня подставил!

При этих последних словах Цзи Анду заскрежетал зубами, а его глаза взорвались намерением убить.

Атака людей в черном была очень странной, а затем появился одетый в черное убийца. который перебросил эту кучу людей в черном, чтобы напасть на него, прежде чем он сбежал. Если бы он не использовал искусство Кровавого Побега, он был бы мертв.

И когда он попытался сбежать с горы, он обнаружил, что трое мужчин в бамбуковой шляпе и другие стояли на страже. В конце концов, Цзи Анду был вынужден вернуться на гору и спрятаться.

Цзи Анду ломал голову и решил, что в Праведном Альянсе был только один человек, способный подставить его:

— Молодой Мастер Цинъян.

— Защитник Цзи, я понятия не имею, о чем вы говорите. Ваше недопонимание меня слишком велико! — сказал Ван Чун, споря с Цзи Анду.

— Хммм, не важно, знаешь ты или нет. На этот раз никто не придет спасать тебя. Хотелось бы узнать, как долго ты сможешь сдерживать свои притворства передо мной! — холодно сказал Цзи Анду, и его глаза расширились от желания убить.

Взрыв!

Цзи Анду шагнул вперед, его мантии и волосы начали танцевать вокруг него, несмотря на отсутствие ветра. Когда Ван Чун наблюдал, из его тела вырвалась энергия, намного более сильная, чем он излучал ранее. На этот раз, однако, энергия была темной и зловещей, с оттенком неописуемого зла. Ван Чун даже почувствовал сильный запах крови.

— Это…!

Ван Чун был встревожен, и, казалось, что-то понял.

— Хммм! С тех пор, как я вступил в Праведный Альянс и стал учеником праведного пути, Сун Юаньи запретил мне использовать это искусство. Но так как сейчас у него есть свои собственные проблемы, о которых я не хочу беспокоиться, я хотел бы посмотреть, кто может спасти тебя сейчас. Неважно, настоящий ты или обманщик: Я превращу тебя в сморщенный труп!

Лицо Цзи Анду было окутано черной энергией и искажено дикостью.

Бум!

Прежде чем Ван Чун смог ответить, черная энергия вокруг тела Цзи Анду взорвалась, и тени вокруг него сместились. Внезапно черное солнце появилось перед телом Цзи Анду, источая огромную силу всасывания, из-за которого вокруг него кружились камни, пыль и ветер.

Какрэк! Большая скала рядом с кусочками дров была поднята с земли силой, исходившей от Цзи Анду.

— Что это?!

Глаза Ван Чуна расширились. Аура Цзи Анду внушала ему знакомое чувство, так как она была несколько похожа на Искусство Маленького Иньяна, но она была более сильной, подобно Великому Искусству Творения Небес Иньянь. Тем не менее, Великое Искусство Творения Неба Иньянь Ван Чуна никогда не создаст такого вида черного солнца.

— Что же он совершенствовал?!

Брови Ван Чуна дернулись.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1363. Искусство Раскола Вселенной!**

Цзи Анду не получил истинного наследия своего учителя, поэтому он не знал искусства творения Великого Неба Иньян. Ван Чун никогда не думал, что такой изменник, как Цзи Анду, каким-то образом сможет постичь какую-то мутантную версию этого искусства.

Но даже в этом случае это искусство было невероятно мощным. С точки зрения Ван Чуна, оно обладало примерно 40–50% реальной силы Великого Творения Небес Иньян.

— Попытка подшутить надо мной — это будто любитель пытается похвастаться перед мастером. Сегодня я использую свое Искусство Инь-Ян, чтобы стереть твои кости в пыль, а затем перенесу ответственность на людей в черном!

Зловещий голос Цзи Анду пришел со всех сторон, и ужасная сила поглощения и волна звездной энергии покатились к Ван Чуну.

Лицо Ван Чуна мгновенно стало серьезным.

Сила Цзи Анду была не важна. Важно было то, что эта демонстрация силы с его стороны означала, что Ван Чун больше не мог обмануть его, ничего не делая.

В этой ситуации Ван Чун больше не мог скрывать свою силу.

Но как только он предпримет какие-то действия, его оправдания мгновенно распадутся.

«Кажется, мне придется рискнуть прорывом!» — сказал себе Ван Чун.

Как только он начнет атаковать, Сун Юаньи и предводитель людей в черном сразу заметят, что происходит. Единственный выбор Ван Чуна — пробраться сквозь оцепление. Может ли он преуспеть и как далеко он сможет сбежать — будет зависеть от его удачи.

Но была одна вещь, которая была вне сомнения. Дальше предстоит тяжелая битва!

— Защитник Цзи, что ты делаешь?!

В тот момент, когда Ван Чун и Цзи Анду намеревались вступить в жестокую битву, рядом с ними неожиданно раздался праведный, но довольно молодой голос, а затем между Цзи Анду и Ван Чуном возникла юная фигура.

— Сун Цзюэ!

Цзи Анду был встревожен, и Ван Чун также заметил вмешавшегося. Сун Юран, младший брат Сун Цзюэ, в какой-то момент появился рядом с ними и бросился в битву между ним и Цзи Анду.

— Ублюдок, ты сумасшедший! — в ярости закричал Цзи Анду. Он принудительно отвел в сторону удар искусства Инь-Ян, которое он направил на Ван Чуна, а затем отлетел назад.

Почти в то же время Ван Чун схватил Сун Цзюэ и также отлетел назад, чтобы увеличить расстояние между ними.

— Сун Цзюэ, ты хоть представляешь, что делаешь?! — сердито сказал Цзи Анду.

Сун Юран была дочерью Владыки Праведного Альянса Сун Юаньи, а Сун Цзюэ был младшим двоюродным братом Сун Юран, и они оба были очень близки. Хотя Цзи Анду не хотел ничего другого, кроме как убить Ван Чуна, он не был настолько импульсивным, чтобы напасть и на Сун Цзюэ.

— Цзи Анду, я должен задавать вопросы! Молодой мастер Цинъян является почетным гостем нашего Праведного Альянса и однажды помог нашему Праведному Альянсу. Ты сошел с ума, собираясь напасть на него!

Лицо Сун Цзюэ было красным, а кулаки от волнения сжались. Если бы он не появился, молодой мастер Цинъян был бы поражен злой рукой Цзи Анду.

— Черт побери!

Цзи Анду внутренне выругался. Он мог легко убить Сун Цзюэ, но, если бы он сделал это, ему не осталось бы места в Праведном Альянсе и в мире сект вообще.

Каким бы дерзким ни был Цзи Анду, он никогда не посмел бы стать врагом Сун Юаньи.

Криии!

Пока Цзи Анду размышлял над тем, что делать, вдалеке раздался взрыв, а затем с неба вырвалась фигура, оставив в воздухе след, простирающийся на тысячи футов, пока они мчались к базе Праведного Альянса.

Завыл ветер, и воздух наполнился пылью и камнем. Каждый мог почувствовать, что человек в начале этого следа содержит энергию, которая может заглушить океаны и разорвать мир на части.

— Кто это?!

Мантия Ван Чуна развевалась на ветру, пока он в шоке смотрел на небо.

Фигура, появившаяся в небе, была похожа на комету, ее тело сияло ослепительным белым светом. Ван Чун от этого человека почувствовал чрезвычайно опасную ауру, достаточно сильную, чтобы быть наравне с Владыкой Праведного Альянса Сун Юаньи. Аура этого человека была гораздо более тиранической и властной.

Бум!

В мгновение ока эта фигура взлетела в небо и оказалась на вершине, посылая пыль на несколько тысяч футов вокруг.

Вся гора задрожала, и земля расступилась.

— Вице-Владыка Альянса!

Цзи Анду был поражен тем, что он почувствовал, и повернул голову к вершине. Цзи Анду был высокомерен и непреклонен, холоден и черств, но сейчас на его лице появился намек на ужас.

Румбл! В мгновение ока эта фигура начала яростно сражаться с людьми в бамбуковой шляпе на вершине.

— Вице-Владыка Альянса!

— Вице-Владыка Альянса!

— Вице-Владыка Альянса!

Всего за несколько коротких мгновений все ученики Праведного Альянса, находящиеся на горе, разразились сильными аплодисментами.

— Убью!

Почти в тот же момент Ван Чун почувствовал, как мир затрясся, и еще одна группа экспертов Праведного Альянса направилась к горе.

Наконец прибыла вторая волна подкреплений от Праведного Альянса.

— Сун Цзюэ, молодой мастер Цинъян, почему — почему ты здесь? — донесся пожилой голос, и Ван Чун повернулся, чтобы увидеть, как Оуян Чанхэн, неровно дыша. Бросился к ним. — Это место не безопасно! Следуйте за мной на вершину. Вице-Владыка Альянса здесь, и как только он присоединится к Владыке Альянса, победа будет за нами!

Появление Старейшины Праведного Альянса заставило Ван Чуна расслабиться.

Вначале у Ван Чуна была надежда уйти, но теперь он, похоже, упустил свой шанс.

Он повернулся к Сун Цзюэ, а затем к Оуяну Чанхэну, со сложным взглядом в глазах.

— Пошли!

Так как он не мог уйти, Ван Чун решил просто сдаться и последовать за Сун Цзюэ и Оуян Чанхэном обратно на гору.

Что касается Цзи Анду, он исчез.

Ван Чун успокоил свой разум и сдержал всю свою энергию, последовав за Оуян Чанхэном обратно на вершину.

Когда Ван Чун достиг середины горы, он увидел, что гора опустошена. Половина горы была стерта, а вокруг лежали лишь зазубренные камни. В воздухе над горой, Сун Юаньи и человек в белом халате, которого Ван Чун никогда раньше не видел, сражались с тремя бамбуковыми шляпниками.

Место, где сражались эти пятеро, стало самой опасной частью поля битвы. Взад и вперед мелькали фигуры, воздух исказился, завывали и гремели острые кнуты, горело пламя.

У трех людей в бамбуковых шляпах были чрезвычайно острые и злобные атаки, особенно у золотого гиганта. Каждая его атака вызывала взрывы золотого света, которые, казалось, собирались разорвать ткань пространства на части. И с каждой атакой большое количество Звездной Энергии превращалось в куски камня, падающие с неба.

С другой стороны, Сун Юаньи довел свои методы до предела. Уникальная Звездная Энергия его Мантры Вечной Весны исходила от него, немедленно вызывая рост травы и цветов, где бы они ни касались земли. Даже бамбуковые шляпы, которые носили его три врага, начали прорастать листьями и цветами. Но все это вскоре было сожжено Огнем Мары.

Но что по-настоящему привлекло внимание Ван Чуна, так это ледяной и решительный человек, сражавшийся рядом с Суном Юаньи.

Он носил золотое кольцо в форме дракона на левом указательном пальце, и это заставляло его даже издалека источать благородную и утонченную ауру. Но то, что действительно волновало Ван Чуна — ужасающая энергия этого человека.

Взрыв!

Как и Сун Юаньи, человек в белом халате не использовал никакого оружия. Он просто использовал свои кулаки, но его удары содержали силу, которая могла пронзить небеса и расколоть землю. Ван Чун мог ясно почувствовать, что с каждым ударом этого человека огромная Звездная Энергия человека в бамбуковой шляпе, с которым он сражался, разрывалась, как бумага.

Даже когда золотой гигант столкнулся с обычным ударом этого человека в белой одежде, золотые волны вокруг него были разорваны на части, и их атаки нейтрализовали друг друга.

В то время как Сун Юаньи был бойцом с длительным сроком действия и быстрым восстановлением, трое мужчин в бамбуковых шляпах явно были более обеспокоены человеком в белых одеждах. Всякий раз, когда одна из черных трещин в воздухе тянулась к ним, они бросались назад, видимо, в ужасе от того, как они могли отгрести.

Даже Ван Чун не мог не чувствовать дрожь в сердце от этих трещин в пространстве.

Пока человек в белой одежде снова и снова наносил удары, разрывая на части атаки людей в бамбуковой шляпе, Ван Чун внезапно осознал, что это было за искусство, и сразу обнаружил, что невозможно сохранять спокойствие.

Искусство Раскола Вселенной!

Видеть даже одно из десяти великих искусств Центральных Равнин было невероятной редкостью, не говоря о двух. Ван Чун был ошеломлен, увидев, как Сун Юаньи использует Мантру Вечной Весны Бессмертной Вселенной, и теперь чрезвычайно благородный и достойный Вице-Владыка Альянса использовал еще одну из этих техник: искусство номер один в мире, когда дело дошло до прорыва Звездной Энергии, Искусство Раскола Вселенной!

Хотя это искусство оценивалось ниже Искусства Уничтожения Богов и Демонов и Первоначального Искусства Бессмертия, оно обладало ужасающей мощью в битвах между мастерами боевых искусств. Говорят, что оно способно пробить все техники звездной энергии в мире, и даже легкого прикосновения при использовании этого искусства будет достаточно, чтобы разбить самую прочную сталь, как будто это кусок тофу.

Сун Юаньи был чрезвычайно могущественен, и теперь, когда рядом с ним был обладающий сильными атаками Вице-Владыка Альянса, три человека в бамбуковой шляпе сразу же оказались в затруднительном положении.

Еще и эксперты Праведного Альянса, которые пришли с Вице-Владыкой Альянса, вступили в битву.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1364. Люди в черном отступают!**

— Отступление! Отступайте! — громогласно зарычал золотой гигант. С Праведным Альянсом было гораздо сложнее справиться, чем они предполагали, и в сложившейся ситуации им будет очень трудно победить.

Бузз!

Когда дерево падает, обезьяны разбегаются. Люди в черном у подножия горы отступили первыми, а затем люди в черном, находящиеся на горе. Наконец свой побег начали трое мужчин в бамбуковой шляпе.

— Хммм! Даже не думай об этом!

С пронзительным до костей криком вице-Владыка Праведного Альянса погнался за ними. Его мантия развевалась на ветру.

Но мгновение спустя Сун Юаньи и Вице-Владыку Альянса накрыл белый туман.

— Осторожно! — предупредил его голос.

Повелитель вице-альянса казался встревоженным. Можно было сразу увидеть, что в этом тумане был яд, но он не слишком волновался. Румбл! Белая Звездная Энергия вырвалась из его тела, мгновенно рассеивая туман. Оставшаяся сила этой атаки вырвалась вперед и ударила человека в бамбуковой шляпе, который был далеко позади.

Фууш!

Эта атака произошла с невероятной скоростью, и, хотя третий бамбуковый человек несколько подготовился, он не мог вынести силу Искусства Раскола Вселенной. Его Звездная Энергия мгновенно смялась, и его телу была нанесена тяжелая травма, из-за которой у него началась рвота кровью.

Эта энергия заставила его тело отлететь назад, несколько раз перевернувшись в воздухе, но он смог ее использовать, чтобы быстро убежать во тьму.

— Гуантин, забудь об этом! Не преследуй загнанного врага! — видя, что лорд вице-альянса хочет продолжить погоню, Сун Юаньи призвал его остановиться.

Этой временной задержки было достаточно, чтобы все люди в черном полностью исчезли из поля зрения.

Поскольку враг сбежал, Сэ Гуантин мог отказаться от преследования и повернулся к Сун Юаньи.

— Юаньи, что здесь происходит? Откуда появились такие могущественные противники и с таким странным искусством?

— Происхождение этих людей в черном неизвестно, и я не могу ответить на твой вопрос. Мы должны сначала вылечить раненых, а потом сможем об этом поговорить.

Лицо Сун Юаньи было довольно бледным. Было ясно, что он был ранен. Медленно он спустился с неба.

Свист!

Он осмотрелся. Его рука вытянулась из рукава и слегка взмахнула. Десять сгустков энергии полетели по воздуху, каждый из которых попадал в тело раненого ученика Праведного Альянса.

Сун Юаньи не осмеливался расходовать слишком много энергии до поражения своего противника, но теперь, когда битва закончилась, он мог делать это свободно.

— Ах!

С криками боли неподвижные ученики Праведного Альянса начали кашлять и медленно вставать.

Их дыхание было слабым, но цвет быстро возвращался к их лицам, в то время как их раны быстро закрывались.

— Владыка Альянса!

Увидев Сун Юаньи, все эти люди поклонились, но Сун Юаньи проигнорировал их, быстро пройдя мимо. Бум! Взмахнув рукавом, он послал безграничную волну Звездной Энергии Вечной Весны. Где бы ни проходила эта волна, многие из падших учеников Праведного Альянса начинали вставать, а раны на их телах заживали.

Даже ученики Праведного Альянса, отравленные Небесным Порошком, были излечены Звездной Энергией Вечной Весны Сун Юаньи и начали пробуждаться.

Румбл! Мантра Вечной Весны Сун Юаньи полилась по склонам горы. Многие ученики Праведного Альянса отступили, но многие оставались неподвижными на склонах.

Многие из этих людей были убиты в битве с людьми в черном, но значительная часть вдохнула слишком много Небесного Порошка. Даже мантра Вечной Весны Сун Юаньи не оказала на них никакого влияния.

Когда Ван Чун поднялся на гору, он заметил жалкое состояние учеников, отравленных Небесным Порошком.

Небесный Порошок на этот раз был другой. Кажется, намного сильнее!

Люди в черном использовали Небесный Порошок на нем в городе Люяо, но в тот раз порошок без запаха и вкуса предназначался для парализации Звездной Энергии и захвата цели живьем. На этот раз яд был гораздо более смертоносным.

«К счастью, ночной ветер дул только с одной стороны, иначе потери были бы намного хуже», — тихо сказал себе Ван Чун.

Подавляющее большинство мертвых учеников были на восточной стороне горы. Организация людей в черном распылила ядовитый порошок на ветру, застигнув учеников врасплох и отравив их.

Ван Чун мог видеть, что их кожа, ногти, губы и лица начали сморщиваться и чернеть. Они были полностью мертвы, их тела были искажены, как будто они испытали огромную боль перед смертью.

Несмотря на то, что мантра Вечной Весны Сун Юаньи, как говорили, могла вырастить кости и залечить смертельные раны, даже в этой ситуации она была бессильна.

Все успокоилось, но выправление ситуации займет очень много времени.

......

По окончании битвы три человека в бамбуковой шляпе и выжившие люди в черном встретились в лесу в нескольких десятках ли от базы Праведного Альянса. Человек в бамбуковой шляпе, превращавшийся в золотого гиганта, отменил свое превращение и вернулся к нормальному размеру.

— В чем дело? После такого долгого времени никто не нашел никаких признаков цели?

Лицо лидера в бамбуковой шляпе было бледным, а тело голым. Он взял полотенце у подчиненного и вытер лицо, залитое холодным потом. Если внимательно посмотреть, то на животе лидера можно было увидеть татуировку золотого человека, двигающуюся вместе с напряжением мышц и взрывом света.

Лидер в бамбуковой шляпе выглядел крайне истощенным. Возвращение от золотого гиганта в его обычное тело не расходовало много Звездной Энергии, но подвергало тело мучительной боли и требовало огромных физических сил. С этим Владыкой Праведного Альянса было гораздо труднее справиться, чем он предполагал.

— Нет, мы все время искали, но не нашли его следов.

Люди в черном опустили головы.

Лидер в бамбуковой шляпе, который вытирал лицо, внезапно остановился с холодным светом в глазах.

Взрыв!

Произошел взрыв Звездной Энергии, и несколько человек в черном, которые только что говорили, были немедленно отправлены в полет на древние деревья со стволами, которым понадобилось бы три или четыре человека, чтобы полностью окружить. Бум! Полетели лесные щепки, а эти люди были наполовину похоронены на этих деревьях.

— Бесполезные болваны! — закричал один из мужчин в бамбуковой шляпе, и медленно убрал свою ладонь. Сегодняшний ночной рейд обернулся крупным поражением, совершенно отличающимся от почти гарантированной победы, которую они изначально ожидали. В конце концов, они даже не знали, где была цель! Это было просто позором!

Человек в черном опустил голову и пробормотал:

— Милорд, мы все это время стояли на страже у основания горы, никто никуда не уходил. Мы не знаем, что случилось. Логически говоря, орел души не должен был потерпеть неудачу…

— Дерьмо!

Человек в бамбуковой шляпе, который раньше набросился на людей, теперь смотрел на этого одетого в черное человека. Поток Психической Энергии устремился вперед. Мгновение спустя глаза этого одетого в черное мужчины ослабли, а затем его руки сжались вокруг горла, и он упал на колени. Его глаза начали выпучиваться наружу, а затем, вшух! Черная кровь полилась из его глаз, рта, ушей и носа. Тумп! Он упал на землю, лишенный какой-либо жизни.

Только теперь настроение человека в бамбуковой шляпе улучшилось. Другие люди в черном погрузились в страшное молчание, не смея шуметь.

В это время наконец-то заговорил третий человек в бамбуковой шляпе:

— Забудем об этом. Миссия провалилась, и убийство этих людей сейчас не принесет нам пользы. Даже Бессмертный Лорд был встревожен его многочисленными побегами и был вынужден лично уехать. С этой целью не так легко справиться, как мы себе представляли. Нашим первым приоритетом должно быть рассмотрение того, каким будет наш следующий шаг.

Третий человек в бамбуковой шляпе быстро повернулся к обычному мужчине в черном.

— Вы все свободны! Я призову вас снова, когда вы понадобитесь!

— Да, Милорд!

Люди в черном быстро рассеялись, как напуганные птицы.

Только когда эти люди разошлись, мужчины в бамбуковой шляпе наконец повернулись к лидеру.

— Милорд, что нам делать?

Второй и третий мужчины в бамбуковых шляпах повернулись к своему лидеру. Хотя другие не осознавали что произошло, когда их лидер отменил преобразование «Золотого воина», эти двое поняли, что его состояние было довольно плохим.

— Я недооценил его. Я не думал, что среди сект Центральных Равнин есть такой грозный человек! Разве можно было подумать, что он может развить эту технику до такого уровня!

Лидер в бамбуковой шляпе не ответил прямо, а его глаза обратились к горе, где находилась база Праведного Альянса. Медленно, тонкая струйка черной крови стала стекать по его губам.

Два других мужчины из в бамбуковой шляпе были встревожены его видом. Они четко осознавали силу своего лидера. В этой битве он казался непобедимым в своем облике золотого гиганта, но, в конце концов, он проиграл свою битву с Лордом Праведного Альянса!

-… Хотя он не сильнее меня, его органы гораздо более живучие, чем мои, даже когда я в своей гигантской форме. Если бы я не видел это сам, я бы никогда не осмелился в это поверить! Мы были действительно слишком небрежны! — сказал лидер в бамбуковой шляпе.

— Праведный Альянс действительно слишком смелый! Жалкие муравьи осмеливаются противостоять нам, богам! Не может быть прощения за это преступление. Мы должны найти шанс полностью уничтожить Праведный Альянс! — сказал второй человек в бамбуковой шляпе. Его лицо излучало ужасный холод.

— Сейчас не время думать о таких вещах! — лидер замахал руками и сразу отверг эту идею. — Истинный Господь собирается спуститься. Все вы знаете, что произойдет, если мы не сможем найти цель и завершить нашу миссию к тому времени, когда сойдет Истинный Господь.

Бузз!

Услышав, что Истинный Господь спускается, двое других людей в бамбуковых шляпах побледнели, а в их глазах появился сильный и удручающий страх.

— Милорд, тогда мы должны…

Двое мужчин в бамбуковой шляпе сглотнули, не имея больше той резвости в поведении, что была им присуща раньше.

— Расслабьтесь. Гора Бессмертия скоро появится. Тогда мы с ними и разберемся! И если все пойдет так, как ожидалось, наша цель должна появиться там тоже! — сказал лидер в бамбуковой шляпе, и его глаза повернулись на северо-запад. На его губах появилась холодная и бессердечная улыбка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1365. Идентичность сомнительна!**

Пока люди в черном обсуждали свои планы, над временной базой Праведного Альянса снова были подняты знамена, а в темноте стоял белый журавль с символом Инь-Ян. Все ученики Праведного Альянса были заняты уборкой поля битвы.

Белая палатка Сун Юаньи на вершине была уничтожена, но новая палатка была быстро установлена. Внутри палатки разговаривали Сун Юаньи и Сэ Гуантин.

— Ну, теперь ты мне расскажешь? Что здесь происходит? Если бы я пришел чуть позже, наши люди были бы полностью уничтожены. Когда столь грозные эксперты появились в мире сект? — мрачно спросил Сэ Гуантин.

Атмосфера в палатке была торжественной, и Сун Юаньи молчал. Его цвет лица был довольно неприглядным. Используя Мантру Вечной Весны, ему удалось спасти некоторых учеников, но, тем не менее, в этой битве погибло от шестисот до семисот учеников.

Это было сильной потерей для Праведного Альянса, тем более что в битве погибли трое старейшин альянса. Даже в битве с Альянсом Пяти Предков Праведный Альянс не понес бы таких тяжелых потерь.

Нет, точнее, во всем мире боевых искусств не было ни одной фракции, которая осмелилась бы так безрассудно и нагло напасть на Праведный Альянс.

— Это была не секта! — неожиданно объявил Сун Юаньи.

— Я так же озадачен тем, откуда пришли эти люди в черном, как и вы, и от начала до конца они никогда не говорили ничего о том, кем они являются. Несмотря на это, я начал примерно понимать, что происходит. Эти люди пришли не за нами.

— А?

Сэ Гуантин с удивленным выражением лица поднял брови.

Сун Юаньи ничего не сказал, и его глубокий взгляд медленно повернулся в другом направлении.

Тем временем Ван Чун сидел, скрестив ноги, на земле и медитировал. Когда Сун Юаньи сказал свои слова, его сердце внезапно забилось от дурного предчувствия.

Несколько мгновений спустя к нему обратились.

— Молодой мастер Цинъян, Владыка Альянса хочет вас видеть! — в какой-то момент к Ван Чуну подошел ученик Праведного Альянса.

— Ой?

Ван Чун поднял бровь, несколько мыслей пронеслись в его голове, но он быстро восстановил самообладание.

— Хорошо, я сейчас пойду!

К тому времени, когда Ван Чун достиг вершины, там собралось много людей. Там были Старейшины Праведного Альянса, такие как Сицун Юаньцзя и Оуян Чанхэн, и многие другие эксперты альянса, в том числе Цзи Анду. Все они собрались вокруг Сун Юаньи и Вице-Владыки Альянса.

Когда появился Ван Чун, все замолчали.

Когда Ван Чун увидел множество сил на горе, его сердце застучало в груди. Но он ничего не сказал и уверенно подошел.

— С уважением к Владыке Альянса!

Ван Чун остановился в трех или четырех шагах, сжал руки в намастэ и поклонился.

— М-м!

Увидев Ван Чуна, Сун Юаньи кивнул.

— Вы пришли. Мы обсуждали нападение этих людей в черном. Альянс понес значительные потери, и поскольку молодой мастер Цинъян с нами, нет ничего плохого в том, чтобы вы послушали и возможно что-то подсказали. Возможно, будет неожиданный урожай.

— Да!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, но он больше ничего не сказал и встал в стороне.

Группа быстро возобновила обсуждение.

— Владыка Альянса, мы обыскали их тела, но не нашли ничего, что могло бы их идентифицировать.

— Нам удалось поймать двоих из них живыми, но, как и другие, они были солдатами-смертниками. Нам не удалось обмолвиться с ними даже несколькими словами, как они прокололи ядовитые ампулы в зубах и умерли.

— Мы действительно потеряли слишком много людей. Наш Праведный Альянс настолько силен, но мы не смогли найти ни единой подсказки об этих людях! Как это возможно?!

— Это правильно! И все вы видели этого гиганта в конце. Его удары могут превратить звездную энергию в камень! Это больше не боевое искусство! На мой взгляд, это не люди, а демоны! И все они использовали злые искусства!

События ночи повергли всех в огромный шок. Впервые эти люди осознали, что их мир является домом для такой могущественной и таинственной силы.

— Давайте не будем сейчас говорить о том, кто эти люди. — вдруг сказал Сицун Юаньцзя своим грубым голосом. — Я хочу знать только одно: почему они на нас напали?

Его мускулистое и крепкое тело кипело от ярости. Эта битва началась совершенно необъяснимым образом, и даже сейчас Сицун Юаньцзя не понимал, почему они сражались друг с другом.

Эти люди в черном ушли так же таинственно, как и пришли, оставив в альянсе многих погибших, а оставшиеся в живых были совершенно сбиты с толку.

— Это правильно! Чего они хотели?! Все произошло так внезапно, что я чешу голову даже сейчас.

Остальные закричали в согласии со словами Сицуна Юаньцзя. У каждой операции была цель, но никто не мог сказать, чего хотели эти люди в черном.

Они хотел ивласти? Тогда они должны были пойти в Императорский Двор светского мира.

Хотели сокровищ? Праведный Альянс не имел никаких сокровищ на этой временной базе.

Жажда мести? Праведный Альянс никогда раньше не видел этих людей. Битва была завершена, обе стороны понесли большие потери, но Праведный Альянс не знал, чего они хотят. В мире не было ничего более запутанного, чем это.

— Хехехе! — странный и зловещий смех прозвучал в ушах каждого.

— Никто из вас не знает, что происходит, но я знаю! — этот человек сразу привлек всеобщее внимание.

— Цзи Анду, что за чепуху ты болтаешь?! Если ты о чем-то подумал, поторопись и скажи! Не пытайся вести себя таинственно! — один из Старейшин Праведного Альянса не мог не упрекнуть.

Владыка Праведного Альянса не мог не нахмуриться, но смолчал. Цзи Анду сделал вид, что не слышит. Его плечи выпрямились, и он гордо улыбнулся.

— Ха-ха, они пришли не ради удачи, сокровищ или мести, и, разумеется, здесь нет женщин, которых они могли бы похитить. Так зачем они здесь? Никто из вас не может понять, но причина очень проста. Эти люди не приходили за нами, но их специально привлек сюда кто-то еще!

— Кто-то подставил нас!

Ууууааа!

Сначала старейшины и эксперты сердито смотрели на Цзи Анду, но теперь они зашумели от его слов.

Ван Чун молчал, но его сердце упало. Он понимал, что пытался сделать Цзи Анду.

— Защитник Цзи, перестань преувеличивать. Кто попытается нас подставить, и кто посмеет это сделать? Битва заставила тебя начать говорить чепуху? — упрекнул Старейшина Праведного Альянса.

Цзи Анду произошел от злого пути, но теперь он был его учеником. Хотя было сказано, что он исправился и вернулся на праведный путь, многие в альянсе находили его неприятным.

— Это правильно! Защитник Цзи, что ты говоришь? Во всем мире, кто будет настолько смел, чтобы подставить наш Праведный Альянс?!

Все они сочли эту мысль слишком абсурдной, чтобы поверить Цзи Анду.

— Хммм!

Цзи Анду только презрительно улыбнулся.

— Пусть говорит! — вмешался Сицун Юаньцзя.

Сицун Юаньцзя получил серьезные травмы в битве с этим человеком в бамбуковой шляпе. Если бы он не совершенствовался в Божественном Искусстве Чжурун, он, вероятно, был бы убит его ятаганом. Он был готов выслушать любое возможное объяснение.

Все, чего он хотел, это знать правду.

Крик Сицуна Юаньцзя заставил толпу замолчать.

— Ха-ха, вы все, просто подумайте об этом. Наш Праведный Альянс существовал в течение некоторого времени, но ни разу не встречал такого противника, и не говоря о Праведном Альянсе, даже раньше, кто-нибудь из вас, всех известных людей мира боевых искусств, когда-либо сталкивался с таким врагом?

— Их боевые искусства, техники и цели — все это загадка, и мы довольно долго были на северо-западе. Почему же инцидент произошел только сейчас?

— Разве никто из вас не понял, что все это произошло только после того, как в нашем Праведном Альянсе появился посторонний?

Цзи Анду зловеще улыбнулся, а затем бросил глубокий взгляд на Ван Чуна.

Настроение людей мгновенно изменилось, и болтающая толпа начала поворачиваться к Ван Чуну с подозрительными и сомневающимися глазами.

Прежде чем кто-то успел что-то сказать, Сун Юран прыгнула вперед, и ее тело дрожало от ярости.

— Цзи Анду, это клевета! Как ты думаешь, я не знаю, чего ты добиваешься, выдвигая такие обвинения против молодого мастера Цинъяна?

Сун Цзюэ также вышел вперед.

— Это правильно! Молодой мастер Циньян не такой человек!

— Анду, прекрати городить глупости! — достойным тоном сказал Сун Юаньи. — Молодой мастер Цинъян — почетный гость нашего Праведного Альянса, и он даже помогал нам. Как он мог навредить нам сейчас?

Выражение лица Сун Юаньи было спокойным, но его тон звучал беспрекословно.

Увидев, что Сун Юаньи вмешался, Сун Юран и Сун Цзюэ обрадовались и вздохнули с облегчением.

— Владыка Альянса! Этот недостойный не говорит чепуху. Этот человек действительно слишком подозрителен. Я не просто выдвигаю несправедливые обвинения!

Цзи Анду наконец стал серьезным, сложил руки и поклонился.

— У меня есть причины для моих подозрений. Время его появления слишком подходящее. Всем известно, что люди в черном напали только после его прибытия. Мне нет необходимости подробно останавливаться на этом.

— Молодой мастер Цинъян хорошо разбирается во всех боевых искусствах, и в первый день, только одним ртом он смог командовать нашими учениками Праведного Альянса, используя их массивы мечей, чтобы убить Черного Генерала Непостоянства и отбросить Черного Предка Инь,

— Но сегодня вечером, несмотря на то, что в альянсе погибло так много людей, кто-нибудь из вас видел, чтобы молодой мастер Цинъян командовал нашими экспертами по работе с людьми в черном? Известный молодой мастер Цинъян решил спрятаться? Разве это не подозрительно? — усмехнулся Цзи Анду.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1366. Бросай камень в ногу!**

Бузз!

Эксперты Праведного Альянса изначально полагали, что Цзи Анду говорил чепуху и пытался сбагрить молодого мастера Цинъяна из-за зависти к близости его отношений с Сун Юран. Но теперь, когда они подумали о сказанном, они действительно не знали, где находился молодой мастер Цинъян на протяжении всей битвы. По-видимому, он исчез, словно клубок пара.

Даже Оуян Чанхэн, который твердо поддерживал Ван Чуна, неосознанно бросил на него взгляд.

Ван Чун ничего не сказал, выражение его лица было спокойным. Он не пытался ответить, ожидая, пока Цзи Анду закончит.

— Мало того, одно дело, если молодой мастер Цинъян не помогал нам, но все ли вы знаете, где я нашел его в самые жестокие моменты битвы? У подножия горы! Я нашел его у подножия горы. Ваш молодой мастер Циньян готовился тайно покинуть это место! — холодно сказал Цзи Анду, и его голос сочился презрением.

Взрыв!

Толпа принялась шуметь. Однако Сун Юаньи и Сэ Гуантин остались без движения.

— Как это могло произойти?

Эксперты Праведного Альянса начали шептаться между собой, бросая взгляды, отличающиеся от тех, что было раньше, на Ван Чуна.

— Хммм, это еще не конец. Неужели никто из вас не заметил, что когда эти люди впервые прибыли, они, казалось, нападали на гору с определенной целью, но когда казалось, что они не смогли найти свою цель, они начали сражаться с нами? Вам нужно, чтобы я объяснил вам, что стоит искать в нашем Праведном Альянсе?

Цзи Анду широко улыбнулся. Он злобно уставился на Ван Чуна, его намерения были ясны.

Свист!

Все замолкли, кроме звука порывистого ветра. Все смотрели на «Молодого Мастера Цинъяна», в воздухе стояло невидимое напряжение.

В это время только три человека сохранили самообладание. Одним из них был Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи, вторым был вице-Владыка Праведного Альянса Сэ Гуантин, а последним был не кто иной, как центр внимания, Ван Чун.

— Вы все сказали? — спокойно высказался Ван Чун, выйдя вперед и заложив руки за спину. Эти три слова сразу же заставили всех затаить дыхание. Выражение его лица было спокойным, и, хотя все эксперты Праведного Альянса окружили его, он не проявил страха. Когда он услышал, что Сун Юаньи пригласил его, Ван Чун догадался, что происходит.

Не было такого понятия, как бесплатный банкет. Будь то Цзи Анду, Сун Юаньи или Вице-Владыка Альянса, все они были трудными клиентами. Первый найдет все возможное, чтобы доставить ему неприятности, в то время как двум другим удалось поймать Старика Демонического Императора на вершине его славы. Отсюда легко понять, какими хитрыми они должны были быть.

Эти люди с самого начала с подозрением относились к нему, и недавние события, вероятно, только усилили их подозрения. Если он ответит плохо, все окружающие его эксперты Праведного Альянса нападут.

Казалось, что Сун Юаньи решил остаться на обочине или даже выступить от его имени. Но Ван Чун был уверен, что если он не оправдается, Владыка Праведного Альянса нанесет удар быстрее и злее, чем кто-либо еще!

— Похоже, что враждебность Защитника Цзи ко мне достигла непримиримого уровня! С помощью всего лишь нескольких необоснованных обвинений вы хотите столкнуть меня в пропасть! Поистине беспринципный парень!

Ван Чун бросил взгляд на Цзи Анду, который почувствовал, как его сердце трясется от плохого предчувствия.

— Хммм, я хотел бы посмотреть, какие аргументы вы можете привести! — холодно усмехнулся Цзи Анду.

— В мой первый день в «Праведном Альянсе» защитник Цзи неправильно понял, что у меня есть планы на мисс Сун, и хотел напасть на меня, но мисс Сун остановила его. Затем он начал сомневаться в том, что я был настоящим молодым мастером Цинъяном. Даже сейчас, когда Альянс подвергся нападению и все жестоко сражались, Защитник Цзи не думал о способах борьбы с людьми в черном, а бежал до самого основания горы, чтобы найти меня! Я глубоко признателен за искреннюю заботу Защитника Цзи!

Ван Чун посмотрел на Цзи Анду и ухмыльнулся.

Тумп!

Цзи Анду снова почувствовал, как его сердце забилось, а лицо мгновенно стало бледным.

Выражение лица Старейшин и учеников Альянса изменилось. В этой битве Праведный Альянс понес серьезные потери: от шестисот до семисот учеников ушли на вечный покой. Когда Цзи Анду, Защитник Праведного Альянса, был нужен больше всего, он убежал искать Молодого Мастера Цинъяна. Это было безусловно так.

— Не говори глупостей! Вся гора была покрыта врагами. Я бросился туда в то время, чтобы укрепить область! — резко сказал Цзи Анду.

Выражения лиц других оставались сомнительными. Говорить что-либо еще в это время было бессмысленно. Не было никаких сомнений в том, что Цзи Анду нацелен на молодого мастера Цинъяна, и объяснение, которое он дал сейчас, было слабым и неубедительным.

— Хех, правильно это или неправильно, я не скажу. Я уверен, что все всё понимают. — сказал Ван Чун.

— Не пытайся здесь использовать свои шутки! Ты не появился ни разу во время этого ночного рейда, и тем более не руководил ученикам Праведного Альянса в сражении с людьми в черном. Когда происходит что-то ненормальное, за этим всегда стоит злодей. Пока все остальные сражались с людьми в черном, ты прятался, даже пытаясь сбежать с горы! Если ты скажешь, что эти люди пришли не за тобой, тогда к кому они пришли? И старейшины альянса могут служить свидетелями. Ты не можешь избежать этого обвинения! — ходлодно затараторил Цзи Анду, его поведение не показывало намерения отпустить Ван Чуна.

— Хехех, я должен поблагодарить Защитника за это.

Ван Чун не мог сдержать хихиканье.

— Во-первых, я не ученик Праведного Альянса, и я никогда не говорил, что хочу остаться здесь навсегда! Владыка Альянса пригласил меня! Другими словами, я не обязан помогать Праведному Альянсу!

Ван Чун холодно усмехнулся, и его слова смутили всех. Хотя они не хотели этого слышать, молодой мастер Цинъян был прав. Он никогда не был учеником Праведного Альянса, и полностью от него зависело, помогает он им или нет. Праведный Альянс не имел права просить его о чем-либо. Более того, молодой мастер Цинъян даже вчера помогал в борьбе с Черным Предком Инь и Черным Генералом Непостоянства, но теперь Праведный Альянс создавал ему всевозможные трудности. Неудивительно, что он злился.

— Молодой мастер Циньян, не сердитесь. Мы не имели это в виду, — сказал старейшина Праведного Альянса. Выражение его лица выдавало его крайнее смущение.

— И в конце концов, я появился у подножия горы, потому что пытался убежать от вас, верно, Защитник Цзи?

Ван Чун холодно посмотрел на Цзи Анду.

Свуш!

Толпа впала в шум.

— Малыш, что за чепуху ты болтаешь! — Цзи Анду серьезно отшатнулся, его лицо было ледяным. В его ушах слова Ван Чуна были бессмыслицей.

— Хммм, с самого начала, Защитник Цзи был полон враждебности ко мне. В такой напряженной битве Защитник Цзи не сражался с людьми в черном, а пытался использовать хаос, чтобы разобраться со мной, преследуя меня от вершины до базы и даже пытаясь убить меня у основания горы. Защитник Цзи считал, что никто другой не узнает, но кто-то все это давным-давно заметил. — холодно сказал Ван Чун.

— Это правильно!

Ван Чун едва закончил говорить, и Сун Цзюэ выпрыгнул из толпы, а выражение его лица пылало яростью.

— Я видел это своими глазами! Мало того, что он сражался с молодым мастером Цинъяном, Цзи Анду даже использовал искусство Инь-Ян, которое Владыка Альянсаа прямо запретил ему использовать! — сразу же выпалил Сун Цзюэ.

Взрыв!

Старейшины и Защитники Праведного Альянса мгновенно взорвались от слов Сун Цзюэ. Даже вице-Владыка Праведного Альянса Сэ Гуантин скривил лоб.

Искусство Инь-Ян было злым искусством, высшим искусством самого печально известного человека во всем мире боевых искусств, Чжана Вэньфу, Императора Демонов. Праведный Альянс был праведной сектой, которая не должна была использовать этот вид злого искусства. Об этом Цзи Анду много раз говорили, но, несмотря на это, он все равно пошел против этого приказа. Мало того, Праведный Альянс был в долгу перед «Молодым Мастером Цинъяном», но Цзи Анду, питая свои эгоистичные желания, преследовал его до основания горы, а затем даже пытался подставить его. Люди праведного пути относились к такому поведению с полным презрением.

Бесчисленные глаза, полные презрения, уставились на Цзи Анду.

— Ублюдок! Не слушайте эту ерунду! Он просто играет в словесные игры!

Лицо Цзи Анду было бледным от ярости и шока. Все изменилось слишком быстро.

— Цзи Анду, ты хочешь избежать ответственности? Молодой Мастер Цинъян может лгать, но разве Сун Цзюэ станет? Сун Юран не могла не заговорить в это время, и когда она смотрела на Цзи Анду, ее лицо было пепельным от гнева. Она знала, что Цзи Анду питал дурные намерения, но никогда не представляла, что он такой презренный.

— Защитник Цзи, ты действительно разочаровал нас. Молодой мастер Цинъян помогал нам, так как ты мог так относиться к нему?

— Это правильно! Даже если вам нравится мисс Сун, вы не можете прибегать к таким презренным методам!

— Одно дело, если ты бездействовал, когда все остальные сражались с людьми в черном, но ты даже решил использовать это нападение как шанс напасть на челвоека, находящегося на твоей стороне! Ты оскорбил весь праведный путь!

— Хаа, Защитник Цзи, что я могу сказать!

Старейшины Праведного Альянса вздохнули, глядя на Цзи Анду. И хотя другие эксперты Праведного Альянса ничего не сказали, удивленные взгляды в их глазах сказали достаточно.

— Юран, послушай меня! Это не то, на что это похоже! Этот негодяй, притворяющийся молодым мастером Цинъяном, утверждает, что он не знает боевых искусств, но…

Цзи Анду был недоволен, что его попытка разоблачить Ван Чуна закончилась судебным разбирательством против него. В это время Цзи Анду ненавидел Ван Чуна до костей, и, если бы вокруг было не так много людей, он бы напал и разрубил Ван Чуна ладонью пополам.

— Достаточно!

Прозвучал громовой голос. Ледяной голос Сун Юаньи немедленно заставил толпу успокоиться.

— Владыка Альянса!

Все поклонились холодному и отчужденному Сун Юаньи, замолчав. Когда Сун Юаньи заговорил, никто не осмеливался даже пискнуть.

— Это место теперь понимает, что происходит. Цзи Анду, разве я не говорил тебе, что, поскольку ты теперь являешься частью нашего Праведного Альянса, ты не должен использовать искусство пути зла, особенно искусство Инь-Ян?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1367. Опасность, Сун Юаньи сомневается!**

Сун Юаньи повернул голову и холодно посмотрел на Цзи Анду. Одного этого взгляда было достаточно, чтобы заставить Цзи Анду дрожать как телом, так и в уме. Он поспешно опустил голову, а цвет его лица побледнел.

— Владыка Альянса, простите меня!

— Не повторяй этого в будущем! Молодой мастер Цинъян — наш союзник, и я не хочу, чтобы такие вещи происходили когда-либо еще. Понял? — холодно сказал Сун Юаньи.

— Анду понимает!

Сердце Цзи Анду вздрогнуло, и он опустил голову еще ниже. Его подбородок почти касался пояса.

Когда атмосфера разрядилась, молчаливый вице-Владыка Альянса Сэ Гуантин неожиданно сказал:

— Владыка Альянса, наш Праведный Альянс понес в этой битве большие потери, и, похоже, молодой Мастер Цинъян был ранен. Твоя Вечная Весенняя Мантра несравненна. Нет ничего плохого в том, чтобы оказать небольшую помощь молодому мастеру Цинъяну.

Эти слова были настолько непрошенными, что Цзи Анду, который только что был готов повернуться и уйти, внезапно остановился, как будто почувствовав, что что-то должно случиться.

Другие Старейшины и эксперты Праведного Альянса почувствовали, как бьются их сердца, будто в предвкушении чего-то.

Сун Юран и Сун Цзюэ побледнели от беспокойства.

— Большое спасибо, вице-Владыка Альянса, но в этом нет необходимости. Травмы этого человека несерьезны, а Владыка Альянса только что пережил серьезную битву, серьезно истощившую его Звездную Энергию. Владыке Альянса не нужно расходовать свои силы на такую мелочь.

Ван Чун поклонился, его тон не был ни кротким, ни слишком гордым.

— Ха-ха, нет необходимости, чтобы Молодой Мастер был таким вежливым. Молодой Мастер был ранен в нашем Праведном Альянсе, так что это наш долг, независимо от того, сколько звездной энергии мы должны потратить. Разве ты не согласен, брат Сун? — спокойно сказал Сэ Гуантин, бросив взгляд на Сун Юаньи.

— Брат Сэ прав. Еще немного звездной энергии не важно. Молодому мастеру Цинъяну не нужно отказываться. — легко сказал Сун Юаньи.

Пока пара принялась вторить друг другу, Цзи Анду, который полагал, что он проиграл, внезапно зловеще улыбнулся.

Тем временем Ван Чун поморщился. Казалось, что на этой встрече ему нужно было разобраться только с Цзи Анду, но его настоящим врагом был человек, который его же и защищал, Сун Юаньи.

В конце концов, всё это было сделано ради того, чтобы Сэ Гуантин мог произнести эти слова, используя оправдание лечения, чтобы исследовать силы Ван Чуна.

Топ!

С хриплым стоном Сун Юаньи безэмоционально сделал шаг вперед, сразу же направляясь к Ван Чуну. Оуян Чанхэн и другие старейшины, казалось, поняли, что происходит, и начали беспокойно переводить взгляды назад и вперед между Сун Юаньи и молодым мастером Цинъяном. Однако никто из них не осмелился что-либо сказать, так как после принятия решения Владыкой Альянса возражений быть не могло.

По их мнению, аргументы Цзи Анду не были полностью неэффективными.

Топ!

Сун Юаньи сделала еще один шаг, сблизившись с Ван Чуном. Увидев его холодные глаза, Ван Чун почувствовал, как его волосы встали дыбом, и в голове зазвенели тревожные колокольчики.

Почти в то же мгновение голос Камня Судьбы прозвучал в сознании Ван Чуна, настойчиво и наполненный чувством опасности.

— Предупреждение! Специальное событие! Пользователь случайно натолкнулся на миссию «Секта» и находится в опасности! Побочная миссия «Бессмертное Искусство Происхождения» находится на грани провала!

— Предупреждение! Миссия неизбежна!

Сун Юаньи обладал необычайной силой, и его Мантры Вечной Весны Бессмертной Вселенной было достаточно, чтобы поставить его почти в один ряд с Стариком Демоническим Императором. Ван Чун не восстановил свои силы, и его тело было безудержным, благодаря звездной энергии, пришедшей в беспорядок от Великого Искусства Творения Небес Иньян. Хотя Ван Чун сделал все возможное, чтобы ограничить свою энергию, человек с силами Сун Юаньи, под предлогом лечения, мог послать Звездную Энергию Мантры Вечной Весны бродить по телу Ван Чуна, и понять все, что происходит у того внутри.

Как только будет раскрыто Великое Искусство Творения Неба Иньян, личность Ван Чуна станет ясной, как день, и можно легко представить, что с ним будет дальше.

Прежде чем созвать это собрание, Сун Юаньи расположил вокруг горы от семи до восьми старейшин, чтобы не дать Ван Чуну уйти. Более того, он и Сэ Гуантин были вместе на вершине, и когда эти двое были вместе, даже три человека в бамбуковых шляпах не были им соперниками, не говоря о раненом Ван Чуне. Он не мог сбежать, даже если бы хотел.

Тумп!

Яркий и тонкий палец слегка коснулся плеча Ван Чуна. В то же время безграничная энергия, наполненная жизненной силой, собралась на его кончике.

Взрыв!

В мгновение ока, прежде чем Ван Чун успел среагировать, эта огромная Звездная Энергия прошла сквозь палец Сун Юаньи в тело Ван Чуна, с удивительной скоростью путешествуя по его меридианам в каждую часть его тела, включая его даньтянь.

Во время битвы Мантра Вечной Весны Сун Юаньи казалась мягкой и энергичной, но ее сила была бесподобна. Потребовалось несколько мгновений, чтобы ее энергия погрузилась в глубины тела Ван Чуна.

Тело Ван Чун стало похоже на яркое зеркало, и всё его стостояние отчетливо отразилось в сознании Сун Юаньи.

Время замедлилось до уровня ползка. Десять дюймов, восемь дюймов, шесть дюймов, пять дюймов… Звездная энергия Сун Юаньи вторглась в подавляющее большинство участков тела Ван Чуна и находилась всего в нескольких дюймах от его даньтяня. Он находился всего в нескольких шагах от встречи с мячом, в который Ван Чун вцепился: Великое Искусство Творения Небес Иньян.

Все секреты Ван Чуна будут полностью раскрыты. И учитывая отношения между Сун Юаньи и Стариком Демоническим Императором, было очевидно, что произойдет с Ван Чуном, когда в нем будет обнаружено Великое Искусство Творения Неба Иньян.

— Предупреждение!

— Предупреждение!

Когда Ван Чун почувствовал, что его череп вот-вот взорвется, а его разум напрягся до предела, в его голове постоянно принялись звенеть предупреждающие сигналы Камня Судьбы. Ван Чун сразу почувствовал, что стоит на краю пропасти между жизнью и смертью.

Через одну секунду личность Ван Чуна будет раскрыта, и затем совместная атака Сун Юаньи и Сэ Гуантина подпишет ему смертный приговор.

Бузз!

Как раз, когда Ван Чун был готов сразиться с Сун Юаньи и Сэ Гуантином до смерти, в его голове прозвучало удивительное послание.

— Предупреждение! Смерть пользователя неизбежна. — Когда Ван Чун готовился к атаке, Камень Судьбы заговорил, но на этот раз его послание было совершенно другим, чем прежде. — Поскольку противник пользователя — это существо этого мира с молчаливым признанием того, что текущий кризис был вызван ограничением и сопротивлением этого мира, пользователь, как Контролер Судьбы, имеет единственную возможность освободить себя от энергии мира. Желает ли пользователь…

— Согласен!

Ван Чун не успел задуматься и сразу согласился.

Мгновение спустя произошло немыслимое.

Энергия внезапно изверглась из даньтяня Ван Чуна, быстро поглотив всю звездную энергию Великого Искусства Творения Небес Иньян в его теле, быстро собрав и сжав ее в углу его даньтяня.

Весь процесс был настолько быстро завершен, что он был сделан еще до того, как Ван Чун даже понял, что происходит. Даже Сун Юаньи, казалось, двигалась как улитка по сравнению с Камнем Судьбы.

Еще более непостижимыми были свойства этой энергии. Она была тонкой, как бумага, и, казалось, не имела каких-либо атрибутов. Она была похожа на чистую воду или прозрачный воздух.

Если бы Ван Чун не вызвал эту энергию, он бы даже не понял, что что-то случилось.

Взрыв!

Через долю секунды его дантянь задрожал, и уникальная Звездная Энергия Вечной Весны Сун Юаньи, наводнивши его, просматривала каждую его часть.

Сун Юаньи не выполняла обычный поиск. Его Звездная Энергия Вечной Весны просматривал каждый закоулок Дантяня Ван Чуна.

Но Сун Юаньи скривил лоб. Было ясно, что он не получил результат, который себе вообразил.

— В чем дело? Травмы молодого мастера Цинъяна тяжелы? — вдруг спросил Сэ Гуантин.

— Хех, травмы молодого мастера Цинъяна не являются серьезными. Но для него ранение в основании нашего Праведного Альянса — это неисполнение долга с нашей стороны. — сказал Сун Юаньи, и выражение его лица значительно улучшилось.

Пока он говорил, он послал Звездную Энергию Мантры Вечной Весны плыть по конечностям и костям Ван Чуна, излечивая все раны на его теле, вызванные дефектом совершенствования. Несколько мгновений спустя тело Ван Чуна было полностью исцелено.

— Все говорят, что меридианы молодого мастера Цинъяна уникальны. Из того, что я видел сегодня, это действительно так. Как жаль одного из талантливых молодых мастеров!

Сун Юаньи убрал руку, и поток Звездной Энергии потек обратно в его тело. Возможно, Ван Чун видел что-то, но, когда Сун Юаньи закончил осмотр, его глаза казались намного мягче.

Все вздохнули с облегчением, напряжение ушло. Только у одного человека было лицо, пораженное недоверием и неверием.

— Это… это невозможно!

В это время никто не был потрясен больше, чем Цзи Анду. Он никогда не поверит, что проверка Сун Юаньи ничего не дала.

Сун Юаньи был Владыкой Праведного Альянса, и обладал непостижимым уровнем совершенствования. Более того, он с подозрением относился к Ван Чуну, поэтому у него просто не было причин принимать его сторону.

Что тут происходит? Мог ли я действительно ошибаться?

Цзи Анду был ошеломлен и потерял дар речи. Половина причины, по которой он был против Ван Чуна, лежала в Сун Юран, но другая половина была потому, что он чувствовал, что с самого начала с Ван Чуном была проблема. Но теперь он ничего не мог больше поделать.

— Чудесно!

Сун Юран и Сун Цзюэ, с другой стороны, были просто в восторге.

— Владыка Альянса Сун, спасибо! Мантра Вечной Весны действительно мистическая. Состояние этого тела намного лучше, чем раньше.

Ван Чун «спокойно» поклонился.

Но хотя он на поверхности казался спокойным, внутренне он чувствовал себя так, будто был залит холодным потом. Это было слишком опасно, и малейшая задержка привела бы к разоблачению и битве за его жизнь.

Сначала он даже не ожидал, что поиски Сун Юаньи окажутся бесплодными, но непонятная энергия каким-то образом помогла ему преодолеть кризис.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1368. Гора Бессмертного Источника!**

— Подождите минутку! Владыка Альянса… — неожиданно крикнул Цзи Анду, и его лицо наполнилось нежеланием. Но прежде чем он смог продолжить создавать проблемы для Ван Чуна…

— Рапорт!

Поднялась пыль, и из темноты раздался голос. Все повернулись посмотреть, и увидели три фигуры, несущиеся так быстро, словно лошади, к вершине.

Старейшина с острыми глазами сразу же узнал их.

— Это разведчики, которых мы выслали.

Будучи настолько внезапно прерванным, Цзи Анду сразу потерял шанс высказаться.

Несколько мгновений спустя ученики Праведного Альянса бросились с подножия горы на вершину, опустившись на одно колено перед Сун Юаньи и Сэ Гуантином.

— Рапорт! Милорды, были обнаружены следы Горы Бессмертного Источника. Многие люди собираются там. Похоже, что Гора Бессмертного Источника появится не позднее завтрашнего дня.

Бузз!

Эта новость сразу привлекла всеобщее внимание, и даже Ван Чун почувствовал биение сердца, когда повернулся к этим ученикам.

Если появится Гора Бессмертного Источника, Мастер и староста деревни обязательно будут там.

— Может быть, они идут туда сейчас. — тихо сказал Ван Чун.

Он слышал, как Гора Бессмертного Источника упоминалась через несколько мгновений после прибытия на северо-запад, но даже сейчас он не знал, что это такое.

— Все, разойдитесь и пирготовьтесь. — вдруг сказал Сун Юаньи, и его глаза вспыхнули холодным и ослепительным светом. — После некоторого отдыха мы отправимся на Гору Бессмертного Источника. Врожденный недостаток Великого Искусства Сотворения Небес Иньян состоит в том, что чем больше человек его совершенствует, тем выше вероятность его дефекта. Демонический Император Чжан Вэньфу появился на северо-западе на этот раз, несомненно, чтобы получить Первоначальное Искусство Бессмертия. Пока мы стоим на страже у Горы Бессмертного Источника, мы сможем окружить и уничтожить его вместе с его помощниками.

Вице-Владыка Праведного Альянса Сэ Гуантин вышел вперед и заявил:

— Владыка Альянса прав. Демонический Император Чжан Вэньфу убил слишком многих и является врагом номер один всех праведных сект. Мы не смогли закончить работу в прошлый раз, поэтому на этот раз мы должны убить этого демона и разобраться с этой проблемой раз и навсегда.

— Да!

Все согласились, опустив головы.

......

Люди быстро удалились, включая Ван Чуна и Цзи Анду. Остались только Сун Юаньи и Сэ Гуантин.

Без присутствия посторонних Сэ Гуантин обратился к Владыке Альянса и спросил:

— Что же случилось в мире? Это был не он?

— Я сам не уверен.

Сун Юаньи глубоко нахмурился, находясь в крайнем замешательстве.

— Возможно, мое предположение было неверным.

Услышав это, брови Сэ Гуантина слегка дернулись. Такой ответ застал его врасплох. За все годы, что он знал Сун Юаньи, интуиция Сун Юаньи всегда была очень точной и тот редко ошибался. Если он чувствовал, что есть проблемы с этим «молодым мастером Цинъяном», то они обязательно должны быть.

Но на этот раз Сун Юаньи сказал, что не уверен — просто беспрецедентное утверждение.

— В чем дело? Неужели это не он?

Сэ Гуантин был невероятно смущен. Но Сэ Гуантин не мог предложить никаких аргументов. В конце концов, Сун Юаньи положил руку на молодого мастера Цинъяна и тщательно осмотрел его тело. Никто не смог бы от него скрыться.

У всего есть шанс случиться.

«Возможно, на этот раз Юаньи действительно ошибался.» — сказал себе Сэ Гуантин, и его сморщенные брови начали медленно расслабляться.

......

Ночь была тихой. На юго-восточном склоне горы Ван Чун сидел на рассыпавшейся скале, а его одежды мягко развевались на ветру.

Уф!

Теперь, когда вокруг никого не было, Ван Чун наконец смог расслабиться, глубоко выдохнув.

Это было невероятно близко, но в конце концов ему все же удалось сбежать.

Что происходит с этим «Контролером Судьбы»?

В спокойном состоянии Ван Чун мог теперь обдумать то, что только что произошло.

— Освобождение от энергии мира — было тем, чего раньше никогда не бывало. По-видимому, это была одна из способностей титула, присуждаемого Камнем Судьбы.

После победы над Аравийской Империей в битве при Таласе и убийстве сотен тысяч солдат, Ван Чуну было повышено звание Камня Судьбы, но Ван Чун никогда не знал, что мог этот титул, вплоть до самого опасного момента.

С этой мыслью Ван Чун связался с Камнем Судьбы. Рядом с пятью наградами он обнаружил что-то новое. Это было золотое колесо, твердо схваченное золотой рукой. Через отверстия между спицами колеса Ван Чун увидел несколько слов, написанных на ладони золотой руки.

Контролер Судьбы!

Золотой туман выходил из руки и колеса, наполняя их таинственным видом.

У Ван Чуна появилась одна идея, и он попытался пообщаться с этой рукой и колесом. Мгновение спустя некоторая информация попала ему в голову.

— Контролер Судьбы. Особые способности: в особых обстоятельствах может обеспечить освобождение от атак или угроз, связанных с энергией этого мира. Может использоваться только один раз в месяц и срабатывает только при особых обстоятельствах. Стоит 1 очко Энергии Судьбы.

Ван Чун был ошеломлен, когда читал эту информацию. После всего этого времени Ван Чун так и не смог постичь тайны Камня Судьбы. Наоборот, чем больше он узнавал, тем загадочнее становилось.

До сих пор Ван Чун не знал, что Камень Судьбы обладает такой способностью.

Я получил этот титул Камня Судьбы уже давно, но до сих пор не мог понять, насколько он полезен. После последней войны я стал Контролером Судьбы и получил одноразовое освобождение от атак, исходящих от энергии этого мира. Интересно, что будет со следующим обновлением?

Ван Чун провел немного больше времени, используя различные методы, чтобы попытаться раскрыть больше секретов Камня Судьбы, но после нескольких неудач он отложил дело в сторону.

Я могу разобраться с этим позже. Мой первый приоритет — найти Мастера!

Прошло довольно много времени с тех пор, как его мастер пропал без вести. Основываясь на том, что он слышал от Праведного Альянса, недавно его мастер сражался с Сун Юаньи, но он не знал, как у них дела сейчас. Более того, если староста деревни и другие вернутся к каменной формации и обнаружат, что его там нет, они, вероятно, будут очень обеспокоены.

«Когда я завтра отправлюсь с Праведным Альянсом к Горе Бессмертного Источника, это будет наилучшей возможностью встретиться с Мастером и остальными.» — сказал себе Ван Чун.

Из отчета разведчиков Праведного Альянса стало ясно, что все знали о появлении Горы Бессмертного Источника. У его Мастера не было причин не знать об этом. И это даст ему лучшую возможность присоединиться к старосте деревни и другим.

Более того, после того, как один за другим были развеяны подозрения Цзи Анду, благодаря Сун Юаньи, Ван Чун в Праведном Альянсе был действительно в безопасности.

С этой мыслью Ван Чун быстро успокоился.

......

Небо на востоке постепенно прояснилось, и быстро прошла ночь. С первой трелью птицы ученик Праведного Альянса на вершине встал и потянулся. Его цвет лица был здоровым. После ночного отдыха ученикам Праведного Альянса удалось восстановиться, и все больше и больше учеников начали вставать.

— Владыка Альянса приказал нам готовиться к выходу! Цель — Гора Бессмертного Источника! — раздался громкий голос над горой, мгновенно вызвав волнение.

Сотни учеников Праведного Альянса быстро пришли в движение, спускаясь с горы подобно наводнению и направляясь прямо к Горе Бессмертного Источника.

Люди сект действительно отличались от обычных людей. Так много их товариещй погибло во время рейда людей в черном прошлой ночью, но они, кажется, забыли об этом. Возможно, в мире сект убийства настолько часты, что все к ним уже не чувствительны.

Ван Чун мысленно вздохнул.

— Молодой мастер Цинъян, пошли! — прозвучал у него в ухе хриплый голос. В какой-то момент Сун Юран и Сун Цзюэ подошли к Ван Чуну.

— М-м.

Ван Чун кивнул и быстро присоединился к армии Праведного Альянса, направляясь к месту, где должна была появиться легендарная Гора Бессмертного Источника.

Прошло время, и армия пришла на северо-запад. В окрестностях не было людей, и казалось, что единственной силой, оставшейся на северо-западе, был Праведный Альянс.

«Кажется, что все другие фракции узнали об этом и направились к Горе Бессмертного Источника», — отметил про себя Ван Чун.

Несколько сотен учеников Праведного Альянса продолжали идти к месту назначения, не столкнувшись с внезапными инцидентами.

Бузз!

Несколько десятков ли спустя вдали раздался громкий шум.

— Рапорт!

Несколько мгновений спустя ученик Праведного Альянса подъехал к ним.

— Владыка Альянса! Гора Бессмертного Источника впереди!

Сун Юаньи кивнул и строго сказал:

— Принял! Внимательно следите. Сообщите мне, как только появится что-то новое!

— Да, Владыка Альянса!

С этим приказом ученик Праведного Альянса бросился обратно вперед.

Мы наконец прибыли!

Ван Чун почувствовал прилив ожидания, услышав доклад разведчика.

Искусство Бессмертного Источника было утрачено несколько сотен лет назад, и, хотя он не знал, что такое эта Гора Бессмертного Источника, она, несомненно, была неразрывно связана с Искусством Бессмертного Источника.

Девять ли были пройдены в мгновение ока, и Ван Чун наконец-то смог увидеть пункт назначения.

Огромный регион был полон людей. Бесчисленные люди, одетые в наряды разных сект, болтали друг с другом, все смотрели в одном направлении, как будто чего-то ожидали. Когда Ван Чун проследил за их взглядами, он увидел ослепительные огни, извивающиеся и извивающиеся в воздухе, а внутри этих огней мерцающее изображение горы.

Эта гора была крутой и изрезанной, ее скалы были такими же острыми, как мечи.

И учитывая половину горы, которая была видна, тело горы, несомненно, было огромным.

Даже такой опытный человек, как Ван Чун, не мог не удивиться этой горе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1369. Сбор мастеров боевых искусств!**

Действительно невероятно! Что здесь происходит? — мысленно заметил Ван Чун. Исходя из ситуации, это происходило уже в течение некоторого времени, и, очевидно, никто не смог объяснить, почему.

— Слушайте мой приказ! Идите на полной скорости! — объявил своим достойным голосом Сун Юаньи, и все ученики Праведного Альянса немедленно начали продвигаться вперед.

Импульс, созданный несколькими сотнями учеников Праведного Альянса, продвигающимися на полной скорости, был действительно удивительным зрелищем.

— Ах!

— Праведный Альянс, Праведный Альянс!

— Уходим! Праведный Альянс идет!

Знамена Праведного Альянса, развевающиеся на ветру, и силы, стоящие за ними, заставили собравшихся людей быстро переместиться в стороны. Трепет и уважение можно было прочесть на их лицах.

В мире боевых искусств, Праведный Альянс был бесспорной фракцией номер один, лидером всех остальных. А Сун Юаньи и Сэ Гуантин обладали громадной репутацией, известной почти всем в мире сект. Когда вице-владыка и владыка были вместе, никто не смел безрассудно противостоять этой фракции.

Сила в несколько сотен человек наступала, словно крокодил, проникающий в пруд, пробуждающий бесчисленное количество волн. Толпа добровольно отступила, оставив достаточно места для Праведного Альянса.

— Владыка Альянса, что нам теперь делать?

Сицун Юаньцзя, Оуян Чанхэн и другие собрались вокруг Сун Юаньи, кланяясь, и ожидая приказов.

— Немедленно отправьте мужчин для расследования! Не будьте неосторожными! — сказал Сун Юаньи.

— Владыка Альянса, все эти люди ждут появления Горы Бессмертного Источника, чтобы сражаться за Искусство Бессмертия Источника. Должны ли мы участвовать? — спросил старейшина

— Здесь слишком много сектантских мастеров боевых искусств. — добавил другой. — Они окажут большое влияние на деятельность Праведного Альянса. Как это принято в Праведном альянсе, мы можем просто закрыть весь регион.

— Не торопитесь!

Лицо Сун Юаньи было бесстрастным и совершенно лишенным эмоций.

— Искусство Бссмертного Источника не появлялось много лет, и появление Горы Бессмертного Источника сейчас слишком неожиданно. Всё может быть не так просто, как мы себе представляем.

Сун Юаньи выглядел расслабленным и уверенным, а его глубокие глаза, казалось, были способны разглядеть все тайны.

Будучи Владыкой Праведного Альянса, Сун Юаньи никогда не поверит никому на слово и не поверит ни в одно сокровище, которое просто падало с неба на колени. Когда происходит ненормальное, за ним определенно стоит какой-то злодей. Для Сун Юаньи любая выгода, которая была слишком велика или давалась слишком легко, не была такой простой, как выглядела.

— Да, Владыка Альянса! — закричали вместе Сицун Юаньцзя и другие.

— Кроме того, не забывайте продолжать исследовать окрестности. Так как Гора Бессмертного Источника здесь, Демонический Император Чжан Вэньфу должен быть здесь тоже. Ищите внимательно. Если вы обнаружите его след, немедленно нанесите удар.

Глаза Сун Юаньи внезапно застыли, испытывая сильное убийственное намерение.

Эксперты Праведного Альянса разошлись. Ван Чун все это слышал со стороны. Так же как Сун Юаньи, Ван Чун искал Старика Демонического Императора.

Вокруг было слишком много людей. Пытаться найти Мастера во всем этом балагане будет нелегко, — тихо сказал себе Ван Чун.

Ван Чун не слишком беспокоился за Сун Юаньи. Хотя Мантра Вечной Весны Праведного Альянса была мощной и глубокой, Сун Юаньи до сих пор не мог справиться с его Мастером. В противном случае ему бы не пришлось использовать Цзи Анду.

Более того, его Мастер теперь вернулся к своей вершине, что означает, что Сун Юаньи, вероятно, был так же неспособен разобраться с ним, как и ранее.

Прошло время. Несколько сотен учеников Праведного Альянса собрались вместе. Они были как журавль, стоящий среди кур. Все держались за десяти с лишним шагов от них.

Ван Чун перевел взгляд вперед и назад, пытаясь найти какой-либо след своего Мастера в толпе, но и его усилия, и усилия Праведного Альянса оказались бесплодными.

Невозможно! Этот регион настолько велик, что Мастер не может не быть здесь. И он не отменит свои планы из-за Сун Юаньи и Сэ Гуантин.

Ван Чун задумался на несколько мгновений. С блеском в глазах у него быстро возникла идея.

Бузз!

Мгновение спустя глаза Ван Чуна засияли, и он вошел в мир энергии. Все предыдущие картины исчезли, а их заменили странные и невероятно сложные потоки энергии. Бесчисленные потоки энергии различной интенсивности и цвета исходили от разных мастеров боевых искусств. У каждого мастера боевых искусств был свой ослепительный источник энергии, который ярко светил в мире энергии.

Для Ван Чуна наилучшим методом для поиска своего мастера было использование мира энергии. В мире энергии живые существа не существовали, и никто не был бы ограничен физическим зрением. Что наиболее важно, Ван Чун был чрезвычайно знаком с энергией своего мастера, и он мог распознать ее с первого взгляда в мире энергии, даже на огромных расстояниях.

Но мгновение спустя брови Ван Чуна скривились.

«Это не имеет смысла. Мастера действительно здесь нет?» — внутренне пробормотал Ван Чун. Он просмотрел всю область в мире энергии, но не видел никаких признаков своего мастера.

— Смотрите! — из толпы раздался рев, мгновенно привлекший внимание Ван Чуна. Обернувшись, он увидел фигуру, внезапно поднимающуюся из толпы и летящую, как птица, в таинственное мерцающее свечение горы.

— Ах!

Люди в толпе закричали. Все знали, что легенды об Искусстве Бессмертного Источника говорят о многих опасностях. Если не считать убийства, совершенные за карты сокровищ, во время поиска сокровищ многие люди лукались на различные настоящие и поддельные сокровища и больше никогда не появлялись. Эта гора и разноцветное сияние, сопровождающее ее, из каждой поры источали опасность.

— Парень обречен!

Люди чувствовали, что их сердца напряжены, когда они смотрели на этого человека, и даже Ван Чун не мог не сосредоточиться. Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи, вице-лорд Сэ Гуантин, старейшины Сицун Юаньцзя и Оуян Чанхэн тоже решили посмотреть.

Одинокий мастер боевых искусств становился все ближе и ближе к сиянию вокруг этой эфирной горы. Сто футов, шестьдесят футов, тридцать футов, двадцать футов… Независимо от секты, все задержали дыхание. Время, казалось, остановилось, но мгновение спустя, Бззз! человек становился все медленнее и медленнее, пока, наконец, просто не упал прямо на землю.

Бум!

Толпа тут же разразилась смехом, а их глаза наполнились презрением.

— Кто это был? Пытаться хвастаться с такой маленькой силой!

— Просто иди домой! Хахаха!

Толпа громко смеялась, не пытаясь скрыть свое презрение.

Как они видели, у этого независимого мастера боевых искусств явно не хватало сил для преодоления барьера, и это случилось перед таким большим количеством людей, которые смотрели, включая силу номер один, Праведный Альянс. Это было действительно жестоко.

— Оставайтесь в стороне! Позвольте мне сделать это!

Вдруг другой человек полетел в небо к этой горе.

В этот раз мастер боевых искусств прыгнул выше и летел быстрее, но через мгновение, когда глаза всех наполнились предвкушением, произошла похожая картина. Когда он был еще в нескольких десятках футов от горы, он принялся становитсья все медленнее и медленнее, пока, наконец, не упал прямо на землю.

— Хахаха…

Смех стал еще громче, все мастера боевых искусств издевались над этими двумя. Только Ван Чун слегка нахмурился, чувствуя, что что-то тут не так.

Все больше и больше мастеров искусств пытались сделать это, прыгнув на Бессмертную гору с разных сторон, но ни один из них не смог успешно коснуться этой горы. Издевающийся смех становился все громче и громче. Этим людям абсолютно не хватало сил, но они все же осмелились попытаться хвастаться.

Но постепенно, после того, как тридцать мастеров боевых искусств использовали различные техники, даже бросали оружие и запускали Звездную Энергию, но не могли достичь горы, толпа начала чувствовать, что что-то тут не так.

— Владыка Альянса, почему бы нам не попробовать? — благоговейно сказал Сун Юаньи эксперт Праведного Альянса.

— Не нужно! — тихо ответил Сун Юаньи, с руками за спиной и проницательным светом в глазах. — Это мощная печать. Не то чтобы этим людям не хватало силы, но печать не позволяет им приблизиться.

Хлопок!

Сун Юаньи внезапно пришел так быстро, что никто не мог видеть, как воздух взорвался, и кристаллический заряд энергии пролетел в воздухе к Горе Бессмертного Источника.

Румбл! Ударные волны зарябили в воздухе. На этот раз каждый мог ясно видеть, что, когда заряд энергии находился примерно в десяти футах от горы, он внезапно застыл на месте.

Бесконечные волны появились вокруг кончика этой вспышки энергии. Поначалу они были маленькими, как мелкая морось, но их размер быстро увеличивался до тех пор, пока они не превратились в большие волны.

Заземленный этой невидимой энергией, выстрел Сун Юаньи вскоре исчез без следа.

Даже энергетический заряд Сун Юаньи не смог проникнуть дальше десяти футов от горы.

Свист!

Оставшаяся половина энергии была мгновенно поглощена.

Ууууааа! Толпа при виде этого пришла в неистовство, и даже тот эксперт Праведного Альянса, который выступал до этого, казался шокированным.

Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи был невероятно могущественен, и его считали бесспорным верховным экспертом праведного пути. Даже небрежный всплеск энергии из его пальца был пронизан невероятной силой. Но даже атака Сун Юаньи не смогла пробить эту печать.

— Высшее Искусство Бесконечного Высшего Источника — это искусство номер один на Центральных Равнинах, созданное Владыкой Бессмертия. У этого человека было чрезвычайно загадочное происхождение. Говорят, что он был экспертом в эпоху весны и осени и враждующих государств. Помимо боевых искусств, он был известен как мастер формирования. Эта невидимая энергия, которая мешает людям приблизиться и сводит на нет Звездную Энергию каждого, несомненно, является формированием, которое он заложил.

— На Центральных Равнинах много боевых искусств, но понимание формирований постепенно ухудшалось, и многие могущественные формирования были потеряны. Эта гора и разноцветное сияние на небе, вероятно, являются мощным образованием, заложенным Владыкой Бессмертия. Мы этого не понимаем, поэтому не можем действовать безрассудно. — задумчиво сказала Сун Юаньи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1370. Конфликт между праведным и злым!**

Все присутствующие задрожали от слов Сун Юаньи.

Путь формирования был чрезвычайно сложным. Он полностью отличался от силы мастеров боевых искусств и использовал силу природы. Неосторожное бездействие без подготовки может привести к нанесению вреда себе самому.

Ван Чун мысленно кивнул в знак одобрения слов Сун Юаньи.

Он пришел к тому же выводу, что и Владыка Альянса. Это была чрезвычайно мощное формирование, но Ван Чун почувствовал, что это не просто формирование. Он смутно почувствовал что-то еще, когда Сун Юаньи напал.

Бум!

Пока он думал, земля внезапно начала дрожать, и начала приближаться мощная энергия.

— Альянс Пяти Предков! Это Альянс Пяти Предков! — раздались панические крики.

В каком-то отдаленном месте, независимый мастер боевых искусств, стоявший на высокой позиции, повернулся посмотреть и сразу же убежал. Вскоре эта новость распространилась по толпе, как чума.

— Рапорт!

Несколько мгновений спустя ученики Праведного Альянса, разбросанные по периметру, сразу же полетели назад и опустились на колени перед Сун Юаньи и Сэ Гуантином.

— Люди из Альянса Пяти Предков были замечены на расстоянии от семи до восьми ли. Черный Предок Инь руководит их силами, и они идут в нашем направлении. По нашим первоначальным оценкам, их число составляет от четырехсот до пятисот человек!

Аууу!

Пока ученик Праведного Альянса стоял на коленях, издали раздались призрачные вопли и волчий вой.

Мгновение спустя над горизонтом поднялось массивное темно-красное знамя. Пять различных диких, призрачных голов были сплетены в этом знамени. Издалека это знамя источало ауру тьмы и зла.

Бузз!

Вид этого знамени заставил толпу рассыпаться.

— Все в сторону! Черный предок Инь убивает, не моргнув глазом! Все, будьте осторожны!

— Черт, почему пришли эти демоны?!

— Люди Альянса Пяти Предков готовы совершить все виды зла. Любая встреча закончится кровью и катастрофой. Этот старик больше не хочет иметь ничего общего с этим — Искусством Бессмертного Источника!

Многие из мастеров боевых искусств, собравшиеся здесь, покрылись холодным потом, а некоторые из независимых мастеров боевых искусств развернулись и убежали как можно быстрее.

Праведный Альянс походил на полуденное солнце мира сект. Никто не осмеливался столкнуться с ним, и все смотрели на его членов с огромным страхом. Что касается злого Альянса Пяти Предков, то каждый испытывал страх, исходящий из самых глубоких глубин сердца, из их худших ночных кошмаров.

Альянс Пяти Предков был сформирован из пяти почтенных предков, каждый из которых был могущественным и раздражительным. Если их спровоцировать — это приведет только к смерти.

Уааааа! В одно мгновение весь регион был в смятении.

Альянс Пяти Предков приближался с предельной скоростью. Через несколько мгновений он сократил расстояние и быстро пошел к Праведному Альянсу.

Уууууааа!

Ученики Праведного Альянса, находящиеся в глубине, увидели волну всплеска экспертов Альянса Пяти Предков и отступили.

— Сун Юаньи! Этот старик полностью выздоровел. Давай проведем честный матч один на один! — по всему миру прозвучал громкий голос, а затем черный луч Звездной Энергии пронесся по воздуху в направлении щелкающего знамени Праведного Альянса.

— Ло Циньин, ты совсем не изменился!

Сун Юаньи спокойно щелкнул пальцем, посылая заряд энергии в черную звездную энергию, выпущенную Черным Предком Инь. Румбл! Звездные Энергии ударились друг о друга и друг друга уничтожили.

— Кеке, Сун Юаньи, кажется, ты потратил совсем немного звездной энергии.

Раздался странный смех, и внезапно появилась черная фигура, окутанная злой энергией, и ударила ладонью. Тревожная звездная энергия, темная, зловещая и жесткая, как сталь, понеслась вниз. Этот удар был нацелен не на знамя Праведного Альянса, а на самого Сун Юаньи.

— Независимо от того, сколько я выпил, я резв достаточно, чтобы с тобой разобраться. — холодно сказал Сун Юаньи. Его голос эхом разнесся по небу. Мгновение спустя он вылетел в воздух, и огромные потоки Звездной Энергии Вечной Весны полетели в сторону Ло Цзыиня.

Бум бум бум!

Всего за несколько минут они обменялись десятью с небольшим атаками. И Сун Юаньи, и Черный Предок Инь были первоклассными экспертами в мире сект, поэтому их звездная энергия была жесткой и богатой.

Из-за столкновения между Сун Юаньи и Черным Предком Инь подула сильная буря. Воздух превратился в сильные и тяжелые волны, которые бились и ревели. Бум! Земля сотрясалась, и воздушные волны врезались в землю, поднимая пыль и мусор.

— Aaaa!

Люди в окрестностях вскрикнули и отступили, словно натолкнулись на змею или скорпиона. Удар Звездной Энергии, выпущенной экспертом этого калибра, приведет к мгновенной смерти.

— Хммм, Сун Юаньи, позвольте этому старику развлечь вас!

Раздался холодный смех с оттенком неописуемого зла.

Безо всякого предупреждения частицы пыли сотряслись и поднялись из-под земли, превращая весь регион в море пыли. Почти в тот же момент сектантские мастера боевых искусств, в том числе эксперты Праведного Альянса, с гримасой и криком встревожились, и почувствовали, что циркуляция звездной энергии в их теле внезапно замедлилась.

Какая мощная грязная энергия!

Ван Чун встревожился, и повернулся, чтобы посмотреть в направлении голоса.

Он чувствовал, что грязная энергия вырывается из земли с места в несколько десятков футов и наполняет воздух. Эта грязная энергия была наиболее загрязненной и не была никоим образом очищена. Это было совершенно неуместно среди прямой и яркой Звездной Энергии в телах мастеров боевых искусств и духовной энергии, разлитой в воздухе. Даже энергия в теле мастеров боевых искусств злого пути была намного чище.

Любой мастер боевых искусств, будь то праведный или злой, обнаружит, что их звездная энергия начинает замедляться при столкновении с такой грязной энергией. Даже Ван Чун пострадал. Однако Ван Чуну нужна была лишь простая мысль, чтобы послать грязную энергию, которая проникла в его тело, к точке Юнцюань на нижней части его ступни и в землю.

— Бесчисленное множество Призрачных Предков!

Бесчисленные мастера боевых искусств закричали в ужасе и отступили, еще более испугавшись, чем, когда появился Черный Предок Инь Ло Цзыин.

Мгновение спустя черная энергия полетела вверх, и призрачные вопли эхом отдались по всему миру. Фигура в одежде с широкими рукавами появилась из задней части учеников Альянса Пяти Предков и напала на Владыку Праведного Альянса Суна Юаньи.

Криии!

Раздался пронзительный крик, и Предка Множества Призраков ударил ладонью. Черная энергия полетела вверх, сгущаясь в бесчисленных солдат-призраков, генералов-призраков, скелетов, королей и монстров. Все они визжали и вопили. И когда ладонь Предка Множества Призраков выдвинулась вперед, эта огромная армия призраков атаковала Сун Юаньи.

Темная и грязная энергия увеличилась в сотни раз, настолько плотная, что удушала. Что еще более важно, от этих бесконечных призраков и демонов каждый почувствовал мощное притяжение, но то, что притягивалось, было не их энергией, а их душами.

— Великое Искусство Инь Паломничества Множества Призраков! Все, отступайте! — закричал независимый мастер боевых искусств и тут же развернулся в бешеном полете.

Паника и ужас заразительно распространились по толпе, и все принялись давить и толкать друг друга в своем стремлении бежать. Некоторые мастера боевых искусств даже решили подняться в небо, перепрыгивая через головы других.

Бах Бах бах!

Мастера боевых искусств сект, в том числе ученики Альянса Пяти Предков, рухнули на землю, неспособные вовремя убежать. Их плоть быстро начала сморщиваться, и, прежде чем они умерли, их глаза широко открылись в невероятном ужасе.

— Черт побери! Предок Множества Призраков, я поиграю с тобой!

С громовым ревом в воздух взлетела еще одна фигура.

Сэ Гуантин протянул ладонь, посылая огромную энергию, несущуюся к призракам.

Какрэк! Со звуком потрескавшейся земли бесконечная грязная энергия, вызванная Предком Множества Призраков, была разорвана на части и покрыта бесчисленными трещинами. Даже солдаты-призраки, генералы, демоны… все были мгновенно разорваны на части!

Бум бум бум! Сун Юаньи сражался против Чёрного Предка Инь, в то время как Сэ Гуантин сражался с Предком Множества Призраков. Обе стороны яростно сражались в небе.

Но мгновение спустя, в результате взрыва Звездной Энергии, Сун Юаньи и Черный Предок Инь оторвались друг от друга. Через долю секунды Предок Множества Призраков развернулся в воздухе и приземлился на знамя Секты Множества Призраков.

Только теперь у всех появилось четкое представление о его лице. Эта печально известная фигура Альянса Пяти Предков имела ястребиный нос и черную кожу. Его руки были слегка изогнуты, как когти птицы. Но самое глубокое впечатление оставляли его бездушные, черные и ужасные глаза.

С другой стороны, Сэ Гуантин махнул рукавом, опускаясь на землю, словно лист, и даже не приземлился до конца, оставшись висеть в воздухе.

Они вошли в напряженное противостояние.

Черный Предок Инь нарушил молчание, внезапно сказав:

— Хахаха, Сун Юаньи, все люди мира боевых искусств говорят, что у тебя острые и проницательные глаза, но есть одна вещь, которую ты, возможно, не знаешь!

Он сделал два шага вперед, злобно рассмеялся, а затем прыгнул с места. Еще находясь в воздухе, его окружала бурлящая черная Звездная Энергия, и он полетел, как черная комета, в сторону Сун Юаньи.

— У тебя закончились уловки!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1371. Настоящий и Ложный Молодой Мастер Цинъян!**

Выражение лица Сун Юаньи было холодным. Без малейшего колебания он выстрелил Звездной Энергией Вечной Весны в Черного Предка Инь.

Это был не первый раз, когда они обменивались ударами, и предку Черного Инь было бы очень трудно победить его в одиночку. Эта атака Черного Предка Инь была совершенно бессмысленной. Но мгновение спустя Сун Юаньи поморщился.

Свист! В тот момент, когда они собирались обменяться ударами, мощный удар злой Звездной Энергии выстрелил в сторону и направился прямо к молчаливой и наблюдательной фигуре Ван Чуна.

Атака Черного Предка Инь была действительно ужасной, способной превратить даже кусок стали в металлолом. Более того, его атака на Сун Юаньи была лишь прикрытием, и никто не ожидал, что его истинной целью будет Ван Чун.

Это было действительно шокирующим, что кто-то со статусом Черного Предка Инь попытался скрытно атаковать. Многие сектантские мастера боевых искусств, вероятно, не поверили бы в это, даже если бы их избили до смерти.

Бум!

Эта черная энергия ударилась о землю, вызвав сильный взрыв, но Ван Чуну удалось быстро отлететь назад, едва увернувшись от атаки Черного Предка Инь.

Эти старые лисы! Как и следовало ожидать, ни одному из них нельзя доверять!

Ван Чун покосился на Черного Предка Инь, и эта мысль пронзила его разум.

Эта поездка к Горе Бессмертного Источника была чрезвычайно опасна, и злые и праведные силы собрались в одном месте. Никто не осмелится быть небрежным на такой встрече. Хотя Ван Чун просто наблюдал за битвой, он пристально следил за движениями Черного Предка Инь и Предка Множества Призраков. Черный Предок Инь мог скрыть свои намерения от других, но не от Ван Чуна, который наблюдал за этой битвой четырех титанов в мире энергии.

— Малыш, тебе действительно повезло! Ты смог пережить даже это!

Лицо Черного Предка Инь исказилось, его стыд превратился в ярость, когда его план был раскрыт, а его атака провалилась.

— Ха-ха, дело не в том, что мне повезло, а в том, что у старшего нет навыков. Перед таким большим количеством людей, что нужно старшему, чтобы попытаться скрыть свои ошибки?

Ван Чун махнул рукавом и улыбнулся. Это зрелище вызвало шок и удивление в глазах всех присутствующих мастеров боевых искусств.

Черный Предок Инь был демоном мира боевых искусств, который убивал в мгновение ока, и каждый член мира сект боялся его. И как у одного из пяти лидеров Альянса Пяти Предков, у Черного Предка Инь было много мастеров боевых искусств злого пути в подчинении. Для человека его статуса сосредоточиться на слабом и безымянном человеке было невероятно странно.

И вдруг этот непонятный человек даже осмелился издеваться над ним. Чтобы осмелиться встать перед Черным Предком Инь перед таким большим количеством людей, разве юноша не знал, кого он провоцирует, что он обречен, где бы он ни спрятался?

— Малыш, ты ищешь смерти!

Лицо Черного Предка Инь покраснело от провокации Ван Чуна. Обмен остротами с младшим перед таким большим количеством людей заставил Черного Предка Инь стыдиться. Он понес потери на базе Праведного Альянса, и теперь он был полностью унижен перед всеми злыми и праведными мастерами боевых искусств империи. Одних этих двух инцидентов было достаточно, чтобы включить Ван Чуна в список убийств Черного Предка Инь.

Хотя он не мог сравниться с Сун Юаньи и Сэ Гуантином, он сделал достаточно, чтобы Черный Предок Инь придумал все возможные способы, чтобы попытаться убить его.

Предок Множества Призраков, Пэй Луанчан, заговорил зловещим голосом, вися над знаменем своей секты, одной рукой поглаживая бороду, а другой размахивая в воздухе.

— Владыка Альянса Сун, Вице-Владыка Альянса Сэ, я слышал, что в вашем праведном альянсе есть молодой мастер Цинъян. Ха-ха, так уж получилось, что молодой мастер Цинъян — с нами! — его глаза сочились презрением.

— Хм, молодой мастер Цинъян, выходи!

Черный Предок Инь странно рассмеялся и помахал себе за спиной.

Свуш!

Окружающие мастера боевых искусств пытались переварить то, что они только что услышали, но ученики Праведного Альянса зашумели. Сун Юаньи и Сэ Гуантин посмотрели друг на друга и поморщились.

Что касается Ван Чуна, его зрачки сжались, и он повернулся, чтобы посмотреть.

Как это могло произойти? Может ли быть такое совпадение?

Сердце Ван Чуна застыло, и его глаза стали острыми.

Основываясь на том, что сказаал Сун Юран, молодой мастер Цинъян был неуловимой и загадочной фигурой, которую встречали очень немногие люди в мире сект. Именно потому, что Ван Чун заметил это, он осмелился им притвориться. Но Предок Множества Призраков и Черный Предок Инь теперь утверждали, что молодой мастер Цинъян на самом деле находится у них.

Через несколько мгновений после того, как Черный Предок Инь заговорил, ученики Альянса Пяти Предков расстались, позволив семнадцатилетнему или восемнадцатилетнему юноше, одетому в лазурное одеяние, с довольно бледным лицом и довольно деликатным видом, выйти из-за их спины. За ним находился охранник в серебристо-белой одежде.

У этого охранника были густая борода и усы, а его глаза были яркими и энергичными. Однако больше всего выделялись его руки, доходившие почти до колен. Это была чрезвычайно редкая черта, даже среди мастеров боевых искусств.

Ван Чун почувствовал огромное море энергии в теле этого охранника, острое и злобное. Это была сабля, которая могла расколоть землю, горы, реки и даже солнце и луну.

Бузз!

Один взгляд на этого охранника дал Ван Чуну очень плохое предчувствие.

— \*Кашель\* Я никогда не хотел вмешиваться в дела мира боевых искусств, и этот раз — единтвенное исключение. Я слышал, что молодой мастер Цинъян появился на северо-западе, поэтому я лично пришел посмотреть. Все знают, что я не настолько знаменит, и нет ничего достойного в том, чтобы притворяться мною. Но, услышав о таком, я должен был прийти и посмотреть!

Сказав это, деликатный юноша повернулся к Ван Чуну, стоящему позади Сун Юаньи и Сэ Гуантина.

— Хотя это не имеет большого значения, когда дело доходит до моей собственной репутации, я должен доказать, что я — это я, что молодой мастер Цинъян — молодой мастер Цинъян!

— Ха-ха, вчера, когда этот старик возвращался, я случайно натолкнулся на настоящего молодого мастера Цинъяна. Если бы я не видел этого своими глазами, кто бы мог поверить, что кто-то попытается притвориться Молодым Мастером Цинъяном, и что они даже обманут Праведный Альянс и Альянс Пяти Предков! Малыш, ты довольно смелый!

Черный Предок Инь перевел острый как бритва взгляд на Ван Чуна.

Никогда в жизни Черного Предка Инь он не сталкивался с чем-то подобнымкогда кто-то дезориентировал его, поэтому почти гарантированная победа стала отчаянным бегством. Он был в приподнятом настроении, но вернулся с разочарованием. Он даже потерял Черного Генерала Непостоянства, который был очень важен для него. По этой причине Черный Предок Инь сделал исключение и напал на этого — «безымянного младшего».

Этот ребенок был слишком высокомерным. Черный Предок Инь и Владыка Праведного Альянса были светилами мира боевых искусств, но ребенок не обращал на них внимания и осмелился обмануть их. Это было до крайности дерзко!

Два молодых мастера Цинъяна смотрели друг на друга. Тем временем все ученики Праведного Альянса пришли в растерянность и начали шептаться друг с другом.

— Что здесь происходит?

— Как могло быть два молодых мастера Цинъяна?

— Какой из них настоящий, а какой фальшивый?

— Может быть, это какая-то схема Альянса Пяти Предков? И мы должны поверить им на слово?

— Этого не должно быть! Хотя Черный Предок Инь зловещий и хитрый, он имеет свое достоинство. У него нет причин лгать в чем-то подобном и снижать свой престиж. И когда это не сможет нанести вред нашему Праведному Альянсу, почему он так поступит?

Взгляд толпы постоянно переключался на Ван Чуна и мого бледного и слабого юношу. Надо сказать, что с точки зрения внешности они были довольно похожи. Оба были одеты в синие одежды, оба были семнадцати или восемнадцати лет, и оба казались физически слабыми.

Единственным отличием было то, что Молодой мастер Цинъян Альянса Пяти Предков имел охранника на своей стороне.

— Не слушай глупости Черного Предка Инь! — внезапно закричала Сун Юран, выражение ее лица было ледяным. — Как вы можете верить словам этих чужаков пути зла? И не забывайте… Молодой Мастер Цинъян нас спас!

Она яростно смотрела на Предка Множества Призраков и Черного Предка Инь.

— Старые негодяи, кажется, возраст не принес вам мудрости! Подумать, что вы сделаете что-то подобное! Если вы недовольны, просто приходите к нам напрямую. Нет же, вы приводите этого поддельного молодого мастера Цинъяна! Поистине бесстыдно!

— Наглые! — охранник, стоящий за молодым человеком с другой стороны, яростно стал рычать. — Нужно ли моему Молодому Мастеру притворяться кем-то другим? Мисс, обратите внимание на то, что вы говорите!

— Ха-ха, младшая сестра, ты не понимаешь? Я давно говорил, что этот ребенок был подделкой, фальшивкой!

Цзи Анду с самодовольным выражением лица неожиданно вышел вперед. Он считал, что его суждение было неверным, но теперь он был уверен, что тот, кто находится на их стороне, был подделкой.

— Что значит «расстался со своим охранником»? Молодой Мастер Цинъян и его охранник неразделимы, и нет никакого способа, чтобы Молодой Мастер Цинъян когда-либо находился один. Этот ребенок — подделка!

— Цзи Анду! Отойди! — вдруг разразился резкий крик.

Достойный и величественный голос заставил Цзи Анду дрожать, а затем он повернулся в шоке к Сун Юаньи.

— Владыка Альянса?!

Губы Цзи Анду истекали кровью. Он никогда бы не осмелился поверить, что ему хватило всего нескольких дней, чтобы полностью потерять доверие и благосклонность Сун Юаньи. Перед многими людьми Сун Юаньи одобрял постороннего.

Сун Юаньи держал руки за спиной и холодно сказал:

— Неважно, что говорят Предок Множества Призраков и Черный Предок Инь, он — Молодой Мастер Цинъян, союзник нашего Праведного Альянса. Ни одному постороннему не разрешается вмешиваться во внутренние дела нашего альянса! — его глаза были направлены прямо вперед, даже не глядя на Цзи Анду, и выражение его лица было мрачным и торжественным.

Цзи Анду от неверия широко раскрыл глаза.

Несмотря на то, что он был Защитником Праведного Альянса, постороннему удалось превзойти его статус всего за один день. Он никогда не мог принять такую вещь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1372. Различение реального и фальшивого!**

Черт побери! Не позволяй мне обнаружить твою слабость, потому что если я это сделаю, я заставлю тебя умереть от тысячи порезов и без места для похорон!

Цзи Анду повернул голову и злобно посмотрел на Ван Чуна. Если бы не он, его никогда бы не осудил Владыка Альянса. Если бы не он, он бы никогда не потерял самообладание. Несмотря ни на что, он заставит этого ребенка заплатить высокую цену!

— Пэй Луанчан, Ло Цзыинь, в чем причина всего этого шума?

Сун Юаньи проигнорировал Цзи Анду и бросил свой холодный и отчужденный взгляд на Предка Множества Призраков и Черного Предка Инь.

— Ха-ха, прошло много времени с тех пор, как мир боевых искусств был таким захватывающим, и этот старик слишком давно сталкивался с чем-то таким интересным. Теперь, когда у нас есть два молодых мастера Цинъяна, как мы можем не определить, кто из них настоящий? Пусть эти юниоры определят между собой, кто является реальным, а мы, старшие, понаблюдаем со стороны, чтобы судить. В любом случае, мы сражались друг с другом довольно много раз. Нет необходимости торопиться с нашим следующим разом.

— И кроме того, ха-ха, Сун Юаньи, если бы твой Праведный Альянс рассматривал поддельного молодого мастера Цинъяна как настоящего, он действительно стал бы посмешищем для всего мира!

Предок Множества Призраков посмотрел вниз с ухмылкой на лице.

Сун Юаньи ничего не сказал, но глаза вице-Владыки Альянса Сэ Гуантин дернулись, а лицо поморщилось.

Слова Предка Множества Призраков были чрезвычайно ужасными и по сути заставили Праведный Альянс согласиться.

— Хех, хороший брат, так как ты осмелился притвориться мной, я полагаю, что ты не кто-то другой. Как насчет этого? Ты посмеешь определить между нами, кто из нас настоящий?

Молодой человек с другой стороны сжал кулак, поднял его перед лицом и с ухмылкой посмотрел на Ван Чуна.

В этом путешествии на северо-запад он не планировал светиться, но, когда он узнал об этом, он почувствовал себя вынужденным шагнуть вперед и разоблачить дерзкого наглеца. Он хотел увидеть, насколько смелым был этот человек! Уйдет ли он сам, признав свои ошибки, или будет невероятно смелым и примет вызов?

Окружающая толпа обсуждала вопрос между собой. Все они пришли за Горой Бессмертного Источника, но теперь именно конфликт Ван Чуна и молодого мастера Цинъяна привлек их внимание. Словно все знали, хотя Юному Мастеру Цинъяну не хватало боевых искусств, он был известен во всем мире боевых искусств своим знакомством со всеми боевыми искусствами империи. Даже гроссмейстеры и ведущие мастера боевых искусств не могли с ним сравниться.

— Кого из них вы считаете настоящей?

— Тот, кто попытается обмануть и праведный Альянс, и Черного Предка Инь, довольно смел!

— Если об этом узнают, самозванца ждет только смерть, которую можно с нетерпением ждать!

— Ха-ха, нет нужды переживать столько неприятностей. Один из этих двух — фальшивый молодой мастер Цинъян!

Люди переводили взгляд с Ван Чуна на другого молодого человека. Внезапно появились два человека, претендующие на звание лидера Четырех Молодых Мастеров мира боевых искусств. Это было крайне редко, даже для мира боевых искусств.

— Хех, почему бы мне не согласиться?!

Ответ Ван Чуна был словно гром среди ясного неба. Мягко посмеиваясь, Ван Чун внезапно шагнул вперед. Выражение его лица наполнилось уверенностью. Ван Чун никак не ожидал, что его экскурсия в мир сект окажется такой. Но как человек, который был великим маршалом мира, Ван Чун прошел через бесчисленные испытания и невзгоды. Как он мог бояться такого вызова?

Более того, Ван Чун чувствовал, что на нем сфокусированы взгляды Предка Множества Призраков, Черного Предка Инь, Сэ Гуантина, Сицун Юаньцзя и всех остальных. Если он сделает малейшее странное движение, они, вероятно, сразу же на него нападут.

В текущей ситуации Ван Чун должен был согласиться, даже если не хотел.

Но Ван Чун вовсе не был в панике. Его понимание боевых искусств не было недостаточным по сравнению с кем-либо, и даже молодой мастер Цинъян не мог его превзойти.

— Ха-ха, хорошо!

Предок Множества Призраков от души рассмеялся. Гордо стоя на знамени, он слегка взмахнул рукой.

— Владыка Альянса Сун, Вице-Владыка Альянса Сэ, вы все это слышали. Вопрос действительно становится все более и более интересным. Давайте разберемся. Мы пока отложим недовольство между Альянсом Пяти Предков и Праведным Альянсом и с полным вниманием посмотрим, кто из них является истинным Молодым Мастером Цинъяном.

— Предок Множества Призраков, что ты планируешь?! — сурово ответил Сун Юаньи.

Предок Множества Призраков только повернулся и улыбнулся Молодому Мастеру Цинъяну, который немедленно сделал два шага вперед и тоже улыбнулся.

— Владыка Альянса Сун, все в мире знают, что молодой мастер Цинъян хорошо разбирается в бесчисленных боевых искусствах, зная их всех как тыльную сторону своей ладони, и умеет обучать мастеров боевых искусств всего несколькими словами, позволяя слабым преодолеть сильного. Почему бы мне и этому молодому мастеру Цинъяну из вашего Праведного Альянса не выбрать мастера боевых искусств в качестве своего представителя, чтобы соревноваться в силе? Что вы думаете?

Молодой человек слегка поднял голову, его лицо излучало уверенность.

— Молодой мастер Цинъян. — как вы думаете?

Молодой человек повернулся к Ван Чуну, его глаза наполнились насмешкой.

— Неплохо! Это очень справедливо.

Ван Чун улыбнулся этим словам.

— Очень хорошо! Поскольку это так, мы сделаем так, как вы предлагаете.

Сун Юаньи кивнул. Поскольку они оба согласились, у него не было причин это останавливать.

— Нет ничего сложного в выборе слишком сильных мастеров боевых искусств. Давайте выберем экспертов Царства Глубокого Бойца.

Молодой человек обратился к Предку Множества Призраков и Черному Предку Инь.

— Вы можете выбрать любого из учеников Альянса Пяти Предков! — кивнул Предок Множества Призраков.

— Ха-ха, молодой мастер Цинъян, нет необходимости быть таким вежливым. Сегодня вам доступны все ученики Альянса Пяти Предков. У меня только один запрос. Разоблачить этого парня и унизить Сун Юаньи и его Праведный Альянс на всеобщее обозрение! — добавил Черный Предок Инь Ло Цзыин.

— Ло Цзыин, такая наглость! — Сицун Юаньцзя не мог не взреветь от гнева.

Но Сун Юаньи ничего не сказал. Он протянул руку и покачал головой, сдерживая Сицун Юаньцзя.

— Молодой мастер Цинъян, одного этого может быть недостаточно, чтобы доказать, что вы — молодой мастер Цинъян. — внезапно заявил Сун Юаньи.

— Ха-ха, ты прав!

Молодой человек на другой стороне внезапно улыбнулся.

— Владыка Альянса Сун находится на высоте, поэтому я надеюсь, что вы сейчас выберете трех экспертов Праведного Альянса с еще более высоким уровнем силы. Только если я смогу научить этого ученика Альянса Пяти Предков победить всех троих более сильных противников, я смогу продвинуться дальше. Если я не смогу, то я, естественно, фальшивый молодой мастер Цинъян, и нет необходимости идти дальше. В этом случае, Черный Предок Инь, я должен побеспокоить вас, чтобы дать мне возможность покончить с собой, чтобы не позорить Альянс Пяти Предков!

Молодой человек повернулся к Черному Предку Инь Ло Цзыину и поклонился.

— Расслабьтесь! Этот старик не проявит милосердия. Если это действительно так, старик раздавит тебя в фарш!

Черный Предок Инь зловеще усмехнулся.

Его странный смех заставил волосы встать дыбом, но молодой человек остался невозмутим.

— Как и следовало ожидать!

Ван Чун кивнул. Он холодно наблюдал со стороны, и не мог сдержать внутренний смех.

Он мог сказать, что этот молодой человек, вероятно, был настоящим молодым мастером Цинъяном.

В своем поведении он принимал как добро, так и зло, что делало его довольно похожим на Ван Чуна.

Все было тихо, огромная толпа мастеров боевых искусств была совершенно очарована этим зрелищем. Сегодняшнее событие было просто слишком странным. Праведный Альянс и Альянс Пяти Предков имели каждый своего молодого мастера Цинъяна. Провести испытание, чтобы определить, кто был настоящим вождем Четырех Молодых Мастеров, и провести его на землях северо-запада, было действительно невероятно.

Молодой мастер Цинъян быстро выбрал ученика из Союза Пяти Предков.

— Владыка Альянса Сун, пожалуйста, выберите для меня трех противников.

Сун Юаньи кивнул. Легким взмахом пальца он сразу же выбрал трех учеников Праведного Альянса. Один находился в середине Царства Глубокого Бойца, другой в верхней части, а последний на пике. Все они были сильнее ученика Альянса Пяти Предков!

Когда эти три ученика Праведного Альянса вышли вперед, все стали ждать, затаив дыхание. Даже Ван Чун не мог не смотреть.

Молодой мастер Цинъян мягко улыбнулся, подходя к трем ученикам Праведного Альянса.

— Владыка Альянса Сун, нет необходимости выбирать этого ученика. Если я не ошибаюсь, его меньший меридиан Саньяна от точки Кучи до самого шеи был ранен, и это было вызвано какой-то чрезвычайно тиранической огненной энергией. Он не может поднять руку выше плеча. И, если мои глаза не обманывают меня, он тайно совершенствовался в Божественном Искусстве Ста Меридианов, но из-за слишком нетерпеливого состояния его точка Фэнфу и его меридиан Ду, начиная с его третьего позвонка и простираясь вниз на полдюйма, были ранены, а именно, энергия и свертываемость крови. Это скрытая травма.

— Хотя обычно его травмы не проявляют себя, во время битвы, когда энергия максимально циркулирует, это сразу же вызывает беспорядок в звездной энергии. Кроме того, каждую ночь, в период Цзы, он будет чувствовать сильную боль от точки Тяньшу на животе, которая пробуждает его ото сна. Он не может драться в полную силу. Как он может служить подходящим претендентом? — сказал Молодой Мастер Цинъян.

Взрыв!

Пока остальные пытались понять, что происходит, молодой мастер боевых искусств Праведного Альянса пришел в шок, его глаза расширились, и казалось, что он увидел призрака.

Оставляя в стороне другие вопросы, очень немногие знали, что он тайно культивировал Божественное Искусство Ста Меридианов, чтобы укрепить себя, возможно, даже не знал об этом Владыка Альянса, но молодой человек увидел все. Более того, симптомы неправильного культивирования Божественного Искусства Ста Меридианов проявились бы по-разному у каждого. Но этот юноша даже смог обнаружить, что он будет чувствовать сильную боль от точки Тяньшу на левой части живота каждый день в период Цзы. Это было просто немыслимо!

Могли ли люди настолько хорошо понимать боевые искусства, что могли даже предсказать, что просходит с мастером боевых искусств в разное время суток?

Это намного превзошло его понимание боевых искусств!

С другой стороны, Сун Юаньи и Сэ Гуантин ничего не сказали, но их глаза вспыхнули.

Прошло мало времени, поэтому Альянс Пяти Предков, вероятно, не знал, что Праведный Альянс подвергся нападению со стороны людей в черном, как и молодой человек.

Но ему явно удалось определить черту боевых искусств, которыми пользовались эти люди в черном, как будто он видел это своими глазами. В таком подвиге не было ничего простого.

Все мгновенно изменили свой взгляд на этого молодого человека. Если они не верили в его слова, они теперь верили, что восемьдесят процентов того, что он сказал, было правдой. Это не были выводы, которые мог сделать любой обычный человек.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1373. Тщеславный молодой мастер Цинъян!**

С другой стороны, Черный Предок Инь зловеще улыбнулся. Когда он впервые столкнулся с этой парой господина и охранника, у него были сомнения. Однако теперь, когда юноша показал свои знания, все заботы Черного Предка Инь были развеяны.

Ублюдок! Ты достаточно смел, чтобы попытаться обмануть этого старого предка. Я хотел бы видеть, кто ты такой!

Черный Предок Инь уставился на Ван Чуна и злобно рассмеялся.

Ван Чун молчал, но его брови слегка приподнялись. Молодой мастер Цинъян действительно был достаточно способным: он смог получить столько информации всего с первого взгляда. Даже Ван Чун не был способен на такое. Но он быстро успокоился, сохраняя спокойный и уверенный внешний вид. У него был совершенно другой стиль обучения, чем у молодого мастера Цинъяна, но в итоге они достигли того же результата. У молодого мастера Цинъяна были свои преимущества, но у Ван Чуна были свои собственные вещи, которые его коллега не мог сделать.

Сун Юаньи ничего не сказал. Он махнул рукой за спину, заставив эксперта Праведного Альянса со скрытыми травмами уйти и заменил его другим.

Молодой мастер, у вас есть еще возражения?

Сун Юаньи посмотрел на молодого человека, впервые заговорив с молодым мастером Цинъяном.

— Никаких!

— Тогда начинайте! — сказал Сун Юаньи.

Без дальнейших замечаний молодой мастер Цинъян обернулся и начал оценивать ученика Альянса Пяти Предков.

— Покажите мне все боевые искусства, которые вы знаете.

— Да, молодой мастер!

Ученик согласился и быстро начал выполнять просьбы молодого мастера Цинъяна. Он выполнял техники медленно и не использовал звездную энергию. Но после использования только двадцати процентов боевых искусств, которые он знал, он услышал голос:

— Достаточно! — Молодой мастер Цинъян слегка поднял голову и спокойно сказал:

— Через некоторое время слушай мои приказы. Делай все, что я тебе говорю, и выполняй любую технику, которую я говорю. Обрати внимание: я требую, чтобы ты использовал только один удар, чтобы победить своего первого противника!

Свуш!

Толпа от этих слов зашумела. Ученик Альянса Пяти Предков сначала посмотрел на Черного Предка Инь и Предка Множества Призраков, а затем посмотрел на толпу. Его лицо было переполнено беспокойством.

— Но я, я… я боюсь, что…

Альянс Пяти Предков состоял из учеников злого пути, все они были неразумны в поведении и невероятно высокомерны в своих словах. Но каким бы дерзким ни был ученик, он понимал разрыв между ним и его противником.

Он узнал этого ученика Праведного Альянса. Его прозвище было «Шаг пяти ив», и он был очень быстр. Его боевые искусства были на гораздо более высоком уровне. Благодаря отношениям между Альянсом Пяти Предков и Праведным Альянсом, они много раз обменивались ударами. Из десяти раз, когда он был ранен в этих конфликтах, именно Шаг Пяти Ив нанес семь или восемь из этих ран, что бросило психологическую тень на его сердце. Когда их две фракции сражались, он намеренно пытался избежать встречи с ним.

Это было возможно в прошлом, но теперь наблюдали два предка. Если он потерпит неудачу, он, вероятно, будет убит.

Молодой мастер Цинъян наконец открыл глаза и уверенно объявил:

— Расслабься! Просто делай, как я говорю!

Хотя ученик Альянса Пяти Предков по-прежнему действовал невероятно неохотно, так как за ним наблюдало так много людей, он мог только набраться смелости и выйти вперед.

— Начали!

Взвыл ветер, и в одно мгновение бесчисленные люди сфокусировали взгляд на этой паре. До появления Горы Бессмертного Источника, это, несомненно, было самым интересным.

— Чжао Дайун, твоя нога довольно быстро восстановилась! Я позволил тебе сбежать на горе Утун префектуры Цзин, но я бы хотел увидеть, куда ты убежишь на этот раз! — холодно усмехнулся Шаг Пяти Ив.

Любой другой был бы подходящим выбором в глазах Шага Пяти Ив, но об этом Чжао Дайуне действительно не стоило говорить. Выбрав такого слабого, молодой мастер Цинъян только заслужил его пренебрежение.

Ученик злого пути по имени Чжао Дайун побледнел, но, несмотря на свою ярость, он не посмел возразить. Мир боевых искусств прежде всего уважал силу, поэтому, без поддержки силы слова были бессмысленными. Если его противник был сильнее, то каким бы неудовлетворенным он ни был, он мог только проглотить свою гордость и смолчать.

Черный Предок Инь, потеряв терпение, твердо приказал:

— Перестань болтать! Начни!

Твиш!

Черный Предок Инь едва успел заговорить, как эксперт по прозвищу Шаг Пяти Ив бросился вперед, оставив позади себя пятно. Он был невероятно быстр и невероятно силен, и его первым шагом было использование его самого сильного навыка.

— Пять шагов, чтобы вырвать жизнь!

Он услышал громкий и ясный разговор между молодым мастером Цинъяном и Чжао Дайуном, и был взбешен тем, что молодой мастер Цинъян сказал, что Чжао Дайун победит его одним ударом, поэтому он не стал проявлять пощады. Его Пять Шагов, чтобы вырвать жизнь — были техникой, которую он постиг через собственное понимание. Всего в ней было пять шагов, и с каждым шагом его Звездная Энергия становилась все сильнее и сильнее. Когда он сделал пятый шаг, его скорость и сила достигли максимума, намного превысив его первоначальный уровень силы.

Один шаг, два шага, три шага… Когда он достиг третьего шага, вдруг прозвучал молодой и гордый голос.

— Сейчас тот самый момент! Позиция Кан, Клинок, Предлагающий Маленького Призрака!

Все тело Чжао Дайуна было напряженным, и он почти мгновенно отреагировал на эти слова, переведя свою саблю в позицию Кан. Хрясь! Сабля погрузилась во плоть, и на его лицо брызнула горячая кровь.

Взрыв!

Раздались крики тревоги, как будто произошло немыслимое. Чжао Дайун поднял голову и увидел перед собой пятый шаг ивы. Сабля в руках Чжао Дайуна наполовину опустилась в левую брюшину Шага Пяти Ив. Из его раны текла кровь. Глаза Шага Пяти Ив были широко открыты, его лицо было поражено шоком и неверием в тот факт, что он проиграл Чжао Дайуну, проиграл от одного удара и, что самое удивительное, из-за самой обычной техники — Клинка, Предлагающего Маленького Призрака.

Будь то праведный путь или путь зла, это была элементарная техника, которую обычно даже не стоило упоминать.

— Как это могло произойти?!

Чжао Дайун был даже более изумлен, чем Шаг Пяти Ив. Никто не знал больше него, что он на самом деле ничего не сделал. Он сделал только то, что сказал молодой мастер Цинъян, отведя свою саблю в сторону, но в результате — победил. Это было просто невероятно!

Чжао Дайун почти инстинктивно повернулся к молодому мастеру Цинъяну, а его глаза наполнились благоговением и уважением.

— Уходи. — вдруг сказал Сун Юаньи, глядя на Черного Предка Инь.

— Ло Циньин, твой мужчина победил.

Па! Па!

Сун Юаньи щелкнул пальцем, посылая два удара энергии по воздуху. Первый щелкнул по мечу Чжао Дайуна, а другой влетел в тело Шага Пяти Ив, быстро остановил кровопотерю и стабилизировал его энергию.

— Уберите его отсюда!

Сун Юаньи махнул рукой. Сразу два эксперта Праведного Альянса вылетели вперед и помогли Шагу Пяти Ив уйти с поля.

Все ученики Праведного Альянса были ошеломлены, в шоке уставившись на молодого человека, сидящего напротив них.

Когда они впервые услышали, как Черный Предок Инь утверждал, что юноша был молодым Мастером Цинъяном, они подумали, что он шутит, и что Альянс Пяти Предков использовал это дело для нападок на Праведный Альянс. Но сейчас ситуация была совершенно иной.

Это был кто-то, кто мог бы проинструктировать специалиста уровня Глубокого Бойца ранней стадии, чтобы победить эксперта Глубокого Бойца средней стадии. Одно это сделало молодого человека похожим на Ван Чуна.

Второй эксперт Праведного Альянса быстро вышел вперед.

Это был высокопрофессиональный эксперт по боевым искусствам, даже сильнее, чем Шаг Пяти Ив.

— Персики Маленького Призрака!

— Клинок, Предлагающий Маленького Призрака!

Тот же Клинок Предлагающий Маленького Призрака, хотя на этот раз ему предшествовали Персики Маленького Призрака, убил второго эксперта Праведного Альянса. Когда он упал на землю, его глаза были широко открыты.

Праведный Альянс был в суровом настроении, в то время как Альянс Пяти Предков был энергичным и радостным.

— Последний!

Сун Юаньи нахмурился, и указал себе за спину.

— Подождите!

Когда ученик собирался выйти вперед, неожиданно заговорил молодой мастер Цинъян.

— У этого молодого мастера есть предложение. Для следующего раунда не нужно проходить столько неприятностей, и нет необходимости, чтобы Владыка Альянса был таким вежливым. Вы можете отправить эксперта Императорского Бойца! — уверенно сказал Молодой мастер Цинъян.

Бум!

Молодой мастер Цинъян едва закончил говорить, как толпа зрителей боевых искусств начала гудеть от изумленной болтовни.

— Царство Императорского Бойца против Царства Глубокого Бойца? Что это за шутка?

— Если он может сделать это, то он действительно бросает вызов небесам. Даже если другие не поверят ему, старик определенно поверит, что он молодой мастер Цинъян!

— Все знают, как хвастаться. Давай посмотрим, что происходит. В любом случае, я не верю, что это возможно!

Не говоря о простых мастерах боевых искусств, даже ученики Альянса Пяти Предков были ошеломлены. Хотя Черный Предок Инь ничего не сказал, его брови незаметно скривились. Было очевидно, что он не ожидал этого запроса от молодого мастера Цинъяна.

— Владыка Альянса, это должен быть какой-то план от Предка Множества Призраков и Черного Предка Инь. Мы не можем принять наживку! — внезапно сказал Оуян Чанхэн, стоящий рядом с Сун Юаньи.

Разрыв в силе был слишком велик, что заставило его подозревать, что это была не идея молодого человека, а какой-то план, придуманный альянсом Пяти Предков.

— Я согласен!

К его удивлению, Сун Юаньи безэмоционально кивнул.

— А?

Оуян Чанхэн был ошеломлен, но, несмотря на его шок, решения лорда альянса не могли быть проигнорированы.

Выполняя просьбу молодого мастера Цинъяна, Праведный Альянс быстро выбрал эксперта Императорского Бойца действиям. В тот момент, когда эксперт Праведного Альянса вышел на поле, его тело разразилось мощным энергетическим штормом.

Клац! Раздался металлический стук, и из-под его ног вырвался темно-красный ореол, затем второй, а затем третий. В несколько коротких мгновений аура эксперта Императорского Бойца достигла удивительного уровня. Ученик Альянса Пяти Предков с другой стороны не мог не побледнеть от страха и шока.

По сравнению с экспертом Императорского Бойца, его собственная энергия была подобна свету светлячка. Разрыв в силе был действительно слишком велик.

— Владыка Альянса, действительно ли необходимо отправить эксперта моего уровня?

Как только эксперт Императорского Бойца вышел вперед, он снова посмотрел на Сун Юаньи. На его губах была странная улыбка, а на лице — неловкое выражение.

Не то чтобы он смотрел свысока на ученика Альянса Пяти Предков, но разрыв в силе был слишком велик. Он полностью отличился от двух предыдущих сражений с противниками из Царства Глубокого Бойца.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1374. Три последовательных победы!**

Сун Юаньи смотрел прямо перед собой, его взгляд был непоколебим.

— Нужно ли повторяться?

— Я подчинюсь, Владыка Альянса!

Эксперт Императорского Бойца быстро опустил голову и поклонился.

Выпрямившись, он посмотрел на ученика злого пути Чжао Дайуна, а его глаза блестели улыбкой кошки, играющей с мышью.

— Ха-ха, раз так, я не буду милосердным!

Настроение стало странным. Только молодой мастер Цинъян оставался с прямой спиной и высоко поднятой головой с совершенно невозмутимым выражением лица.

— Начинайте!

После этого приказал бойцы быстро вышли вперед.

Чжао Дайун дрожал от страха и был на грани слез. Хотя он победил двух противников, которые были сильнее его, битва на этот раз была совершенно другой. Для низкоуровневого специалиста по боевым искусствам было просто невозможно победить эксперта уровня Императорского Бойца. Если бы эти два предка не наблюдали за ним, он бы сбежал.

— Послушай меня! Не паникуй! — прозвучал холодный и рациональный голос молодого мастера Цинъяна, наполненный успокаивающей силой.

Знакомый голос сразу же заставил Чжао Дайун успокоиться.

Битва быстро началась…

Бузз!

В одно мгновение эксперт Императорского Бойца отбросил все мысли, и выражение его лица стало полностью сфокусированным. Хотя он был намного сильнее своего противника, как у эксперта Императорского Бойца, у него была сильная воля, и он никогда не допустил бы ошибку, недооценив своего противника.

— Положение Ли, голодные призрачные выпады в добыче!

Еще до того, как эксперт Императорского Бойца предпринял какие-то действия, прозвучал голос молодого мастера Цинъяна. Всем было интересно, что он предпримет. Чжао Дайун пришел в движение.

Твиш! Несмотря на то, что он не чувствовал никакой угрозы и на позиции Ли не было никого, он бросился вперед.

Румбл! Мгновение спустя раздался мощный взрыв, и мощная энергия, острая и злобная, врезалась в то место, где он стоял.

— Ах! — в тревоге вскрикнула толпа.

Если бы молодой мастер Цинъян не стал говорить, ученик злого пути был бы тяжело ранен.

— Как это могло произойти!

Эксперт Императорского Бойца был потрясен, увидев, что его атака пропущена.

Он был в мире боевых искусств много лет, но это был первый раз, когда он видел что-то подобное. «Калеке», которому не хватало сил, удалось наставить слабого, который не был очень силен в победе над сильными. Это было просто невероятно!

Свист! Свист! Свист! Чжао Дайун был шокирован и испуган этим зрелищем и испуганно отстранился. Но эксперт Императорского Бойца не преследовал его, по-видимому, погруженный в свой шокированный ступор.

— Я хотел бы увидеть, сколько моих атак вы можете избежать!

После того, как он, наконец, справился со своим шоком, Императорский Боевой Эксперт Праведного Альянса вылетел вперед, и его ладонь ударила Чжао Дайуна!

— Пять призраков поднять Паланкин!

Холодный голос молодого мастера Цинъяна прозвенел еще раз. Как и ожидалось, с крахом Звездной Энергии и интенсивным взрывом эта атака пролетела мимо.

А парень не простой…

Стоя в толпе, Ван Чун внимательно следил за развитием этой битвы. Когда он увидел, как Чжао Дайун уклоняется от обеих атак эксперта Императорского Бойца, он начал что-то смутно ощущать.

Обычные люди видели Чжао Дайуна, узко уклоняющегося от нападок кого-то намного более сильного, чем он, но это было не то, что видел Ван Чун.

Если кто-то хотел быть похожим на молодого мастера Цинъяна и обучать Чжао Дайуна легкому уклонению от атак противника, нужно было не только предсказать движения противника, но и Чжао Дайуна.

Если кто-то считал, что Молодой Мастер Цинъян был просто обычным мастером боевых искусств, который был, по большей части, в Царстве Истинного Бойца, это было поистине удивительно.

«Способности к вычислению этого парня определенно достигли удивительного уровня. Он, вероятно, полностью рассчитал, какие виды боевых искусств будет использовать эксперт Царства Императорского Бойца, а также как и когда он будет их использовать. Он действительно обладает удивительным умом! Если бы не врожденная проблема с его меридианами, он определенно был бы чрезвычайно сильным экспертом!» — удивился Ван Чун.

Он редко ошибался в оценке кого-либо, и был уверен, что молодой мастер Циньян был экспертом, с которым было чрезвычайно трудно справиться. Подавляющее большинство таких людей были гордыми личностями, поэтому неудивительно, что он не мог терпеть никого, притворяющегося им. Он даже не возражал против сотрудничества с печально известным Альянсом Пяти Предков.

Битва достигла решающего момента. Чжао Дайун постоянно уклонялся, снова и снова едва спасаясь от смертельной атаки. Каждый раз зрители задыхались от тревоги. Ван Чун осмотрел местность и увидел, что, будь то Предок Множества Призраков, Черный Предок Инь, Сун Юаньи или Сэ Гуантин, все они были сосредоточены на этой битве.

Даже Сун Юран и Сун Цзюэ были очарованы ею.

Ван Чун несколько секунд наблюдал, а затем мысленно прокомментировал:

— Битва скоро закончится. Императорский Боевой Эксперт скоро проиграет.

Все отражалось в его сознании, как чистое зеркало. Эксперт Царства Императорского Бойца, похоже, имел преимущество, но в действительности он шаг за шагом впадал в темп молодого Мастера Цинъяна. Когда он отправлял атаку за атакой, он даже не осознавал, что потерял первоначальную резкость и начал терять терпение.

Что еще более важно, с каждой атакой, его боевыми искусствами, техниками, атакующими приемами… все подвергалось воздействию молодого мастера Цинъяна.

Он понятия не имел, что его истинным врагом был не Чжао Дайун, а тот человек, стоящий на краю поля битвы, который казался энергичным и сосредоточенным, и командовал другим, не выглядя больным ни в малейшей степени: молодой мастер Цинъян!

Прошло время, и битва достигла своей самой напряженной точки…

— Чжао Дайун, позиция Кан, позиция Джун, позиция Синь, позиция Чжэнь… Клинок, предлагающий Маленького Призрака, Пять Призраков, Горы, Голодный Призрак Парящий в Небесах, Ци Призрачного Призрака, Призрачный Король Венчур, Форт Всех Призраков, правый живот, точка Таййи! — такая последовательность приказов вышла изо рта молодого мастера Цинъяна.

Звездная энергия взбудоражилась и взбунтовалась, поскольку эксперт Императорского Бойца, очевидно, имел инициативу и почти полностью подавил Чжао Дайуна. Но мгновение спустя «пассивный» Чжао Дайун начал двигаться как змея. Он использовал «Лезвие Призрака Маленького Призрака», чтобы уклониться от предстоящей атаки, освободившись от «преследования» Эксперта Царства Императорского Бойца.

Чтобы молодой мастер Цинъян мог применять обычную и базовую технику, такую как Маленький Призрачный Клинок, на таком уровне, все ученики Праведного Альянса вздохнули с удивлением. Только тот, кто постиг боевые искусства до божественного уровня, был способен на такой подвиг.

Но это был не конец.

После того, как он избежал атаки эксперта Царства Императорского Бойца, он не только не убежал, но обернулся и атаковал. Пять Призраков Двигают Горы, Голодные Призраки Парят в Небесах, Призрачный Призрачный Ци, Призрачный Король Венчур, Все Призрачные Вопли… он быстро использовал эту цепочку приемов.

Бум бум бум!

Эксперт Императорского Бойца не просто сидел без дела. Видя, что его противник перешел в атаку, он немедленно начал свое жестокое наступление. Его действия были быстрыми и злобными, пронизанными разрушительной силой. Кто-то, кто будет иметь уровень совершенствования Чжао Дайуна, наверняка столкнется со смертью или серьезными травмами.

Но все, к своему ужасу, поняли, что один, два, три … Чжао Дайун, казалось, предсказывал все его удары и использовал различную технику, чтобы увернуться от каждой. И после использования одной техники он сразу же переключался на другую. Это было результатом молчаливого понимания, которое сложилось между ним и молодым мастером Цинъяном во время их сотрудничества.

Эти обычные техники, казалось, стали божественными и высшими навыками.

Проигрывая снова и снова, эксперт Императорского Бойца побледнел и поморщился. В конце концов он потерял все свое первоначальное доверие и самообладание.

Эксперт Императорского Бойца игрался с экспертом Глубокого Бойца. Никто не мог принять это.

Бузз!

Когда Чжао Дайун использовал Призрачного Короля Венчура, эксперт Императорского Бойца Альянса Пяти Предков наконец запаниковал и отлетел в сторону, чтобы сбежать.

В конце концов он испугался не эксперта Глубокого Бойца Чжао Дайуна, а человека, стоящего за ним, этого непостижимого молодого мастера Цинъяна, который, казалось, мог предсказать каждое его движение.

Но он не ожидал, что молодой мастер Цинъян даже предсказал его бегство.

Когда он принялся бежать, Призрачный Король Призраков Фао Чжао Дайуна внезапно сменился на полпути на Всех Призраков. Его атака полетела, как молния, в сторону эксперта Императорского Бойца Праведного Альянса.

Kyaaaaa! Воздух внезапно закричал от вопля и плача десяти тысяч призраков.

— Ааа! — по воздуху разнесся крик, и эксперт Императорского Бойца, который только что улетел, получил удар ножом в правый живот. Он упал с неба, пошатываясь и покачиваясь на земле, и кровь потекла из его раны.

Его лицо было бледным, как лист бумаги. Он смотрел на Чжао Дайуна и молодого мастера Цинъяна глазами, полными шока и ужаса.

— Это… это невозможно!

Его уверенность, его сила… все это было разбито.

Уууааа!

После недолгого молчания толпа внезапно расшилира глаза уровнила челюсти на землю.

— Боже! Это невозможно! Невозможно! Что я видел?!

— Специалист, находящийся на ранней стадии Глубокого Бойца победил эксперта Императорского Бойца?! Это слишком абсурдно!

— Мои глаза обманывают меня? Скажи мне, я действительно только что это видел?

Все присутствующие мастера боевых искусств уставились на малиновую кровь и саблю в полном шоке. Даже у Чёрного Предка Инь, Предка Множества Призраков, у Сун Юаньи и Сэ Гуантина были серьезные и торжественные выражения лица.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1375. Битва, Призрачная Сова!**

Подвиги, совершенные этим молодым человеком в лазурной мантии в этой битве, показали его удивительный талант и огромный потенциал.

Даже титаны мира боевых искусств должны были относиться к такому человеку с большой осторожностью.

Бузз!

Сун Юран и Сун Цзюэ сжали кулаки, их лица побледнели.

Что касается молодого мастера Цинъяна, он был горд и уверен в себе, а его тело излучало трансцендентную ауру. Этой чередой сражений ему удалось запугать всю толпу. Мгновение спустя с непростой улыбкой на губах он повернулся к Ван Чуну.

Действительно, в то время как странные вещи происходили каждый год, этот год был переполнен ими особенно сильно. Кто-то действительно притворялся им! Но он выбрал не того человека, чтобы ему подражать. Разве было легко притвориться им? Какой идиот!

Все замолчали, и, посмотрев, что делает молодой мастер Цинъян, повернулись к Ван Чуну.

Общее давление толпы быстро отяготило тело Ван Чуна. Даже Сун Юран и Сун Цзюэ обернулись, чтобы посмотреть, и, если внимательно присмотреться, можно заметить, что их губы слегка задрожали.

Вначале они твердо верили в личность Ван Чуна, но, увидев, как выступил молодой мастер Циньян, даже их вера была несколько поколеблена.

— Неважно, что вы скажете, я верю в то, что он говорит. Только он может быть настоящим Молодым Мастером Цинъяном! — наконец Сун Юран вышла вперед и громко заговорила, а ее лицо покраснело от волнения. Было ясно, что она готова рискнуть всем.

Увидев это, Ван Чун почувствовал, что оба отпрыска тронуты и немного стыдятся, но в такое время он мог только попросить у нее прощения. Если бы его личность была раскрыта сейчас, не было никаких сомнений, что Сун Юаньи, Сэ Гуантин, Черный Предок Инь и Предок Множества Призраков сразу же нападут на него.

Жизнь Ван Чуна мгновенно оказалась бы в большой опасности. Он ничего не мог поделать с текущей ситуацией.

Маленькая девочка, не вини меня!

С этой мыслью Ван Чун быстро успокоился.

Это был первый раз, когда он действительно столкнулся с ситуацией, когда фальшивый Ли Куи столкнулся с настоящим Ли Куи. После того, как он стал свидетелем этих трех битв, Ван Чун довольно заинтересовался этим молодым мастером Цинъяном.

Молодой мастер Цинъян сделал два шага вперед и крикнул:

— Так что же? Еще не поздно признаться!

К его удивлению, Ван Чун усмехнулся и вышел вперед.

— Ха-ха, так что, мне нужно всего лишь наставить ученика царства Глубокого Бойца победить эксперта Императорского Бойца, чтобы немедленно стать Молодым Мастером Цинъяном?

— Ты!

Молодой мастер Цинъян потерял дар речи от ярости.

Разрыв между Царством Глубокого Бойца и царством Императорского Бойца был огромной пропастью. Все это знали, и именно поэтому все были настолько потрясены тем, что он смог наставить ученика, находящегося на дне Царства Глубокого Бойца победить эксперта Царства Императорского Бойца. Но в устах Ван Чуна великолепный подвиг стал таким же легким, как если выпить воды. Это было ничто иное, как вопиющее унижение: то, чего он никогда не мог принять.

— Хм-м, тогда позволь мне увидеть, насколько ты действительно способный! — презрительно сказал Молодой Мастер Цинъян.

Ван Чун не разозлил его, а невероятно поразил. Перед настоящим молодым мастером Цинъяном, лично увидев навыки оригинала, этот юноша был еще таким спокойным и собранным. Он ни коим образом не представлял себе такого результата, и мог только заключить, что юноша был или дураком или сумасшедшим!

Но независимо от того, что это было, он никогда не позволил бы ему продолжать действовать так нагло.

— Владыка Альянса Сун!

Ван Чун посмотрел на Сун Юаньи, который кивнул в знак одобрения.

Только тогда Ван Чун обратился к Черному Предку Инь.

— Черный Предок Инь, давайте избавим себя от неприятностей. Отправьте противника Царства Императорского Бойца!

— Ублюдок!

Черный Предок Инь был настолько взбешен этими словами, что его лицо стало зеленым и пурпурным.

— Призрачная Сова, ты иди!

Разъяренный Черный Предок Инь немедленно выбрал эксперта Альянса Пяти Предков, обладающего огромной аурой. Увидев этого мастера боевых искусств, ученики Праведного Альянса ахнули от удивления.

— Это не честно! Альянс Пяти Предков слишком бесстыден!

— Если там будет этот человек, молодой мастер Цинъян обязательно проиграет!

Враг, которого предок Черный Инь выбрал для Ван Чуна, был намного сильнее, чем эксперт, которого выбрал Праведный Альянс.

— Хммм, он сам попросил. Разве Призрачная Сова не в Царстве Императорского Бойца? Если он хочет проявить себя, я верю, что небольшая трудность, подобная этой, не станет большим препятствием! — черный предок Инь холодно фыркнул.

Все ученики Праведного Альянса были рассержены и подавлены, но перед Черным Предком Инь они могли только проглотить свои возражения. Но независимые мастера боевых искусств, которые приехали на северо-запад ради Искусства Бессмертного Происхождения, в частном порядке болтали между собой. Все они с большим презрением смотрели на действия Черного Предка Инь.

Хотя Призрачная Сова был экспертом Царства Императорского Боца, все в мире боевых искусств знали, что он культивировал превосходное искусство, известное как Искусство Призрачной Тюрьмы. Благодаря этому искусству он мог поглотить бесконечный поток чрезвычайно зловещей и грязной энергии глубоко из-под земли.

И когда он использовал это искусство, его тело было окружено густым призрачным туманом. Любой, кто войдет в туман, неизбежно нарушит поток Звездной Энергии. Даже эксперты Императорского Бойца не были невосприимчивы к этому эффекту, не говоря о культиваторах Царства Глубокого Бойца.

Это означало, что у Праведного Альянса не было шансов на победу.

— Похоже, что у Черного Предка Инь зуб на этого ребенка, и он будет доволен, только если сможет убить его. — прошептал рандомный мастер боевых искусств из зрителей.

— Черный Предок Инь, так как вы сделали свой выбор, вам не нужно тратить время. Давайте начнем, чтобы быстро закончить эту битву! — уверенно провозгласил Ван Чун. Его руки были за спиной, а глаза сияли презрением, когда он смотрел на Черного Предка Инь.

Бузз!

Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи только что готовился сделать шаг вперед и попросить, чтобы Черный Предок Инь заменил Призрачную Сову на кого-то другого, но, услышав это, он нахмурился и проглотил свои слова.

Тем временем толпа была ошеломлена, но после минутного молчания несколько сотен учеников Альянса Пяти Предков взорвались смехом. Даже Молодой Мастер Цинъян и Черный Предок Инь насмешливо улыбнулись.

Ван Чун слишком хвастался!

Для молодого мастера Цинъяна заставить эксперта Царства Глубокого Бойца раннего уровня победить эксперта Царства Императорского Бойца раннего уровня — это предел, но Ван Чун нацелился еще выше.

Кем он себя считал?

Этот негодяй понятия не имел, как высоко были небеса или как плотна земля.

Выражение лица молодого мастера Цинъяна смягчилось.

— Хммм, я думал, что у него есть какие-то способности, но попытка рабски копировать меня — это не то, что может сделать любой! — холодно сказал он, взмахнув рукавом.

— Молодой мастер всегда был выше всех своих сверстников. Этот человек — всего лишь клоун! — сказал безразличный голос того внушительного охранника, который постоянно был рядом с молодым мастером Цинъяном.

Молодой мастер Цинъян улыбнулся в ответ.

Что касается Черного Предка Инь, он все смеялся и смеялся. Это было высокомерие без ограничений. Этот дурак хотел наставить обычного эксмерта Глубокого Бойца победить Призрачную Сову, одного из лучших экспертов Царства Императорского Бойца!

Это была полная шутка.

— Ха-ха, малыш, так как ты хочешь похвастаться, этот предок удовлетворит тебя!

Черный Предок Инь странно рассмеялся, глядя на Ван Чуна, который был трупом в его глазах. Будь то фальшивка или настоящий, мальчишке был конец!

— Молодой мастер Цинъян, вы сошли с ума? Почему вы согласились на бой? Искусство Призрачной Тюрьмы Совы-Призрака чрезвычайно мощное, и у него всегда был злой и жестокий характер. У него невероятный опыт в сражениях. Вы никогда не должны были соглашаться на бой с ним!

Сун Юран бросилась к Ван Чуну и сжала его руку, почти сходя с ума.

Что касается эксперта Праведного Альянса, которого Ван Чун выбрал для борьбы с Призрачной Совой, его лицо стало ужасно бледным. Это было не сражение, а самоубийство!

— Молодой мастер Цинъян, я знаю, что вы настоящий, но разве мы не можем изменить противников?!

Его губы дрожали, когда он говорил. Единственная причина, по которой он еще не полностью развалился, заключалась в том, что он видел, как Ван Чун приказывал ученикам Праведного Альянса убить Черного Генерала Непостоянства и оттолкнуть Черного Предка Инь. Но сейчас был поединок один на один, а не групповой бой.

Зияющий разрыв в силе не оставлял ему надежды на победу.

— Расслабься! Предоставь все мне! Если ситуация будет выглядеть плохо, я быстро сдамся!

Ван Чун похлопал его по плечу.

— Молодой мастер Цинъян, вы сошли с ума? Вы знаете, что говорите?

Сун Юран была взволнованной и злой.

— Это не игра. Ты знаешь, что случится, если ты проиграешь?!

Это был не простой спарринг-матч, и он не имел ничего общего с этим учеником Праведного Альянса и Призрачной Совой. Это был бой за выяснения, кто настоящий молодой мастер Цинъян.

Если Ван Чун потерпел неудачу, это означало бы, что Сун Юаньи был обманут поддельным молодым мастером Цинъяном перед огромной толпой. Даже если бы Сун Юаньи не хотел, ему пришлось бы убить Ван Чуна, чтобы очистить свое имя и предупредить остальной мир.

Но Ван Чун казался неспособным понять серьезность вопроса, и даже рассмеялся.

Ван Чун сделал вид, будто не слышит. Он спросил Сун Юран о чем-то другом.

— Вы только что сказали, что Призрачная Сова развивает Искусство Призрачной Тюрьмы?

— Вы спрашиваете меня об этом сейчас? Кто не знает, что Призрачная Сова развивает Искусство Призрачной Тюрьмы?!

Сун Юран была практически вне себя от гнева и беспокойства.

Ван Чун ничего не сказал, но странный свет вспыхнул в его глазах.

Искусство Призрачной Тюрьмы? Это будет довольно весело!

Неважно, насколько злой была Сун Юран, битва должна была начаться.

— Послушай меня. В этой битве запечатай свои точки Малого Шаня, Малого Яна и Миньмен. Кроме того, слушай мои приказы. Когда я скажу тебе бить, бей немедленно и не беспокойся ни о чем другом! — Ван Чун прошептал на ухо ученику Царства Глубокого Бойца.

Ученик Праведного Альянса был в ужасе, но, поскольку тут присутствовали Сун Юаньи и Сэ Гуантин, у него больше не было выбора, как участвовать в этой битве.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1376. Искусство Призрачной Тюрьмы!**

— Что касается безопасности, с Владыкой Альянса Суном, как ты можешь волноваться?

Последние слова Ван Чуна наконец успокоили ученика Праведного Альянса, и он смог набраться смелости. Призрачная Сова была грозной, но Владыка Альянса Сун был на совершенно другом уровне. Даже если бы Секта Черного Инь хотела попытаться убить его, было бы очень трудно добиться успеха.

— Молодой мастер, будь спокоен. Я буду сражаться изо всех сил! — энергично сказал ученик Праведного Альянса.

Эта битва привлекла внимание бесчисленных людей. Теперь, когда толпа увидела силу молодого мастера Цинъяна в Альянсе Пяти Предков, они были полны надежды на молодого Мастера Цинъяна Праведного Альянса. Один из них должен был быть подделкой!

Когда два бойца вышли вперед, воздух стал напряженным.

— Кажется, тот, кто на стороне Праведного Альянса, должен быть подделкой. Могу поспорить, что он потерпит неудачу всего за три хода!

— Три хода? Вы с ума сошли? Звездная энергия Призрачной Совы, вероятно, сделает так, что он упадет на землю, прежде чем окажется в трех футах от него!

Почти никто в толпе не проявлял оптимизма относительно Ван Чуна.

— Убей его!

Когда Призрачная Сова без эмоций остановился на поле, он услышал тихий шепот в своем ухе. Вздрогнув, Призрачная Сова быстро кивнул.

Но когда он собирал Звездную Энергию, фигура напротив него внезапно ринулась вперед. Хотя Призрачная Сова был удивлен, он быстро понял, что это тот самый мастер боевых искусств из Праведного Альянса! Простой эксперт Царства Глубокого Бойца действительно решил атаковать первым.

— Хммм, как самоубийственно!

У Призрачной Совы была негибкая и угрюмая личность, но даже он не мог не улыбнуться при виде этого. Если бы парень был похож на Чжао Дайуна и попытался увораиваться, он мог бы продержаться некоторое время, но он выбрал прямую атаку. Это было настолько глупо, что ничем не отличалось от самоубийства.

Планы, которые заранее придумал Призрачная Сова, больше были не нужны. Ему нужен был только один удар, чтобы прикончить своего противника.

У толпы была такая же реакция, как у Призрачной Совы.

Взрыв!

Наблюдая за тем, как ученик Праведного Альянса совершал «самоубийственное» нападение, толпа разразилась смехом.

— Парень — дурак! Яйцо пытается разбить камень!

— Я переоценил его! Как так можно победить Призрачную Сову?!

Даже Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи не мог не сморщить лоб. Он никогда не видел, как Ван Чун приказывал массивам мечей Праведного Альянса атаковать и подавить Черного Предка Инь: к тому времени, когда он прибыл, все было кончено. Все, что он знал, было благодаря отчетам Оуян Чанхэна и других учеников.

Из-за своего доверия к Оуян Чанхэну и многочисленным ученикам, Сун Юаньи не сомневался в этом, но приказы Ван Чуна были слишком удивительными. Это был явно не мудрый шаг.

Что касается Вице-Владыки Сэ Гуантин, хотя он ничего не сказал и его лицо оставалось спокойным, его глаза сверкали эмоциями. Никто не мог сказать, о чем он думал.

Сто футов, восемьдесят футов, семьдесят футов, шестьдесят футов…

Когда расстояние сократилось, Призрачный Сова холодно рассмеялся и немедленно выпустил Звездную Энергию Призрачной Тюрьмы в свое тело. Ауууу! Выйдя из черного тумана, призраки закричали, и Звездная Энергия Призрачной Тюрьмы появилась и погрузила окрестности Призрачной Совы. Пылающая черная Звездная Энергия выглядела как бесчисленные злые призраки, борющиеся в тюрьме подземного мира, вселяя страх во всех, кто на него смотрел.

Все считали, что поражение ученика Праведного Альянса неизбежно. Призрачной Сове не нужно будет ничего делать, просто дайте густой Звездной Энергии проникнуть в его окружение, и битва закончится менее чем за одну секунду.

Взрыв!

Мгновение спустя Глубокий военный ученик Праведного Альянса, словно комета, выстрелил в густой призрачный туман вокруг Призрачной Совы.

Криии!

Как раз когда ученик Праведного Альянса атаковал, раздался резкий вопль, и затем Звездная Энергия начала грохотать, и воздух вздрогнул. В краткий момент Звездная Энергия столкнулась несколько раз.

Rааа! Был рев, и, прежде чем кто-то успел среагировать, тот ученик Праведного Альянса, который только что ворвался, пошатнулся из тумана и упал на землю, глядя в сторону Призрачной Совы с невероятно бледным лицом.

— Он проиграл?

Все мгновенно обратились к Призрачной Сове.

В то же время, Черный Предок Инь и Множество Предковых Призраков слегка сжали пальцы, ожидая момента, чтобы ударить и убить этого фальшивого Юного Мастера Цинъяна. Но мгновение спустя воздух наполнился вздохами и криками шока.

— Боже! Как это могло произойти? Что же произошло?

— Призрачная сова… Призрачная сова потеряна!

Сотни пар глаз смотрели на Призрачную Сову. У того человека, который, как все они верили, будет победителем, меч торчал в его груди, кровь текла из раны, а на его лице было полное неверие.

Меч ударил жизненно важную точку в его груди, нанеся ему серьезную рану одним ударом.

— Невозможно, абсолютно невозможно!

Глаза молодого мастера Цинъяна выпучились, его разум был в смятении, а лицо — в неверии.

Его изначальные равнодушие, самообладание и уверенность были мгновенно сметены, оставив после себя только глубокий шок. Когда ученик Глубокого Бойца бросил вызов эксперту Императорского Бойца, даже он мог одержать победу только путем затягивания битвы и исчерпания воли и терпения противника, чтобы открылась возможность нанести один смертельный удар.

Но мастер боевых искусств, которого выбрал Ван Чун, сразу же атаковал. Это было просто невероятно.

Только небольшое количество людей поняли, что произошло.

— Это…

Сун Юаньи и Сэ Гуантин медленно отворачивались от поля битвы, их брови морщились.

Они не были так смущены, как другие зрители, так как ясно видели, что произошло. Но ясность только заставила их чувствовать себя еще более смущенными.

Звездная Энергия Призрачной Тюрьмы Призрачной СовыЗвездная энергия может нарушить поток Звездной энергии у всех мастеров боевых искусств, которые слабее его, даже у экспертов Императорского Бойца, заставляя ее замедляться и даже остановиться. Но по какой-то причине тот ученик Праведного Альянса, которого выбрал Ван Чун, не пострадал.

Мало того, ему удалось едва избежать двух атак Призрачной Совы подряд, но, когда пришло время для третьего удара, Звездная Энергия Призрачной Совы внезапно начала конфликтовать сама с собой, и Призрачная Сова запаниковал. Это был рев, который все слышали, издаваемый Призрачной Совой в смятении.

После этого ученик Праведного Альянса ударил мечом. Логически говоря, кто-то, обладающий такой же звездной энергией и таким же высоким уровнем совершенствования, как и Призрачная Сова, мог бы легко заблокировать этот удар, но по какой-то причине появилось слабое место там, где его не должно было быть. Меч ученика Праведного Альянса проскользнул сквозь эту маленькую щель в грудь Призрачной Совы.

Мало кто заметил, что Искусство Призрачной Тюрьмы Призрачной Совы сломано.

Если бы они не видели это сами, никто бы никогда не осмелился поверить в то, что ученик Глубокого Бойца, которого выбрал Ван Чун, одержит победу, и после того, как станет первым, его атакует!

— Угрожая востоку, наноси удар по западу, замани врага в атаку, и пару невероятно проницательных глаз… Он проиграл эту битву с самого начала.

Сун Юаньи пробормотал про себя, задумчиво глядя на Ван Чуна. Если бы он не видел это сейчас, он бы никогда не поверил, что юноша семнадцати или восемнадцати лет обладает таким талантом.

Сун Юаньи не понимал, как Ван Чуну удалось это сделать. Искусство Призрачной Тюрьмы Альянса Пяти Предков не передавалось посторонним, и было настолько грозным, что даже Сун Юаньи не знал ни о недостатках, которые оно могло иметь. Как Ван Чун видел сквозь его недостатки, чтобы приманить Призрачную Сову, и вызвать конфликт Звездной Энергии в его теле, что привело к его проигрышу мастеру боевых искусств, намного более слабому, чем он?

Когда одежда Ван Чуна развевалась на ветру, он мог чувствовать бесчисленные взгляды, уставившиеся на него — некоторые из них были поражены шоком, другие были восхищены, не верили или завидовали.

Но большинство людей выглядели крайне растерянно. Все произошло слишком быстро, и только очень небольшое количество людей, кроме Ван Чуна, знали, что произошло.

Это называется неправильным выбором! Любой другой мог бы поступить хорошо, но Черный Предок Инь подумал, что он умен, и выбрал кого-то, кто совершенствовался в Призрачном искусстве тюрьмы! Прекрасная возможность для меня выставить напоказ свои силы!

Ван Чун спокойно и неторопливо улыбнулся Черному Предку Инь, который был ужасно бледен.

Искусство Призрачной Тюрьмы было известно, как одно из лучших, среди всех практикующих пути зла, но Ван Чун давно слышал от своего мастера, что это искусство обладает огромным недостатком, о котором его едва ли стоит упоминать. При использовании техники Призрачной Тюремной Сети в этом искусстве, а затем при использовании Призрачного Тюремного Вакуума, звездная энергия немедленно будет брошена в беспорядок. Два меридиана, связанные между собой, будут конфликтовать и переплетаться, как два питона.

Даже высокопоставленный эксперт Императорского Бойца, такой как Призрачная Сова, испытал бы резкое падение силы, что оставило бы его полностью открытым.

Это было то, что Ван Чун сказал этому ученику Царства Глубокого Бойца. После использования Призрачной Тюремной Сети и Призрачного Тюремного Ввакуума, ему удалось сделать невозможное возможным. Но для Ван Чуна это было так же легко, как дышать.

Более того, в мире энергии он обнаружил Врата Ци Призрачной Совы и его слабые места. Таким образом, даже несмотря на то, что Призрачная Сова совершенствовался в Царстве Императорского Бойца и учитывал все возможности, он все равно неизбежно проиграл.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1377. Реальный и фальшивый неотличимы!**

— Прочь с глаз моих! — раздался яростный рев.

У Черного Предка Инь была чрезвычайно противная гримаса на лице. Именно он выбрал Призрачную Сову, и поражение ничем не отличалось от того, как если бы Ван Чун ударил его по лицу.

......

— Хорошо!

— Молодой мастер Цинъян! Это действительно молодой мастер Цинъян!

— Эй, подделка с другой стороны, лучше беги!

После минутного молчания сторона Праведного Альянса взорвалась громовыми возгласами. Последовательное поражение трех экспертов Праведного Альянса Альянсом Пяти Предков заставило их задыхаться и быть совершенно подавленными, но их месть быстро наступила, и теперь они воспользовались этим моментом, чтобы безжалостно насмехаться над Альянсом Пяти Предков.

Выражение лица Черного Предка Инь мгновенно стало еще более неприглядным.

— Ублюдок!

Что касается настоящего молодого мастера Цинъяна, находящегося в Альянсе Пяти Предков, его руки сжались в кулаки, а лицо покраснело. Истинный Молодой Мастер Цинъян был прямо здесь, но толпа приветствовала эту подделку как Молодого Мастера Цинъяна. В этом мире не было ничего более смешного.

— Молодой Мастер, этот человек не простой! — прошептал вездесущий страж позади молодого мастера Цинъяна. Его брови были охреневшими, а правая рука зажала саблю. Все его тело излучало опасные и убийственные намерения.

Он существовал ради защиты молодого мастера Цинъяна. Любой, кто осмелится навредить его молодому хозяину или показать ему неуважение, будет убит!

Молодой мастер Цинъян подавил свою ярость и строго сказал:

— Я недооценил его!

Первоначально он считал, что, когда он придет с Черным Предком Инь, чтобы увидеть подделку и бросит ему вызов, подделка определенно отступит. Но теперь было очевидно, что его мышление было слишком простым. Теперь он увидел, что стоит лицом к лицу с могущественным противником, а не посредственным мошенником, которого он себе представлял.

Но чем больше это имело место, тем больше он не мог отпустить эту фальшивку.

В понимании боевых искусств он никому не проиграет.

— Дай мне посмотреть, как долго ты сможешь притворяться перед всеми!

Холодный свет вспыхнул в глазах молодого мастера Цинъяна.

Бузз!

Толпа болтала и гудела. В этом конфликте приняли участие Праведный Альянс и Альянс Пяти Предков, а также прославленный Молодой Мастер Цинъян из мира боевых искусств. Все пришли посмотреть, рассматривая все это как пьесу, но по мере того, как «сюжет» становился все более сложным и запутанным, они все неосознанно были очарованы.

— Эти двое обладают таким пугающим талантом, но… какой из них настоящий молодой мастер Цинъян?!

Толпа смотрела на Ван Чуна, а затем на юношу, стоящего в Альянсе Пяти Предков. В их умах доминировал один вопрос:

— Черный предок Инь, вы видели результат. Вы хотите сказать что-нибудь еще?

Сун Юаньи наконец заговорил. Его лицо было лишено эмоций, когда он смотрел на Черного Предка Инь.

— Ха-ха, это еще не конец. Сун Юаньи, почему ты так спешишь? Или ты пытаешься сказать, что ваш Праведный Альянс не может проиграть?

Черный Предок Инь зловеще хихикнул.

Сун Юаньи от комментариев отказался.

— Ха-ха, вопрос стал еще интереснее.

Намек на жестокость появился в глазах Черного Предка Инь.

— Теперь, Владыка Альянса Сун и я каждый выберем эксперта Императорского Бойца. Будьте уверены, ни я, ни Владыка Альянса Сун не будут разыгрывать трюки. Их сила будет на одинаковом уровне. Но позвольте мне заранее предупредить вас, что после этой битвы тот, кто потерпит неудачу, будет признан фальшивым молодым мастером Цинъяном и умрет!

Свист!

Ван Чун не проявил никакой реакции, но молодой мастер Циньян слегка побледнел. Черный Предок Инь не говорил ему ничего подобного.

— Ха-ха, все в мире знают, что молодой мастер Цинъян знает боевые искусства мира, как тыльную сторону своей ладони. Пока вы оба инструктируете своих соответствующих мастеров боевых искусств в битве, тот, кто проигрывает, несомненно должен быть фальшивым.

Черный Предок Инь переместил свой зловещий взгляд взад-вперёд между Ван Чуном и молодым мастером Цинъяном.

— Никто из вас не думал, что вы могли бы уйти живыми после того, как обманули Владыку Альянса Суна и меня перед таким большим количеством людей, верно?

Ван Чун положил руки за спину и уверенно заявил:

— Черный предок Инь, у тебя действительно плохое сердце! Но я не проиграю!

Хотя молодой мастер Цинъян был известен своей эрудицией в боевых искусствах, Ван Чун, вероятно, видел еще больше боевых искусств, хотя он, вероятно, не исследовал их так же тщательно, как молодой мастер Цинъян. Кроме того, у Ван Чуна был мир энергии, способность, которую его мастер развил после развития Морского Искусства Бесчисленного Духа.

Независимо от того, с каким противником он столкнулся, он мог видеть, как Звездная Энергия протекала через их тела, обнаруживать ключевые «опоры» и слабости.

Таким образом, Ван Чун мог достичь того же результата, что и Молодой Мастер Цинъян, но другим способом.

— Ха, малыш, у тебя есть мужество!

Черный Предок Инь сверкнул белыми зубами и странно рассмеялся.

— Хммм, тогда давайте сделаем это! Я настоящий молодой мастер Цинъян, и никто не может подражать мне!

Поначалу молодой мастер Цинъян был довольно нерешительным. Хотя он обладал глубоким восприятием, сил у него не хватало, поэтому он испытывал страх перед таким титаном мира боевых искусств, как Черный Предок Инь. Но провокационные слова Ван Чуна заставили его идти вровень.

— Ха-ха, хорошо!

Черный предок Инь громко рассмеялся.

— Владыка Альянса Сун, у вас есть какие-либо возражения?

— Давайте делать так, как предлагает старый предок! — безоговорочно ответил Сун Юаньи. Так как они начались, они должны видеть вещи до самого конца.

Толпа снова начала болтать, их глаза блуждали между Ван Чуном и Молодым Мастером Цинъяном.

— Интересно, кто из них победит?

На этом этапе всем было невероятно интересно увидеть, каким будет результат. Какой бы из них ни был фальшивым, любой, кто мог сравниться умом с молодым мастером Цинъяном до этого момента, не мог быть абсолютно никем.

Черный Предок Инь и Сун Юаньи быстро выбрали своих экспертов. На этот раз оба сделали чрезвычайно справедливый выбор: оба эксперта были с одинаковым уровнем силы. Хотя никто не осмелился сказать, что они полностью идентичны, разница между ними была настолько мала, что была незначительной.

— Начали!

Ван Чун и молодой мастер Цинъян вышли вперед. Люди смотрели во все глаза, и даже те независимые мастера боевых искусств, которые пришли посмотреть хорошее шоу, перестали улыбаться.

Все были полны предвкушения, ведь проигравший будет казнен перед толпой. Это больше не была простая игра, больше нечему было улыбаться.

Как Ван Чун и Молодой Мастер Цинъян вышли вперед, так и двое экспертов из Праведного Альянса и Альянса Пяти Предков.

Молодой мастер Цинъян посмотрел на своего коллегу и торжественно сказал:

— Вы ошиблись. Вы не должны были притворяться мной и проникать в Праведный Альянс. Даже я ничего не могу сделать, чтобы помочь вам сейчас.

— Ой?

Ван Чун слегка приподнял бровь, и в его глазах появился намек на удивление. Если отбросить все остальное, то, что молодой мастер Цинъян мог произнести такие слова, улучшило впечатление Ван Чуна о нем.

— Расслабьтесь! Я не проиграю!

Ван Чун улыбнулся.

— Хм, действительно упрямый!

Молодой мастер Цинъян стиснул зубы, и цвет его лица потемнел.

— Раз так, я исполню ваше желание!

Настроение мгновенно напряглось.

Два эксперта медленно вышли вперед, уставившись друг на друга, их выражения были гораздо более нервными, чем у Ван Чуна и молодого мастера Цинъяна.

В конце концов, Ван Чун и Молодой Мастер Цинъян только двигали губами, они же были вовлечены в смертельный бой. Когда Праведный Альянс и Альянс Пяти Предков собрались в одном месте, независимо от причины, должно было произойти кровавое сражение.

Битва быстро началась. Оба эксперта становились все ближе и ближе, но Ван Чун и молодой мастер Цинъян молчали, не давая никаких указаний перед боем.

Предыдущие испытания позволили им обоим получить грубое понимание способностей своего коллеги. На их уровне таланта и мастерства не было необходимости делать что-то ненужное.

Взрыв!

В тот момент, когда все думали, что эти два эксперта вытаскивают вещи, они одновременно поражают, смелую и праведную Звездную Энергию, сталкивающуюся со злой и зловещей Звездной Энергией. Свист! Мощные вспышки энергии вырвались наружу, создав глубокие борозды в земле. В отличие от сражений в Царстве Глубокого Бойца, сражения в царстве Императорского Бойца были гораздо более опасными.

Два эксперта Императорского Бойца сражались друг с другом, как тигры, и через несколько коротких мгновений они использовали изысканные и опасные приемы. Оба они доводили свои техники передвижения до предела, торопясь туда-сюда по полю битвы с такой скоростью, что было невозможно определить, где они находятся.

Все смотрели, затаив дыхание, а Ван Чун и молодой мастер Цинъян были еще более сосредоточены, принимая каждое движение. Это было состязание между ними, в котором они сравнивали способности. На данный момент это была проверка их навыков.

В этом коротком столкновении им не только пришлось анализировать силу, боевые искусства и стиль боя своего эксперта, но и анализировать привычки, ходы и слабости противника.

Был только один шанс. Анализ двух мастеров боевых искусств повлияет на остальную часть битвы, в конечном итоге определяя, кто из них выживет.

Стало так тихо, что можно было услышать падение булавки. Глаза толпы чередовались между сражающимися экспертами и молодым мастером Цинъяном и Ван Чуном.

— Молодой мастер, вы можете сделать это!

Сун Юран и Сун Цзюэ сжали кулаки, волнуясь за Ван Чуна. Между тем у Цзи Анду была совершенно другая реакция.

— Хм, просто случайная подделка! Интересно, какой будет твоя смерть!

Цзи Анду не верил Ван Чуну с самого начала, и когда он увидел молодого Мастера Цинъяна с другой стороны, он стал еще увереннее в своих выводах. Он мало заботился об этой битве. В конце концов, когда фальшивка встречалась с реальным человеком, нужно ли было задумываться, каков будет результат?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1378. Абсолютное равенство!**

Достаточно! Эти два человека действительно имеют одинаковую силу. На этот раз Черный Предок Инь не делал никаких уловок.

Глаза Ван Чуна вспыхнули. Это еще больше демонстрировало, насколько сильно Черный Предок Инь хотел убить его.

Люди злого пути были людьми, которые стремились отомстить за малейшие обиды, и, в частности, Черный Предок Инь, как главный лидер пути зла, высоко ценил себя, но при этом некий «незначительный» персонаж, такой как Ван Чун, разрушил его планы на временной базе Праведного Альянса и заставил его бежать. Это было оскорблением и позором для Черного Предка Инь, как гладить заднюю часть тигра или поглаживать усы дракона. По мнению Черного Предка Инь, Ван Чун был мертвецом.

Взрыв!

Через три секунды произошел сильный взрыв, и два эксперта Императорского Бойца оттолкнулись друг от друга и вернулись на свои первоначальные позиции.

Все снова затихли, но настроение только улучшилось. Но эти два эксперта лишь осторожно смотрели друг на друга, как охотники на леопардов, готовые в любой момент начать следующий раунд атак.

Одна секунда, две секунды, три секунды… Будь то Ван Чун, молодой мастер Цинъян или два эксперта, ни один из них не пришел бы в движение.

— Что они делают?!

Толпа медленно начала терять терпение, взрыв! Два эксперта бросились вперед еще раз.

Когда они находились всего в нескольких футах друг от друга и собирались столкнуться, Ван Чун и молодой мастер Цинъян почти одновременно закричали.

— Образ журавля в форме дракона!

— Бесчисленные призраки появляются из Инь!

Мгновение спустя тело эксперта Праведного Альянса напряглось, из него посыпались изображения драконов и журавлей, и под разными углами атаковали эксперта Альянса Пяти Предков. Но что еще более невероятно, через долю секунды эксперт из Союза Пяти Предков разразился бурлящим дымом, который атаковал в те же места.

Они использовали одинаковые приемы и атаковали с одинаковых углов, как будто сражались со своей собственной тенью. Результат был очевиден.

Бум бум бум! В серии взрывов встретились атаки праведных и злых экспертов, и, хотя оба они очень хотели победить своего противника, результат этого столкновения был таким же, как и предыдущий.

Они разделились и вернулись к краям поля битвы. Ван Чун и молодой мастер Цинъян одновременно нахмурились. Они атаковали одинаково, что привело к полной ничьей.

Даже в мире боевых искусств такое было невероятной редкостью.

Порывы ветра пронзили пространство между ними, и атмосфера стала еще напряженней. Даже Черный Предок Инь и Сун Юаньи невольно были очарованы этим сражением.

Ван Чун и молодой мастер Цинъян вскоре сделали свои следующие шаги.

— Поток горной реки!

— Небесный демонический спуск!

Ван Чун только что определил, что у эксперта Праведного Альянса и эксперта Альянса Пяти Предков было по крайней мере три мощных техники. Одной из них был Пул Горной Реки, а Образ Журавля в Форме Дракона. После этого поле битвы прошло другую трансформацию.

Смелая и праведная Звездная Энергия вырвалась из тела эксперта Праведного Альянса, как вулкан, и его аура мгновенно стала намного тяжелее. В воздухе появилось изображение горы, но эта гора была полностью перевернута так, что ее вершина была обращена вниз, создавая впечатление, что гора изливает всю свою силу на эксперта Праведного Альянса.

Горная Река была высшей техникой Праведного Альянса, которая могла значительно повысить наступательную силу. Но Ван Чун выбрал эту технику для использования под определенным углом и в определенной позиции.

-… точка Линсю!

Раздался голос Ван Чуна.

-… Точка Инду! — зазвучал голос молодого мастера Цинъяна.

В этом раунде они оба решили атаковать, и именно там были выбраны слабые места двух экспертов. В двух последних столкновениях им удалось найти слабые стороны противника.

Но так как они оба нашли слабости в своем противнике, конечный результат было легко представить.

Взрыв!

Звездная энергия перемешивалась среди громовых взрывов, а затем мощная ударная волна отправила обоих экспертов в полет. Молодой мастер Циньян мгновенно нахмурился, словно столкнулся с какой-то неразрешимой проблемой.

— Невозможно! Что тут происходит?

Молодой мастер Цинъян поднял голову и уставился на Ван Чуна.

В детстве он начал изучать боевые искусства мира, и хотя эти две инструкции казались простыми, они стали воплощением его обширного ума и понимания. Тонкий, как волос, промежуток может привести к ошибке в тысячу ли, и до тех пор, пока будет небольшой промежуток, результат будет совершенно отличаться.

Ни один обычный человек не может быть способен на это.

Понимание имело много слоев. Молодой мастер Цинъян верил, что может легко победить своего врага, но реальность развернулась совсем не так, как он ожидал.

— Кто он? Как может существовать кто-то, такой же как я, который знает все боевые искусства, как тыльную сторону своей руки, и достигнуть такого же уровня? Самое главное, как этот человек может быть так же молод, как и я?!

Молодой мастер Цинъян осмотрел лицо Ван Чуна. Хотя ему было трудно в это поверить, поддельному Молодому Мастеру Цинъяну, который был его прттивником, было семнадцать или восемнадцать лет.

Не было невозможно достичь того же уровня, что и у него, но такой человек не бы бы столь молод и был бы больше похож на Сун Юаньи или Черного Предка Инь. Молодой мастер Цинъян был поражен, обнаружив, что в этом мире есть человек, похожий на него.

Кто-то был еще более потрясен, чем молодой мастер Цинъян: вездесущий стражник, который стоял позади него.

— Невозможно! Молодой Мастер так грозен… Откуда появился этот молодой человек? И почему он притворяется молодым мастером?!

Высоки мускулистый охранник потерял свое обычное самообладание. Хотя эта битва продолжалась недолго, и его молодой мастер и тот юноша с другой стороны говорили только дважды, этих двух раз было достаточно, чтобы нанести ему поразительный удар.

Он путешествовал со своим Молодым Мастером по всему миру и видел много экспертов и мастеров. Он видел много гениев и молодых элит, каждый из которых был более привлекательным, чем предыдущий, но в его глазах они были всего лишь клоунами. С точки зрения таланта, понимания и эрудиции в боевых искусствах, ни один из них не мог сравниться с его молодым мастером.

Если бы не ограничения, наложенные на него его телом, его молодой мастер стал бы известен во всем мире, гордо стоя перед такими титанами, как Сун Юаньи и Черный предок Инь!

— Призрачный траверс!

— Шторм горной реки!

— Путь Тюрьмаы Пяти Дьяволов!

— Пылающее солнце в небе!

......

Битва продолжалась. Молодой мастер Цинъян продолжал использовать всю свою силу, чтобы научить эксперта Альянса Пяти Предков начать серию атак на эксперта Праведного Альянса.

Эксперт Альянса Пяти Предков, казалось, превратился в самую острую саблю, его действия были четкими и простыми, каждое его движение было нацелено на жизненно важные точки противника.

В руках молодого мастера Цинъяна сила эксперта Альянса Пяти Предков была увеличеена до максимума. Его местоположение постоянно менялось, и его приемы сменяли друг друга, как поток. Как будто молодой мастер Цинъян заранее рассчитал все бесчисленные траектории атаки и выбрал самую простую, самую жестокую и самую смертоносную.

— Ах!

Толпа зрителей закричала от удивления и шока от выступления этого эксперта Альянса Пяти Предков. По какой-то причине, когда они увидели эти жестокие атаки, им показалось, что к их спинам прижимается кинжал. Все они верили, что, если бы они были на этом поле, их давно бы довели до предела. Это чувство заставило их волосы встать дыбом.

Но еще более удивительной была реакция Ван Чуна.

Если эксперт Альянса Пяти Предков под контролем молодого мастера Цинъяна был процветающим польователем сабли, который казался неудержимым, то эксперт Праведного Альянса под контролем Ван Чуна был мечом, который плавал в воздухе со смертельной точностью.

Его техники передвижения были невероятно ловкими, и, что наиболее важно, под грозой атак со стороны молодого мастера Цинъяна, Ван Чун не только не отступил, но и использовал ту же стратегию «нападение — лучшая защита», что и молодой мастер Цинъян.

Они выбрали одну и ту же стратегию, и, было похоже на то, что один человек боролся сам с собой.

— Ах!

Толпа вздыхала и задыхалась снова и снова, поскольку оба эксперта оказались в опасном положении.

— Черт! Эти два парня слишком ужасны! Это действительно эксперты Императорского Бойца?

Независимый мастер боевых искусств вытер лоб, залитый холодным потом.

Настоящий и фальшивый молодой мастер Цинъян был слишком пугающим. Под их командованием битва двух экспертов Императорского Бойца стала несравнимо опасной.

Казалось, будто кто-то ходит по металлической проволоке, и малейшая неосторожность отправляет его в пропасть. Хотя боевые искусства злых и праведных путей никогда не ладили и обычно сражались до смерти, если бы они встретили друг друга на дороге с одинаковым уровнем опасности, эта битва была на совершенно другом уровне.

В этой битве человек, чья воля сломалась первым, в конечном итоге погибнет, но Ван Чун и молодой мастер Цинъян казались непреодолимыми.

— Я не верю в это! Я не могу в это поверить! Это действительно методы нашего Альянса Пяти Предков и Праведного Альянса?

Зрители были бледны и покрыты холодным потом, а ученики Альянса Пяти Предков и Праведного Альянса испытали еще больший шок. Это было особенно актуально для экспертов Императорского Бойца, лица которых были полны неверия и абсолютного шока.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1379. Тот, у кого лучшие навыки!**

Эксперты Императорского Бойца из двух альянсов хорошо понимали приемы, используемые в этой битве, но в руках этих двоих эти боевые искусства были настолько разными, что казались совершенно разными приемами.

— Он действительно очень грозный!

Ван Чун слегка нахмурился. Когда Сун Юран впервые упомянула Молодого Мастера Цинъяна, рассказывая о том, как тот изучил все боевые искусства в мире, Ван Чун с энтузиазмом воспринял ее речи.

Поэтому Ван Чуну пришлось полностью посвятить себя этой битве. Если бы он не видел это сам, он никогда бы не поверил, что в мире боевых искусств есть такой человек.

Ван Чун был способен максимизировать силу только этого эксперта Императорского Бойца Праведного Альянса, потому что он прожил две жизни и командовал десятками тысяч солдат на поле битвы как Великий Генерал.

Но молодому мастеру Цинъяну не хватало силы, в лучшем случае он был только в Царстве Истинного Бойца, поэтому его способность извлекать так много силы у своего эксперта была поистине удивительной.

Битва усилилась, но в то время как Ван Чун лишь нахмурился и стал серьезным, молодой мастер Цинъян побледнел, и холодный пот просочился у него на лбу.

— Точка Гуцун, Непрекращающееся Море Демонов!

— Гуаньюань, бесчисленные слезы крови демонов!

— Положение Кун, Гора Трупа, Кровавое Море!

Молодой мастер Цинъян постоянно называл техники, его ум вращался с невероятной скоростью: он пытался различными способами победить своего противника. Постепенно он начал терять самообладание.

В его спокойных и уверенных глазах появился намек на беспокойство.

Это был сильный враг, которого никто раньше не видел. Каждая его атака была изящно рассчитана, расходуя много умственной энергии, но даже в этом случае они не могли одолеть друг друга, причем оба были одинаково подобраны.

— Молодой мастер Цинъян, если ты не победишь этого ребёнка, то согласно нашей сделке я приму тебя за фальшивого молодого мастера Цинъяна и лично убью! — внезапно зашипел своим зловещим голосом Черный Предок Инь.

Эти слова сделали настроение еще более напряженным, и глаза молодого мастера Цинъяна расширились, а цвет его лица стал еще хуже. Что касается охранника рядом с молодым мастером Цинъяном, он многократно сжимал и разжимал рукоять сабли на своей талии.

— Ублюдок!

Он был полон ярости, но даже он не мог ничего сделать со своим позорным и могущественным предком пути зла.

Черный Предок Инь отличался от других. Если он небрежно набрасывался на него, у него было восемьдесят процентов шансов быть убитым.

— Черт подери!

Окружающая толпа тихо проклинала, услышав слова Черного Предка Инь.

Но это всегда было характером Черного Предка Инь, и толпа не смела проклинать слишком громко. Между тем слова Черного Предка Инь мгновенно вызвали сдвиг в битве.

Уровень опасности столкновения моментально взлетел. Очевидно, тот эксперт Альянса Пяти Предков услышал слова Черного Предка Инь и начал атаковать еще более яростно.

— Бушующее Призрачное Пламя!

— Необузданная стая демонов!

— Предложение жизни дьяволу!

Пальцы молодого мастера Цинъяна были сжаты в рукавах его мантии, выражение его лица было беспрецедентным.

— Я не проиграю! Ни для кого!

Долгая и жестокая патовая ситуация стимулировала гордую и непреклонную личность молодого мастера Цинъяна.

Он никогда не проиграет никому среди своих сверстников, и никто из его сверстников никогда не сможет победить его. Это было глубокое убеждение и источник его гордости и достоинства.

Поняв, что они были равны, у него вспыхнул яркий свет, и он принял решение.

— Положение ли, предлагая жизнь дьяволу!

— Положение Сюнь, Демон Поднимается на десять футов!

— Демонический Призрак, точка Шэньчжун!

Молодой мастер Циньян издал три приказа подряд, на которые сразу же отреагировал эксперт Альянса Пяти Предков. Твиш! Его тело двигалось по воздуху, как рыба в воде, а его скорость быстро увеличивалась.

Клац! Когда он находился всего в нескольких футах от своего противника, меч в его руке издал крик и мгновенно выстрелил пятью ослепительными выстрелами злого пути Ци Меча.

Эти выстрелы Ци Меча, казалось, хотели разорвать мир на части. С этими, казалось бы, отчаянными последними выстрелами Ци Меча Молодому Мастеру Цинъяну наконец удалось немного изменить траекторию движения эксперта Праведного Альянса, ограничив область его передвижения.

За этим последовала сильнейшая атака — Ghost Demon Fusion.

— Это…

Сердце Ван Чуна дрогнуло от этого взгляда.

Они сражались так долго, что даже он был вынужден признать, что молодой мастер Цинъян обладал невероятно редким талантом.

Ван Чун несколько раз пытался победить его, но все его попытки потерпели неудачу.

Если бы эта ситуация продолжалась, он все равно смог бы победить его, но это заняло бы значительное количество времени.

Но теперь молодой мастер Цинъян использовал три хода подряд, каждый из которых был мощным и представлял серьезную угрозу для Ван Чуна.

Тем не менее, это сделало Ван Чуна даже ближе к победе, чем в любой предыдущий момент.

Взрыв!

Во взрыве Звездной Энергии и черного дыма, как раз в тот момент, когда эксперт Пяти Предков собирался использовать третий удар, глаза Ван Чуна вспыхнули, и он издал свои собственные приказы.

— Положение Ли, Меч Указывает на Южную Гору!

Бззз! Следуя приказу Ван Чуна, эксперт Праведного Альянса соскользнул, как змея в траве, немедленно отступив назад.

— Это бесполезно! Ты не сможешь убежать!

С другой стороны, глаза молодого мастера Цинъяна заблестели резким светом. «Призрачный Демон» не был тем ударом, которого Ван Чун мог избежать, просто отступив.

Kyaaaa! Среди пронзительных воплей эксперт Альянса Пяти Предков взмахнул мечом, а затем из черного тумана, окружавшего его, появился дикий призрачный Король и ужасный демон.

Эти два существа завыли и взревели, и они вместе с экспертом Альянса Пяти Предков безрассудно бросились к эксперту Праведного Альянса.

Четыре фута, три фута, два фута… Эксперт Праведного Альянса вскоре оказался в крайне тяжелом и пассивном положении. Когда он повернулся лицом к чрезвычайно мощному Призрачному Демону, на его лице появился намек на панику.

— Ребенок проиграл!

Многие из учеников злого пути в Альянсе Пяти Предков разулыбались при виде этого.

— Хахаха, если я убью тебя, даже Сун Юаньи ничего с этим не сделает! — со странным смехом сказал Черный Предок Инь. Плотный злой путь Звездной Энергии быстро перетек из его даньтяня в пальцы его правой руки. В тот момент, когда эксперт Праведного Альянса потерпел поражение, он немедленно приготовился убить Ван Чуна.

— Молодой мастер Цинъян!

Видя, что Ван Чун был на грани поражения, Сун Юран и Сун Цзюэ немедленно побледнели. Ранее он согласился, что проигравший в этом конкурсе будет убит.

Тем временем одежды Сун Юаньи и Сэ Гуантина начали трепетать вокруг них, но они оставались неподвижными и сдержанными.

Решающий момент этой битвы между Ван Чуном и Молодым Мастером Цинъяном наступил. Одна нога, восемь дюймов, шесть дюймов… Казалось, время остановилось, поскольку все ждали, затаив дыхание. Казалось, битва решена. Каждый мог видеть, что эксперт Праведного Альянса побежден, а затем Ван Чун — казнен.

Не было никаких сомнений в том, что проигравший станет фальшивым молодым мастером Циньяном.

Любой, кто осмелился обмануть титанов мира боевых искусств, таких как Владыка Праведного Альянса и Черный Предок Инь, заканчивал смертью. Но то, что случилось потом, заставило всех широко раскрыть глаза.

Бузз!

Без какого-либо предупреждения, когда кончик меча находился всего в нескольких дюймах от эксперта Праведного Альянса, он внезапно остановился и начал колебаться. И в теле эксперта Альянса Пяти Предков два потока Звездной Энергии яростно столкнулись друг с другом.

— Как это могло произойти?!

Эксперт Альянса Пяти Предков был ошеломлен. Он готовился праздновать победу, а не что-то подобное. И хотя с таким резким энергетическим конфликтом было легко справиться при нормальных обстоятельствах, он стал абсолютно фатальным в такой напряженной битве, как эта.

Уууааа!

Толпа взорвалась от шока.

— В чем дело?!

Все были ошеломлены. Такое изменение было невероятно неожиданным, и для экспертов Царства Императорского Бойца подобная ошибка была просто непростительна.

Единственным человеком, который сохранил самообладание, был Ван Чун.

— Сейчас — тот самый момент!

В глазах Ван Чуна сиял злобный блеск. В то время как другие могли быть удивлены этим зрелищем, оно полностью соответствовало ожиданиям Ван Чуна.

— Точка Цичун! Бессмертный ведет за собой!

Бум!

В воздухе раздался громовой рев, а затем эксперт Праведного Альянса почти инстинктивно последовал наставлению Ван Чуна.

В ходе этой долгой битвы он развил инстинкт следования указаниям Ван Чуна. Что еще более важно, не было ничего лучшего, что он мог сделать.

— Аааа!

Послышался жалкий крик, и эксперт Альянса Пяти Предков был поражен ударом в его точку Цичун. Его тело полетело, как тряпичная кукла, с грохотом врезалось в землю и выкопало в земле гигантскую яму.

Молчание!

Абсолютная тишина!

Увидев окончательный результат, которым был залитый кровью эксперт Альянса Пяти Предков, все были ошеломлены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1380. Личность раскрыта!**

— Как… как это могло быть?! Как такое могло случиться?!

Рот Черного Предка Инь был разинут, его лицо было покрыто недоверием.

Это был определенно не тот результат, которого он хотел!

— Невозможно! Невозможно! Я не могу проиграть ему!

В это время никто не был так потрясен, как молодой мастер Цинъян.

Мгновение назад он был уверен в себе, расслаблен и энергичен, и на его губах даже блестела тонкая улыбка, как будто он видел окончательную победу.

Но мгновение спустя он проиграл. Расхождение между ожиданием и результатом было настолько огромным, что свет в глазах молодого мастера Цинъяна мгновенно погас, и его губы начали дрожать.

Он был Молодым Мастером Цинъяном, а Молодой Мастер Цинъян был им!

Никто не мог сравниться с ним в понимании боевых искусств. Это было источником его уверенности в себе, что позволило ему пойти к Черному Предку Инь, чтобы тот помог ему провести состязание с Ван Чуном. Молодой мастер Цинъян ни разу не сомневался в себе или в том, что случится, если он проиграет, потому что это просто невозможно!

Но результатом была жесткая пощечина.

— Невозможно! Этого не может быть!

Молодой мастер Цинъян опустил голову, его тело было обмякшим и удрученным: он пытался переварить огромный шок.

Врожденные недостатки его тела не позволили ему развивать боевые искусства или, если быть более точным, не позволили ему достичь очень многого. Но его проницательность, опыт и понимание были вещами, в которых он верил, что никому не проиграет.

Со своим совершенствованием на уровне 1 Истинного Бойца он вырастил охранника Царства Святого Бойца, который по силе был сопоставим с Великим Императорским Генералом, и это стало основой его уверенности и гордости.

Но теперь он проигралл в своей области своего величайшего опыта. Это было фактом, который он нашел труднее принять, чем если бы он был убит.

— Черный предок Инь, вы видели окончательный результат. Я верю, что вам больше нечего сказать! — прозвучал холодный голос, и Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи неожиданно вышел вперед.

Его взгляд немедленно остановился на далеком молодом мастере Цинъяне.

— Ублюдок!

Лицо Черного Предка Инь мгновенно скривилось в противную гримасу.

— Молодой мастер, давай уйдем отсюда!

Молчаливый охранник позади молодого мастера Цинъяна внезапно схватил его за плечо и отлетел вдаль.

— Хммм! Думаешь, что можешь сбежать?!

Фыркнув, Сун Юаньи холодно посмотрел на молодого мастера Цинъяна и его охранника, которые висели в воздухе. Будучи выдающимся лидером в мире боевых искусств и одним из пяти его лучших экспертов, он не был тем, от кого Молодому Мастеру Циньяну и его стражу было так легко сбежать.

Свуш!

Воздух наполнился металлическим грохотом, и Сун Юаньи прыгнул вверх.

— Ах!

Люди тревожно вскрикнули, многие из них с напряженными выражениями лиц.

У всего была своя цена, и все могли видеть, как «фальшивый молодой мастер Цинъян» был убит одним ударом Владыки Праведного Альянса Суна Юаньи.

Хотя молодой мастер Циньян был известен во всем мире боевых искусств, а его охранник был экспертом высшего класса, им не хватало сил и опыта по сравнению с Сун Юаньи.

Но именно тогда, когда казалось, что молодой мастер Цинъян и его охранник будут убиты Сун Юаньи одним ударом…

Бум!

Во вспышке света в воздух обрушился мощный поток Звездной Энергии Вечной Весны, но не на Молодого Мастера Цинъяна и его охранников. Энергия выстрелила в сторону неподвижной фигуры… Ван Чуна!

— Отец!

— Владыка Альянса!

Сун Юран и другие ученики Праведного Альянса испытали шок и удивление.

Исходя из того, что было ранее согласовано, теперь, когда молодой мастер Цинъян победил другого молодого человека, он подтвердил свою личность. Сун Юаньи должен был убить «фальшивого молодого мастера Цинъяна», который пытался сбежать, но он решил напасть на настоящего молодого мастера Цинъяна!

Разве это не совсем неправильно?

А ведь молодой мастер Циньян даже помог им когда-то!

Но теперь не было никаких споров, что Владыка Праведного Альянса напал на Ван Чуна, когда Ван Чун был на грани серьезного ранения. Бум! Удар энергии достиг цели, но Ван Чуну быстро удалось отойти на несколько десятков футов от него, уклоняясь от мощного удара Сун Юаньи.

— Владыка Альянса Сун, что вы делаете?!

Мантия Ван Чуна обвилась вокруг него, и он в шоке уставился на медленно спускающегося Сун Юаньи.

— В такое время вы все еще решили притворяться?

Сун Юаньи заложил руки за спину и повернул бесстрастное лицо к Ван Чуну.

— Если бы вы были настоящим молодым мастером Цинъяном, вы бы никогда не смогли уклониться от этого удара.

Слова Сун Юаньи мгновенно вызвали трепет толпы. Тем временем Сун Юран и Сун Цзюэ стали бледны, как призраки, и все остальные ученики Праведного Альянса стали смотреть на Ван Чуна.

Во всем мире боевых искусств было известно, что молодой мастер Цинъян не был сильным мастером боевых искусств. Если бы Ван Чун действительно был Молодым Мастером Цинъяном, он бы никогда не смог избежать внезапного удара Сун Юаньи.

Весь регион погрузился в ошеломленную тишину, тысячи пар глаз сфокусировались на одной точке.

Так много инцидентов произошло за такое короткое время, что многие люди пытались разобраться в этом вопросе.

Во-первых, «Молодой Мастер Цинъян» Альянса Пяти Предков неожиданно проиграл, а затем Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи преследовал не «поддельного Молодого Мастера Цинъяна», а «настоящего Молодого Мастера Цинъяна», и теперь подделка стала настоящим и настоящее стало подделкой… Это сделало несколько медленных людей в толпе совершенно сбитыми с толку.

Настроение стало странным, все смотрели друг на друга в ужасе и даже не осмеливались дышать слишком громко.

Все понимали, что здесь был какой-то факт, о котором они не знали. Даже охранник, сбежавший вдаль с молодым мастером Цинъяном, теперь остановился в замешательстве.

— Молодой Мастер, что здесь происходит? — прошептал охранник, а на его лице была изображена растерянность. Он поддерживал определенное расстояние между собой и двумя альянсами, чтобы иметь возможность быстро бежать, если случится что-то странное.

Но казалось, что ни Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи, ни Черный Предок Инь не имели времени беспокоиться о них.

— Хахаха, Сун Юаньи, этот старик недооценивал тебя. Кажется, ты наконец понял, кто из них фальшивый, а кто настоящий!

Громкий смех нарушил тишину, и Черный Предок Инь медленно вышел вперед, его глаза быстро повернулись к Ван Чуну.

— Малыш, кто же ты такой?! Ты можешь превзойти Молодого Мастера Цинъяна в боевых искусствах и даже осмелиться обмануть меня и Владыку Альянса Суна! Действительно дерзкий! Такой человек, как ты, не может быть частью мира боевых искусств! Скажи мне, откуда ты пришел?

Пока Черный Предок Инь говорил, его глаза вспыхнули, и огромный поток психической энергии остановился на Ван Чуне. В тот момент, когдаи Ван Чун предпримет какие-либо подозрительные действия, он немедленно получит громовой удар.

В то же время вице-Владыка Праведного Альянса Сэ Гуантин и Предок Множества Призраков Пэй Луанчан повернулись посмотреть. Все четыре титана мира боевых искусств смотрели на юношу, имя которого они даже не знали.

Какой-то таинственный юноша одновременно оскорблял титанов праведного и злого пути. Это было неслыханно в мире боевых искусств.

Так кто же такой этот ребенок?

Было так тихо, что можно было услышать шум падающей булавки, огромная толпа несвязанных мастеров боевых искусств не осмеливалась сказать ни слова. Все они пришли сюда, только чтобы посмотреть хорошее шоу, но сейчас ни у кого не было настроения смеяться.

Это был тот, кто осмелился поиграть с двумя титанами мира боевых искусств, который осмелился бросить вызов и победить молодого мастера Цинъяна, который прославился своей эрудицией в боевых искусствах… Хотя человек был молод, он был настолько смел, что даже самые высокомерные и кривые ученики злого пути были ошеломлены.

— Ха-ха, малыш, тебе конец! Я хотел бы посмотреть, кто спасет тебя сейчас!

Конечно, Цзи Анду был в экстазе.

Сун Юаньи не преследовал «поддельного молодого мастера Цинъяна», но напал на Ван Чуна, даже застал его врасплох. Но после первого шока он обрадовался. Все это время он верил, что Ван Чун смог обмануть Сун Юаньи, но теперь стало очевидно, что Сун Юаньи все это время знал о происходящем.

Хитрая старая лиса!

— Отец, этого не может быть! Здесь должна быть какая-то ошибка или недоразумение! — Сун Юран выбежала из толпы и прильнула к своему отцу, ее лицо было бледным, а в глазах — слабый лучик надежды.

Несмотря ни на что, она никогда не поверила бы, что человек, который спас ее от Вэй Чантина и помог старейшине Оуяну и другим членам Праведного Альянса, был бы каким-то поддельным молодым мастером Цинъяном.

— … И кроме того, даже если он фальшивый, он никогда не делал ничего плохого нашему Праведному Альянсу! Почему отец должен напасть на него?!

Сун Юран посмотрела на отца, схватившись за его руку, опасаясь, что Сун Юаньи продолжит наносить удары по Ван Чуну.

— Младшая сестра! В такое время ты говоришь за него? — закричал в ярости Цзи Анду.

Ван Чуну было наплевать на мнение Цзи Анду, но он мысленно вздохнул. Не было необходимости продолжать обманывать Сун Юран. Она была хорошей девочкой, даже полагая, что он был настоящим молодым мастером Цинъяном, увидев, как он уклоняется от нападения ее отца.

Она была, вероятно, единственным человеком во всем регионе, который верил ему.

— Мисс, вам не нужно продолжать говорить за меня! Это правда, что я не настоящий молодой мастер Цинъян! — громко заявил Ван Чун.

У каждого дела был свой конец, и это было концом его экскурсии в мир боевых искусств.

Тело Сун Юран покачнулось, услышав слова Ван Чуна. Ее губы сжались, и кровь полностью стекла с ее лица.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1381. Теория против фактического боя!**

Намек на извинение появился в глазах Ван Чуна, но он быстро успокоился и сосредоточился на Сун Юаньи. Выражение его лица оставалось спокойным и безразличным, не показывая страха даже перед четырьмя титанами мира боевых искусств.

— Владыка Альянса Сун, у меня только один последний вопрос. В чем был мой недостаток? После самопроверки я не верю, что у меня было какое-то конкретное место, которое выделялось. Я выиграл, так что я настоящий молодой мастер Цинъян, так почему Владыка Альянса напал на меня?

Уверенный и неторопливый вопрос Ван Чуна заставил толпу замолчать.

Даже в такое время Ван Чун был спокойным и уверенным, спрашивая, где именно он все испортил. Даже самый высокомерный и необузданный из толпы не мог не восхититься его смелостью.

«У ребенка есть характер! Только по одному его отношению видно, что мало кто может сравниться с ним!» — мысленно заметила толпа.

Но толпа вскоре обратила свое внимание на Суна Юаньи.

— Это правильно! Этому предку довольно любопытно. Черный Предок Инь озвучил вопрос, вертящийся у всех на уме. — Сун Юаньи, где же парень испортил? Не так давно, разве ты не искренне верил ему? Почему ты обернулся в последний момент и напал на него?

Не говоря о зрителях, даже он хотел знать, почему Сун Юаньи внезапно напал на победителя боя. Это был вопрос, который вертелся у всех в голове.

— Я никогда никому не объяснялся, но, видя, как ты спас Юран, я полагаю, могу сообщить тебе причину твоей смерти!

С развевающейся мантией, равнодушный Сун Юаньи вышел вперед. Из его тела вырвалась сильная энергия.

— Вы действительно очень умны, но, увы, вы сыграли свою роль слишком хорошо! Если есть одно подозрение — это еще ничего, но когда появляются второе, третье… тогда не все так просто.

— Когда вы впервые появились на горе, притворяясь молодым мастером Цинъяном, но с вами не было вашего охранника, это было подозрительно. Той ночью Цзи Анду обвинил вас в том, что вы ничего не делали во время рейда и даже пытались сбежать, и, хотя его поведение было довольно вызывающим, у него не было причин лгать. Это был второй подозрительный момент. А затем еще один «Молодой мастер Цинъян» появился в Альянсе Пяти Предков. Это третий подозрительный момент. Независимо от правды, стоящей за этими тремя пунктами, они ставят под сомнение вашу личность.

Голос Суна Юаньи звучал в ушах каждого, все внимательно слушали. Что касается Ван Чуна, после того, как он закончил слушать объяснение, он не мог не вздохнуть.

«Эти титаны мира боевых искусств… ни один из них не был прост! Сун Юаньи явно подозревал меня, но он не сказал ни слова! Только теперь он резко набросился, нанеся смертельный удар!»

В ночь набега мужчин в черном Сун Юаньи осмотрел его. Ван Чун полагал, что сила Камня Судьбы позволила ему успешно обмануть Суна Юаньи и пройти проверку. Однако теперь Ван Чун понял, что сомнения Сун Юаньи по отношению к нему ни разу не утихли.

Просто он был слишком проницателен и полностью скрывал свои сомнения.

Если бы Ван Чун не был настороже все время, он попал бы в ловушку Суна Юаньи.

— Владыка Альянса Сун поистине внушителен! Чего можно ожидать от лидера праведного пути!

Ван Чун быстро восстановил самообладание. Когда его губы изогнулись в улыбке, он снова принял спокойный и грациозный облик Молодого Маркиза.

— Но даже это только подозрение. В конце концов, что позволило лорду Альянсу Суну быть уверенным в моей личности? Может быть, победа была ошибкой?

Все сразу оживились и посмотрели на Суна Юаньи.

Ребенок был обречен, так как никто не мог вырваться живым из рук Суна Юаньи и стольких титанов праведных и злых путей. Это сделало бы их посмешищем перед всем миром. Сейчас все хотели знать, как Сун Юаньи был настолько уверен, что Ван Чун не был настоящим молодым мастером Цинъяном.

Даже Цзи Анду внимательно слушал ответ. Несмотря на то, что он все это время порочил Ван Чуна, не желая ничего, кроме как убить его, даже он не смог увидеть какого-либо изъяна.

— Победа, естественно, не может считаться недостатком, но ваш недостаток заключался в том, что вы выступали слишком хорошо. Время от времени переусердствовать только усугубляет ситуацию! — спокойно сказал Сун Юаньи.

— На последнем ходу, когда он использовал Преобразование Демона Призрака и вы заставили Чжоу Ханьи использовать Точки Меча к Южной горе, чтобы отступить, это было время, когда вы действительно раскрыли свой недостаток.

— А?

Впервые Ван Чун был поражен, как и все остальные. Даже далекий молодой мастер Циньян был довольно сбит с толку. Даже с его точки зрения, Точки Меча на Южную гору Ван Чуна были просто обычной техникой. Никто не понимал, о чем говорит Сун Юаньи.

— Когда дело доходит до понимания всех боевых искусств, все равно есть разница между поверхностным и глубоким, сверху и снизу. Истинный Молодой Мастер Цинъян находится только в Царстве Истинного Бойца. Как он мог понять конкретные детали Царства Императорского Бойца?

— Но вы отличаетесь. Когда тот ученик Альянса Пяти Предков Царства Императорского Бойца использовал Предлагая Жизнь Дьяволу и Демон Поднимается на Десять Футов, вы, казалось, знали, что его тело переносило максимальную нагрузку, которую он мог выдержать. Используя третий прием, Преобразование Демона Призрака, он наверняка переступит границу и бросит свою звездную энергию в беспорядок. Я ошибся?

— Тот, кто никогда не достиг Царства Императорского Бойца и не имел богатого боевого опыта, никогда не узнает чего-то подобного.

— Молодой мастер Цинъян знает только теорию, но у вас есть опыт в реальном бою. Как говорится, разница на волосок может привести к ошибке в тысячу ли. Нужно ли говорить о том, кто из них настоящий, а какой — фальшивый?

Сун Юаньи бросил равнодушный взгляд на Ван Чуна.

Битва между настоящим и поддельным молодым мастером Цинъяном ослепила и сбила с толку всех остльных, но Сун Юаньи кратко все объяснил. У одного была только теория, а у другого был реальный боевой опыт. Таким образом, стало легко увидеть, что было подделкой между Ван Чуном и молодым мастером Цинъяном.

Услышав объяснение Сун Юаньи, толпа начала болтать. Что касается Ван Чуна, он был ошеломлен. Он никак не ожидал, что именно его метод победы заставил его проиграть. Аргумент, показывающий разницу между теорией и сражением, оставил Ван Чуна без возражений, и даже Молодой Мастер Цинъян потерял дар речи.

— Чем старше, тем мудрее!

Если бы Сун Юаньи не упомянул об этом, он бы никогда не заметил эту тонкую разницу между ним и Ван Чуном.

— Таким образом, этот человек — чрезвычайно сильный мастер боевых искусств. В таком случае, как бы он все это сделал?

Молодой мастер Цинъян повернулся к Ван Чуну, который был окружен Черным Предком Инь и тремя другими главными личностями в мире боевых искусств. Хотя он знал, каков был окончательный ответ, он только запутал его.

Хотя молодой мастер Цинъян не мог заниматься боевыми искусствами, ему удалось создать чувство гордости благодаря своей эрудиции в знании боевых искусств. Тем не менее, перед Ван Чуном он никак не мог собраться с гордостью. Он был примерно того же возраста, что и Ван Чун, но Ван Чун превосходил его в боевых искусствах и таланте. Это был первый раз, когда он за всю свою жизнь был по-настоящему кем-то побежден.

Несмотря на то, что Ван Чун притворился им, молодой мастер Цинъян не мог его ненавидеть. Наоборот, он чувствовал небольшое… восхищение.

Оставив в стороне что-либо, с точки зрения чистого обучения и понимания, он победил его и даже осмелился обмануть Сун Юаньи и Черного Предка Инь. Мало кто может сравниться с таким человеком.

— Владыка Альянса Сун, я полон восхищения. Как и ожидалось, любой, кто сможет достичь позиции Владыки Альянса Лорда Суна, не может обладать посредственными способностями. Но действительно ли преступление притвориться молодым мастером Цинъяном действительно заслуживает смертной казни? И разве я вам не помог?

Ван Чун посмотрел на Сун Юаньи и ухмыльнулся. Раньше он беспокоился о том, чтобы отразить атаки этих титанов боевого искусства, но теперь он казался очень откровенным и открытым.

— Кеке, мерзавец, ты действительно думаешь, что можешь уйти живым на этом этапе? Даже если Владыка Альянса Сун ничего не сделает, этот предок разорвет тебя на кусочки.

Намерение убийства вспыхнуло в голове Черного Предка Инь, и его глаза вспыхнули опасным светом.

— Если бы вы просто притворились молодым мастером Цинъяном, видя, как вы спасли Юран, тогда, даже если вы обманули меня, я все равно пощадил бы вашу жизнь. Увы, вы ученик Демонического Императора Чжана Вэньфу! — холодно сказал Сун Юаньи.

Уууаааа!

Толпа немедленно загомонила от слов Суна Юаньи. Даже Черный Предок Инь и молчаливый Предок Призраков мгновенно скривились, а их зрачки сжались.

— Сун Юаньи, вы уверены? Он ученик Чжана Вэньфу?! — с тревогой сказал Черный Предок Инь, обращаясь к Суну Юаньи.

— Я был не уверен в начале, но сейчас я уверен.

Когда Сун Юаньи говорил, он махнул рукой себе за спину.

— Чу Нан, расскажи всем, что ты узнал!

— Да! Владыка Альянса!

Эксперт Праведного Альянса по имени Чу Нан опустился на одно колено и поклонился.

Он сунул руку в рукав и достал свиток. Встряхнув его, он показал рисунок человека.

Это был старец лет восьмидесяти или девяноста, с полностью седыми волосами и тростью в руке.

Бузз!

Сердце Ван Чуна дрогнуло.

Староста деревни Ушан!

Рисунок, который держал в руке эксперт Праведного Альянса, явно принадлежал старосте деревни, который ушел от Ван Чуна. Тот, кто нарисовал это изображение, был чрезвычайно искусным. На изображении был староста деревни посреди битвы, а его выражение лица и поведение были очень точными, по крайней мере, на девяносто процентов похожи на старосту деревни в реальной жизни.

— Это один из товарищей Демонического Императора Чжана Вэньфу, с которым мы столкнулись вчера. Он чрезвычайно могущественен, и если бы Владыка Альянса не прибыл незамедлительно, многие из наших людей были бы сильно ранены им. Один из присутствовавших в то время экспертов сделал рисунок этого человека, а затем мы доставили рисунок птицей-посланником в разные места, используя силу Праведного Альянса для поиска любой информации об этом товарище Императора Демонов.

— Изначально мы полагали, что, поскольку этот человек никогда не появлялся в мире боевых искусств, его будет очень трудно отследить, но неожиданно, мы кое-что узнали из близлежащих Западных Регионов. Судя по тому, что мы слышали, этот человек является главой элитной кавалерийской армии Императорского Двора Великого Тана, и люди называют его Старостой Деревни Ушан. Почти все члены этой всемирно известной Кавалерии Ушана происходят из его деревни. — сказав это, Чу Нан остановился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1382. Вся толпа поражена!**

— Могущественный Староста Деревни Ушан появился на северо-западе и даже сражался с нашим Праведным Альянсом. Это было действительно слишком удивительно. Мы продолжали следовать этой подсказке и к нашему удивлению узнали, что знаменитая кавалерия Ушана находилась под командованием Молодого Маркиза Великой Династии Тан.

Когда Чу Нан говорил, он снял другой рисунок с левого рукава и открыл его. Толпа немедленно придвинулась к изображению.

— Ах!

Увидев предмет этого рисунка, толпа вскрикнула от удивления.

На рисунке был изображен красивый юноша семнадцати или восемнадцати лет, и если внимательно посмотреть, юноша был идентичен Ван Чуну!

— Как это могло произойти?

— Значит, он действительно не был молодым мастером Цинъяном!

— Молодой Маркиз? он Маркиз Императорского Двора! В восемнадцать лет он маркиз!

Выражение шока появилось в глазах окружающих. Каждый из них сделал свое собственное предположение относительно личности Ван Чуна. В конце концов, это был кто-то достаточно смелый, чтобы играть с такими людьми, как Сун Юаньи и Черный Предок Инь.

Но никто не ожидал, что человек, который почти не обращал внимания на праведные и злые группировки, был дворянином Великого Тана!

— Хаах…

Услышав все крики тревоги, исходящие от толпы, Ван Чун не мог не вздохнуть.

Похоже, сегодня будет сложно закончить на хорошей ноте!

Даже мудрец может ошибиться. Он никак не ожидал, что в конечном итоге окончательная и фатальная утечка будет исходить не от него, а от старосты деревни Ушан, который отправился на поиски его Мастера.

Во время кампании у треугольного разрыва и победного возвращения из Битвы за Талас Староста Деревни Ушан сопровождал кавалерию Ушан, в результате чего его многие увидели и это посеяло семена для сегодняшнего разоблачения.

— Кекеке, этому предку все равно, что ты какой-то маркиз Императорского Двора. Ни один из этих статусов не имеет здесь никакого смысла. За то, что осмелился обмануть этого предка, этот предок разорвет тебя на куски!

Издав свой странный и зловещий смех, Черный Предок Инь обратил свои черные глаза к Ван Чуну, который был всего в двадцати с лишним футах от него.

— Ах!

Прежде чем кто-то еще успел среагировать, Черный Предок Инь бросился вперед, как какая-то массивная птица, окутанная черным дымом. К тому времени, когда все поняли, что происходит, он был всего в двух футах от Ван Чуна.

Бузз!

А потом толпа снова задохнулась от удивления.

Через несколько мгновений после того, как Черный Предок Инь напал, Сун Юаньи сделал свой ход.

— Отец!

Лицо Сун Юран побледнело, и она потянулась, чтобы схватить отца, но как кто-то ее уровня совершенствования мог поймать Сун Юаньи?

— Убей его! Поспешите убить его!

Среди учеников Праведного Альянса, Цзи Анду взволнованно сжал кулаки, и его глаза были полны предвкушения.

Сун Юаньи и Черный Предок Инь были первоклассными личностями мира боевых искусств. Когда они начали действовать, Ван Чун был обречен. И если бы не эти титаны, которые присутствовали, сам Цзи Анду давно бы напал.

Взрыв!

Мгновение спустя, с огромным взрывом, сильный поток энергии, \ наравне с Черным Предком Инь, вырвался из тела Ван Чуна.

Когда безграничная энергия с неостановимым импульсом вырвалась наружу, бесчисленные мастера боевых искусств были ошеломлены и поражены. Кроме таких экспертов, как Черный Предок Инь и Сун Юаньи, все остальные чувствовали себя незначительными муравьями.

Румбл! Две волны энергии столкнулись, и затем Черный Предок Инь отшатнулся назад на шесть или семь шагов.

— Это невозможно!

Глаза Черного Предка Инь округлились, а на его лице появилось сильное потрясение.

Между тем, после того, как Ван Чун отбросил Черного Предка Инь, ему пришлось немедленно повернуться лицом к своему второму противнику, едва успев отдышаться.

Вечная Весна Суна Юаньи была невероятно сильна. Хотя ему не хватало взрывных и агрессивных свойств вселенского искусства раскола, его упорство и отталкивающие свойства были непревзойденными. Даже золотой гигант, ведущий людей в черном, не смог нанести этой звездной энергии повреждения, не говоря о ком-то еще.

Но мгновение спустя во вспышке света появились изображения луны и солнца, мгновенно излучающие разрушительную энергию.

— Великое Искусство Инь Ян!

Солнце и луна слились воедино, мгновенно вызвав яростную бурю и огромный поток ужасной энергии. Звездная энергия вечной весны Сун Юаньи была уничтожена или отброшена. Тело Сун Юаньи покачивалось, но лицо Ван Чуна побледнело, и его заставили отступить на шестьдесят с лишним футов. Даже Ван Чуну было трудно заблокировать совместную атаку Черного Предка Инь и Сун Юаньи.

Шок!

Несравненный шок!

Никто не ожидал, что восемнадцатилетний, какой-то слабый юноша, который казался сравнимым с молодым мастером Цинъяном, в мгновение ока высвободит огромную силу и нанесет последовательные удары Черному Предку Инь и Сун Юаньи, этим двум титанам мира боевых искусств.

— Как это могло произойти? Почему у него такой высокий уровень совершенствования?!

Шок был написан на лицах всех в толпе, и никто не был шокирован сильнее, чем молодой мастер Цинъян. Он верил, что Ван Чун был в лучшем случае в царстве Святого Бойца, и никогда не думал, что какой-нибудь его ровесник будет настолько превосходить его в плане совершенствования.

Он всегда считал себя вундеркиндом, но теперь он впервые понял, что есть кто-то, кто оставил его кашлять в пыли как в понимании боевых искусств, так и в совершенствовании.

— Молодой Маркиз? Он член Императорского Двора, но как может быть кто-нибудь в мире, как он? — пробормотал Молодой мастер Цинъян, его разум был в смятении.

Пока толпа была в шоке, Черный Предок Инь и Сун Юаньи напряглись.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Сун Юаньи злобно уставился на Ван Чуна, а его глаза наполнились холодным светом.

— Злое существо! Я действительно был прав насчет тебя! Ты такой же плохой, как твой мастер! Теперь, когда ты попал в мои руки сегодня, даже не думай о том, чтобы остаться в живых!

— Это действительно Великое Искусство Творения Небес Иньян! Зверёк, ты действительно ученик этого старого негодяя!

Черный Предок Инь был гораздо более удивлен, чем Сун Юаньи. Его глаза выражали шок и ярость, смешанные с завистью и жадностью.

Великое Искусство Творения Небес Иньян было злым искусством номер один в мире, и Черный Предок Инь работал вместе с Сун Юаньи, чтобы разобраться с Демоническим Императором Чжаном Вэньфу именно потому, что он был за этим злым искусством. Как только человеку удастся развить это искусство, он будет обладать непостижимой силой. В конце концов, это было искусство номер один в мире, когда речь шла о скорости совершенствования.

Увы, планы людей не соответствовали планам небес. В конце они потерпели неудачу на последнем этапе, позволив Императору Демонов сбежать.

Предок Бесконечного Призрака заговорил, сидя сверху на знамени. Его лицо было холодным и отчужденным.

— При удалении сорняков, если вы не выдернете их с корнем, они снова отрастут от весеннего ветра. Чжан Вэньфу исчез, но как только мы поймаем тебя, мы сможем приманить вашего хозяина! Маленький демон, ты можешь винить себя только за то, что принял Чжан Вэньфу своим мастером!

Его леденящие глаза были прикованы к Ван Чуну, как острые мечи.

Почти в тот же момент вице-Владыка Праведного Альянса Сэ Гуантин, стоявший позади Сун Юаньи и беспощадно уставившийся на Ван Чуна, вышел вперед. Четыре титана мира боевых искусств объединились, чтобы окружить Ван Чуна, каждый из них с убийственным намерением в глазах.

Великое Искусство Творения Небес Иньян когда-то вызвало бурю крови, и людям удалось с большим трудом устранить это зло. Но всего через пару лет род Императора Демонов вновь появился и предстал перед ними.

Сун Юаньи, Сэ Гуантин, Предок Множества Призраков и Черный Предок Инь — все участвовали в этом нападении. Они не могли потерпеть еще одного человека из рода Демонического Императора.

Как это могло произойти?! Великое искусство Инь Ян! Это действительно великое искусство Инь Ян! Учитель действительно взял другого ученика, и даже передал ему искусство Великого Инь-Ян!

Стоя позади толпы, у Цзи Анду был пепельный цвет лица, его лицо было искривлено. Когда тело Ван Чуна разразилось Великим Искусством Творения Неба Иньян, Цзи Анду почувствовал ожесточение. Более того, он почувствовал, что Ван Чун использует эту самую зрелую и самую грозную версию Великого Искусства Инь Ян.

Цзи Анду не мог вспомнить, когда в последний раз чувствовал эту знакомую и ужасную энергию. Его сердце наполнилось страхом, ненавистью и неудержимой завистью.

«Старый ублюдок, я служил тебе так много лет, но ты только передал мне Искусство Маленького Иньяна, не обучив меня второй половине. Ты заставил меня проложить свой собственный путь, объединившись с посторонними, чтобы убить тебя. Я не думал, что ты не только не умрешь, но даже возьмешь другого ученика и научишь его искусству великого Инь-Ян. Тьфу ты! Тьфу ты! Ты, старый ублюдок, я разорву тебя на десять тысяч кусков!»

Сильная зависть исказила бледное лицо Цзи Анду до неузнаваемости.

Если бы взгляды могли убивать, Ван Чун погиб бы бесчисленное количество раз.

Пока сердце Цзи Анду горело от ненависти, Ван Чун и четыре титана праведных и злых сил стали бесспорным центром внимания.

Атмосфера была напряженной, предстоящая битва тоже.

Кто-то из толпы закричал:

— Злое Великое Искусство Инь Ян! Это Злое Великое Искусство Инь Ян Зла! Уходим! Бежиииим!

Как река лавы, впадающая в спокойное озеро, передние мастера боевых искусств в панике бежали, за ними следовали те, кто был во втором ряду, а затем сотни мастеров боевых искусств, которые собрались, чтобы посмотреть спектакль, стали бежать, не решаясь быть даже на полшага медленнее остальных.

Как будто это был не какой-то восемнадцатилетний юноша, а самый страшный зверь в мире!

Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Это было самое печально известное искусство в мире боевых искусств, злое искусство, убившее бесчисленных мастеров боевых искусств. Его репутация была основана на крови и костях убитых. Когда появился новый культиватор Великого Искусства Творения Небес Иньян, все знали, что бесчисленные мастера боевых искусств были использованы в качестве питательных веществ для его роста.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1383. Будет весело и страшно!**

Была причина, по которой Цзи Анду, даже после вступления в Праведный Альянс, с большой настороженностью относились ко всем членам Праведного Альянса, даже старейшинам, таким как Сицун Юаньцзя и Оуян Чанхэн, за исключением Сун Юаньи. Великое Искусство Творения Небес Иньян имело слишком позорную и ужасающую репутацию.

На уровне Демонического Императора Чжана Вэньфу оно даже могло высосать человека, досуха опустошив его кровь и энергию, находясь за нескольких десятков футов, превратив его в кровавый туман, который проникал в использующего это искусство и становился частью его Звездной Энергии, питательными веществами, которые он использовал для увеличения своего уровня совершенствования.

И это злое искусство было известно как школа номер один для крупномасштабных сражений. Чем больше людей, тем больше оно могло проявить свою силу.

В мире сект покушения на жизнь Демонического Императора Чжана Вэньфу совершались не раз. Каждый раз собиралось много экспертов, но в итоге все они были убиты. Чем больше людей, тем он был сильнее.

Казалось, он никогда не утомляется, у него, казалось, был бездонный запас Звездной Энергии. Независимо от того, как долго длилась битва, Чжан Вэньфу мог поглотить энергию, которую он потерял, от своих врагов.

Даже Лорду Праведного Альянса Суну Юаньи было трудно сдержать его, несмотря на способность его Звездной Энергии Вечной Весны отражать приемы противника и сохраняться в течение долгого времени. Поэтому, хотя в мире боевых искусств было бесчисленное множество людей, которые хотели убить Чжана Вэньфу, ни один из них не преуспел, даже Сун Юаньи.

Фууш!

Толпа устремилась назад, как отливающийся поток, и в мгновение ока вокруг Суна Юаньи и Черного Предка Инь остался пустой регион. Даже ученики Праведного Альянса и Альянса Пяти Предков смотрели с бледным лицом на Ван Чуна, когда отступали.

— Отпусти меня!

Сун Юран не хотела уходить, и мрачно вцепилась в руку Оуян Чанхэна.

— Юран, сейчас не время для твоей воли. Этот ребенок — ученик того самого человека, поэтому никто не может спасти его сейчас. Более того, Великое Искусство Творения Небес Иньян имеет грязную репутацию и ужасно до крайности. Твое совершенствование недостаточно высоко, и оставаться здесь слишком опасно. Простая активация Великого Искусства Творения Небес Иньян может привести к тому, что человек превратится в кровавый туман… Даже я не могу этого вынести, не говоря о тебе. — строго сказал Оуян Чанхэн.

— Старейшина…

Сун Юран была удивлена этими словами. Взглянув последним, сложным взглядом на Ван Чуна, она наконец позволила Оуян Чанхэну увести себя с поля битвы.

......

Как грозно! Как и ожидалось, с каждым, кто может достичь уровня пика Великого Генерала и гордо смотреть на мир свысока, нелегко сражаться!

Тем временем, в центре поля битвы, Ван Чун мрачно смотрел на этих четырех титанов мира боевых искусств. Их энергия была сосредоточена на нем, а его глаза дрожали от эмоций. У Черного Предка Инь было странное и зловещее боевое искусство, в то время как Мантра Вечной Весны Сун Юаньи пришла как непрекращающийся прилив, отразивший на себе тридцать процентов его атак. А с Предком Множества Призраков и Сэ Гуантином было трудно справиться по-своему.

Ван Чун был экспертом, который сражался на многих полях сражений, но эти четыре титана мира боевых искусств были более опытными, когда дело доходило до дуэлей один на один.

«Как жаль, что мое Великое Искусство Творения на Небесах Иньян пришло в беспорядок, и каждое его использование ухудшает мои травмы. В противном случае я мог бы использовать эту редкую возможность отточить свои навыки, сражаясь с ними», — тихо сказал себе Ван Чун.

Бои на поле битвы совершенно отличались от дуэлей в мире боевых искусств. Края оружия, которым владели мастера боевых искусств сект, почти каждый день были запятнаны кровью, а их техники и навыки были гораздо более глубокими. Увы, люди из сект были независимы и не хотели, чтобы их ограничивали, поэтому они всегда отказывались быть использованы Императорским Двором.

Никто не мог изменить это положение вещей.

— Владыка Альянса Сун, Черный Предок Инь, вы довольно смелы. Вы знаете, что я Молодой Маркиз Императорского Двора, а аткже недавно титулованный Король Иностранных Земель, и все же вы осмелились напасть на меня?!

Ван Чун сосредоточил свое внимание, и когда он поднял голову, чтобы посмотреть на Черного Предка Инь и Сун Юаньи, на его лице появилась улыбка. Аура командира вырвалась из его тела, сделав его таким же достойным, как Сун Юаньи и другие.

Хотя Ван Чуну было всего восемнадцать, он много лет командовал и планировал на поле битвы. Многие дни и месяцы командования солдатами постепенно накапливались в облике Великого Генерала, который мог презирать весь мир. Даже Сун Юаньи или другие титаны боевых искусств не могли с ним сравниться. Источая эту огромную ауру, Ван Чун быстро превратился из ничем не примечательного юноши в могущественное существо, которое могло стоять бок о бок с таким титаном, как Сун Юаньи.

Предок Множества Призраков и Сэ Гуантин расширили глаза.

— Чжан Вэньфу… я действительно недооценил его!

Все они верили, что Чжан Вэньфу не жил хорошей жизнью в последние пару лет, и что он с трудом смог вернуться к своему прежнему уровню совершенствования. Должен быть предел тому, насколько успешным может быть его новый ученик. В лучшем случае он будет на том же уровне, что и Цзи Анду.

Но, к их удивлению, последний ученик был ужасным человеком.

— Ха-ха, малыш! Обидев нас, просто прими свою судьбу! Являешься ли ты Королем или маркизом Императорского Двора, эти звания здесь бессмысленны. Этому предку все равно, кто ты. Я убью тебя так же, как любую курицу или собаку, без малейшего колебания.

Черный Предок Инь зловеще хмыкнул, медленно приближаясь.

— Кроме того, малыш, даже не думай о побеге. Сегодня нас здесь четверо. Если мы все же позволим тебе уйти в таких обстоятельствах, тогда ты можешь пойти дальше и написать наши четыре имени задом наперед!

— В таком юном возрасте вы обладаете таким глубоким совершенствованием, и даже довели искусство Великого Творения Небес Иньян до такой стадии. Как и ваш мастер, вы, должно быть, убили бесчисленное количество людей, поглощая их энергию. Принятие Чжана Вэньфу своим мастером — это непростительное преступление. Кто бы мог подумать, что вы такой жестокий и кровожадный! Несмотря ни на что, вам нельзя позволить выжить. Если вас здесь не казнят, кто знает, сколько еще вы убьете?! — сказал Сун Юаньи с лицом, как бесчувственный кусок льда.

— Каков учитель, таков и ученик! Просто прими свою судьбу! — холодно и отчужденно добавил Сэ Гуантин.

Вдалеке молодой мастер Цинъян уставился в спину Ван Чуна и прокомментировал:

— Ему будет очень трудно сбежать живым!

Пока все остальные безумно убегали, молодой мастер Цинъян оставался как камень, стоящий против течения. Его тело было неподвижно.

— Сун Юаньи, Сэ Гуантин, Черный Предок Инь и Предок Множества Призраков, эти четыре титана мира боевых искусств еще не атаковали не потому, что просто хотят поговорить с ним, а потому, что пытаются предотвратить его побег! Эти четверо решили оставить его здесь навсегда!

Бузз!

Услышав слова молодого мастера Цинъяна, охранник был ошеломлен. Теперь, когда он внимательно посмотрел, он заметил, что Сун Юаньи, Сэ Гуантин, Черный Предок Инь и Предок Множества Призраков распределились так, что смутно образовали клетку вокруг Ван Чуна.

Как только Ван Чун попытается подняться в небо, эти четверо смогут вернуть его на землю.

С тех пор, как были установлены праведные и злые пути, обе стороны ни разу не расходились мирно при встрече. Сун Юаньи и Предок Мириада Призраков жили вместе, как огонь и вода, сражаясь при первой возможности. В последний раз ведущие фигуры этих двух сторон работали вместе, когда вступили в сговор против Демонического Императора Чжана Вэньфу.

Если бы они не решили убить Ван Чуна, они никогда бы не согласились снова работать вместе.

— Молодой мастер…

Охранник посмотрел на молодого мастера Цинъяна, очевидно поняв сказанное и волнуясь.

Молодой мастер Цинъян слабо улыбнулся, но ничего не объяснил.

По какой-то причине, даже несмотря на то, что человек притворился им и едва не убил его, хотя этот человек был учеником того самого человека, молодой мастер Цинъян не мог испытывать к нему никакой ненависти. Напротив, он почувствовал оттенок восхищения.

Если бы человек не был намного лучше, если бы он был лишь немного сильнее, тогда можно было бы испытывать зависть. Но, если бы другой человек был настолько силен, что оставил бы его далеко позади, зависть исчезла бы, оставив после себя только искреннее восхищение!

Ван Чун не только превзошел молодого мастера Цинъяна в понимании боевых искусств, его уровень совершенствования был чем-то, что он даже не мог себе представить. Хотя молодой мастер Цинъян был горд и тщеславен, он был уверен, что даже если бы его тело было нормальным, он никогда бы не достиг уровня совершенствования Ван Чуна в возрасте семнадцати или восемнадцати лет, будучи способным напрямую бороться с такими титанами, как Сун Юаньи и Черный Предок Инь.

Только благодаря этому Ван Чуну было чем гордиться.

Конечно, Ван Чун понятия не имел, что думает молодой мастер Цинъян, и ему было все равно. Все его внимание было сосредоточено на этих четырех титанах праведных и злых путей. Хотя он был в большой опасности, он не проявлял никакого страха.

— Черный предок Инь, Владыка Альянса Сун, совершение личной атаки на чиновника Двора приводит к смертной казни. Я знаю, что вы — сильные мастера боевых искусств, которые могут бесстрашно пересекать мир сект, не встречая сопротивления, но у вашего Праведного Альянса и Альянса Пяти Предков должна быть база. Императорский Двор никогда не вмешивался в мир боевых искусств, но это не значит, что он ничего не может с этим поделать. Только благодаря вашим сегодняшним действиям этот Король может получить указ мобилизовать огромную армию и уничтожить вас, низы мира боевых искусств. Я знаю, что Праведный Альянс и альянс Пяти Предков сильны, но настолько ли они сильны, что могут остановить армию Императорского Двора? — небрежно сказал Ван Чун, взмахнув рукавом. Выражение его лица излучало внушающее благоговение достоинство.

На поле битвы Ван Чун был спокоен, приказывая своим солдатам убить миллион арабов. Будучи высшим командующим армии, он всегда имел в виду то, что говорил. Его осанка была как у крупных игроков мира боевых искусств, таких как Сун Юаньи и Черный Предок Инь.

Сун Юаньи ничего не сказал, но Ло Цийинь, Черный Предок Инь, не мог не скривиться, а его зрачки сжались.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1384. Появляется Демонический Император!**

Секты жили в ином мире, чем Императорский Двор, ни одна из сторон не вмешивалась в другую. Если бы чиновник двора спровоцировал секту боевых искусств, эти необщительные и независимые мастера боевых искусств просто убили бы его, и правительственные учреждения были бы неспособны арестовать их.

Но если начнется конфликт, ни одна секта не смогла бы бороться против Императорского Двора. Хотя люди из сект имели огромную военную мощь и умели сражаться, они были слишком слабо организованы и не были командными игроками. Объединение десяти человек в формирования мечей, таких как у Праведного Альянса, было максимальной степенью возможного.

Но в армии сотни, тысячи, десятки тысяч, даже сотни тысяч солдат будут работать сообща как единое целое.

Более того, все генералы в армии культивируют военные ореолы, которые могут еще больше повысить силу их солдат, делая армию еще более мощной.

Один солдат не был сравним с мастером боевых искусств секты, но десятки тысяч солдат, работающих вместе в отрядах, были чем-то, против чего ни одна секта не могла устоять.

Страх появился в глазах Черного Предка Инь. С этим дворянским придворным было не так легко справиться, как он предполагал.

— Праведник праведен, а злодей — зол. Никакая чепуха, которую вы говорите, не имеет никакого значения. Поскольку вы осмелились развивать это злое искусство и убивать бесчисленное количество людей, вы умрете. Нет смысла тратить энергию на такие разговоры.

Сун Юаньи медленно шагнул вперед, его лицо было черствым и холодным. Как Владыке Праведного Альянса, лидеру праведного пути, ему не будут угрожать несколько слов от Ван Чуна.

— Гуантин, не дай ему сбежать! Я лично его казню! — холодно сказал Сун Юаньи.

Бузз!

В его глазах вспыхнуло сильное намерение убить, а затем Сун Юаньи вырвался вперед.

Бум!

Огромный поток звездной энергии вылился из его тела. Впервые с тех пор, как он приехал на северо-запад, Сун Юаньи приложил всю энергию в своем теле.

Ван Чун был мгновенно втянут в чрезвычайно опасную ситуацию. Звездная энергия Вечной Весны приближалась к нему, как цунами, зрелище, которое заставляло его даже слегка гримасничать. Он хотел использовать угрозу подкрепления, чтобы замедлить этих четверых, но Сун Юаньи явно было не так легко запугать.

Он был человеком, который имел в виду то, что сказал, и поражал с огромной скоростью. Ван Чун едва успел что-то сказать, когда титан праведного пути решил напасть на него.

— Малыш, вини лишь себя за то, что ты принял этого человека своим мастером! — сообщил зловещий голос, и затем визг призраков заполнил небо. Пэй Луанчан, Предок Множества Призраков, принял меры. Потрясая рукавом, он поднял огромную волну черной энергии, которая взмыла в небо, сгущаясь в бесчисленных солдат-призраков, генералов-призраков, монстров, королей-призраков… Они завыли в воздухе в огромном множестве, затем развернулись и бросился к Ван Чуну.

Земля гудела и стонала, и Мириад Призраков вытащил огромное количество грязной энергии, энергии трупа и энергии Инь из глубины земли.

— Искусство Раскола Вселенной!

— Мир тьме, аве злу!

Вице-Владыка Праведного Альянса Сэ Гуантин и Черный Предок Инь, оба вышли вперед, а их тела были окружены звездной энергией, и они двигались, чтобы не допустить побега Ван Чуна.

Бузз!

Эти четыре мощные ауры наложились друг на друга, создав огромный барьер, огромное давление, которое заперло Ван Чуна и затруднило его дыхание. Все, кто видел это зрелище, не могли не побледнеть.

Этот ребенок обречен!

Та же мысль возникла у всех мастеров боевых искусств, которые смотрели на Ван Чуна. Ни один из экспертов, принадлежащих миру сект, не мог отразить атаки этих четырех одновременно. Даже Черный Предок Инь был бы обречен, а тем более другие.

Ничего не поделаешь!

Когда завыли ветры и взорвалась энергия, одна мысль пробежала в голове Ван Чуна. Он не мог должным образом использовать Искусство Творения Великого Иньянского Неба, а предыдущая атака Черного Предка Инь и Сун Юаньи привела к тому, что Ван Чун получил внутренние травмы. Более того, староста деревни предупредил его, чтобы он как можно меньше использовал искусство создания великих небес Иньян.

Но в этих обстоятельствах у Ван Чуна не было другого выбора.

Взрыв!

Его дантянь грохотал, и из него вырвалась звездная энергия в его меридианы. Изображения Солнца и Луны снова появились, и тело Ван Чуна излучало обширную и внушительную ауру.

Ван Чун, наконец, использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян, посылая потоки звездной энергии, острые и жесткие, проносящиеся по небу.

Это было столкновение между боевыми искусствами, вошедшими в десятку великих искусств Центральных Равнин. Видеть какое-либо из них было невероятно редким зрелищем, и теперь три из этих высших искусств собрались вместе.

Бум!

Мир замолчал. Но через мгновение крики тревоги и ужаса произошли из толпы.

— Ах!

— Посмотри туда!

— Источник Горы Бессмертного Источника, Источник Горы Бессмертного Источника… Это Демонический Император Чжан Вэньфу!

Сун Юаньи сначала проигнорировал эти крики тревоги, сосредоточив все свое внимание на убийстве Ван Чуна. Но на эти последние крики из толпы Сун Юаньи, Сэ Гуантин, Предок Множества Призраков и Черный Предок Инь в тревоге яростно подняли глаза.

Они увидели, о чем кричала толпа. Взглянув вверх, они увидели странный выступающий участок Горы Бессмертного Источника Происхождения, покрытый ослепительным сиянием.

Но теперь огни и тени изменились, «иллюзия» занавеса, казалось, медленно скатывалась, как занавес. Гора в небе становилась все более реальной, подобно эфирному существованию, живущему в другом мире, медленно проявляющемся в реальности.

Мало того, мир застонал, и в небе появилась тонкая волосяная трещина и начала сползать к земле. И когда эта трещина разрослась, казалось, что две гигантские невидимые руки тянутся по ее бокам, чтобы открыть путь.

Гора Бессмертного Источника!

Мысль мелькнула в умах Сун Юаньи и других. Но это не было главной заботой Сун Юаньи. Скорее, его заботило изображение холодного и внушительного старца, более двухсот футов ростом, которое появилось в небе.

Старец носил черную мантию, его глаза были наполнены презрением и, казалось, излучали свет, такой же яркий, как солнце или луна.

— Демонический Император!

Даже человек с таким же уважаемым статусом, как Сун Юаньи, который был пиковым экспертом уровня Великого Генерала и культивировал грозную Мантру Вечной Весны Бессмертной Вселенной, не мог не побледнеть.

— Ах!

Что касается Предка Множества Призраков и Черного Предка Инь, когда они увидели эту остроконечную фигуру на горе, они удивленно вскрикнули, а их лица наполнились шоком. В одно мгновение эти два титана пути зла очень испугались и даже обосрались.

Имя этого человека было похоже на тень дерева!

Даже спустя несколько лет каждый с первого взгляда мог узнать этого человека. Во время правления Демонического Императора над миром сект не было ни одного главного лидера праведного или злого пути, который бы не взаимодействовал с ним.

Тем не менее, ни один из них никогда не был в состоянии получить большое преимущество перед Стариком Демонического Императора. В частности, те, кто находились на пути зла, боялись Демонического Императора так сильно, что простое упоминание его имени заставляло их побледнеть. В разгар его расцвета репутации в мире сект существовали некоторые люди, которые даже не осмеливались произносить слова «Демонический Император» или «Чжан Вэньфу». Скорее они называли его «тем человеком», чтобы успокоить страх в своих сердцах.

Взрыв!

Когда четыре титана в шоке уставились на иллюзию Демонического Императора Чжан Вэньфу в воздухе, все другие мастера боевых искусств в этом регионе в панике бежали, как паводковые воды, прорывающиеся через плотину. После стольких лет страх перед Демоническим Императором глубоко укоренился в их костях.

— Бежим! Появился Демонический Император! Он собирается убить нас всех!

Ужас охватил толпу.

— Сун Юаньи, Ло Цийин, вы довольно дерзкие!

— Позвольте мне посмотреть, осмелится ли кто-нибудь из вас навредить моему ученику!

Гигантский образ Чжана Вэньфу произнес громоподобным голосом, повернув свои холодные глаза к Сун Юаньи, Ло Цзыину, Пэй Луанчану и Сэ Гуантину. Когда его голос отозвался эхом в воздухе, вся духовная энергия в этом районе сошлась в огромной лазурной руке, которая метнулась, как метеор, к Сун Юаньи и другим.

— Старый дьявол!

Сун Юаньи поморщился, но Ван Чун был в восторге.

— Мастер!

Губы Ван Чуна сложились в улыбку. И если кто-то внимательно посмотрел, у него было сдержанное выражение лица того, кто предсказал подобное развитие ситуации.

Взрыв!

Без малейшего колебания Ван Чун разослал свою Звездную Энергию, навстерчу Звездной Энергии Сун Юаньи и Ло Цзыиня, присоединившись к своему мастеру в совместной атаке. Кряк! Кабум! Казалось, будто земля раскололась надвое. Завыл ветер, и пыль поднялась в воздух на несколько сотен футов. Атака Чжана Вэньфу была настолько внезапной, что все четыре лидера этих сект были застигнуты врасплох.

— Не дай ребенку сбежать! — закричал леденящий голос, и затем вице-Владыка Праведного Альянса Сэ Гуантин выстрелил из пыли и бросился на Ван Чуна.

— Искусство Раскола Вселенной!

Сэ Гуантин без колебаний использовал свое высшее искусство.

Какрэк! Невидимая энергия потоком застурилась из его тела, в результате чего пространство стало ощутимым. Сэ Гуантин ударил ладонью по центру этого затвердевшего пространства, из-за чего из него потянулась паутина трещин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1385. Борьба, казначейство открывается!**

Искусство Раскола Вселенной было искусством номер один в мире, когда дело доходило до разрушения звездной энергии, и даже самые мощные защитные сооружения не могли похвастаться перед Сэ Гуантином своей стойкостью. Но Сэ Гуантин только что напал, а Ван Чун уже взлетел в небо, словно лист в шторме, окутанный свирепой энергией.

Сэ Гуантин не успел его остановить. Он мог только смотреть в небо, как исчезает во вспышке света Ван Чун, словно лопнувший пузырь.

!!!

Даже такой проницательный и опытный человек, как Сэ Гуантин, не мог не удивиться этому зрелищу. Его обширное море звездной энергии вращалось вокруг него, не зная, куда идти.

— Это печать Горы Бессмертного Источника!

После минутного размышления Сэ Гуантин понял, что происходит.

— Демонический Император Чжан Вэньфу взял его на Гору Бессмертного Источника! — заметил Сун Юаньи, и шагнул вперед, а его торжественные глаза сфокусировались на той же точке, что и Сэ Гуантин. — Печать Горы Бессмертного Источника была полностью открыта!

Как будто в ответ на слова Сун Юаньи, раскрытие той трещины, которая простиралась от середины неба до земли, ускорилось. Земля начала дрожать и качаться, и иллюзии Горы Бессмертного Источника, окруженные ослепительным сиянием, исчезли, сменившись все возрастающей рябью. В центре этой ряби из-за огромной трещины в пространстве начала медленно подниматься небесная вершина, поверхность которой была черно-коричневой.

Пока эта скалистая и крутая гора медленно появлялась, у всех присутствующих было странное чувство, что эта божественная Гора Бессмертного Источника была там все время. Только была скрыта в пространстве.

Теперь, когда пространство расширилось, эта таинственная гора наконец появилась перед глазами смертных.

— Посмотри туда! — крикнул кто-то.

Через мгновение все увидели то, что заметил этот человек: гигантскую каменную стелу, установленную перед Горой Бессмертного Источника. Эта стела была выкована из самого прочного камня Сюаньу, и на ней были высечены два ряда золотых слов.

— Сокровище Первоначального Искусства Бессмертия, оставленное для достойных!

Каждый мог ясно разглядеть эти ослепительные слова, и настроение людей мгновенно изменилось.

— Это Искусство Изначального Бессмертия, Искусство Изначального Бессмертия… Оно действительно здесь!

Глаза независимого мастера боевых искусств расширились, и его дыхание стало учащенным и прерывистым. Другие мастера боевых искусств покраснели, а на их лицах появилась жадность.

Высшее Искусство Бессмертия Бесконечного Источника было сильнейшим боевым искусством Центральных Равнин. Любой, кто знал его имя, знал, насколько оно могущественно.

Мантра Вечной Весны Бессмертной Вселенной Сун Юаньи не имела себе равных, когда речь шла о способности к восстановлению, отражающей силы и длительном бою. Вселенское искусство раскола Сэ Гуантина было необычайно мощным, когда дело доходило до наступательных способностей, разрушающей звездной энергии и прямого боя. Множество Призраков Предка Множества Призраков, Великое Искусство Инь Черного Предка Инь и Великое Искусство Творения Демонического Императора Чжана Вэньфу принадлежало к числу высших искусств мира.

Если кто-то смог бы изучить любой из этих методов, он мог бы стать тираном или гегемоном мира, на который другие должны были бы смотреть с благоговением и уважением.

Но вышеупомянутые искусства, какими бы грандиозными они ни были, бледнеют по сравнению с Высшим Искусством Бессмертия Бесконечного Источника Из десяти высших искусств только Высшее Искусство Бессмертия Бесконечного Источника было известно как искусство «бессмертного».

— Искусство Бессмертного Источника, Искусство Бессмертного Источника… Если я смогу найти это искусство, я смогу превзойти Сун Юаньи, Черного Предка Инь, и даже Демонического Императора Чжана Вэньфу! Ха-ха, сокровищница открыта! Это искусство мира номер один мое! — пробормотал про себя неординарный мастер боевых искусств, безумно глядя на Гору Бессмертного Источника. Свуш! Он рванулся вперед, в то время как остальные все еще были погружены в шок.

Будь то Сун Юаньи, Сэ Гуантин или Демонический Император Чжан Вэньфу, все они были страшными гегемонами мира сект, но огромное искушение искусства номер один заставило всех забыть свой страх. По их словам, богатство и честь могут быть найдены в опасности, и даже если им пришлось бы идти сквозь огненное море и путешествовать через горы клинков, им было все равно.

— Кто посмеет бороться за это со мной?! Прочь с моего пути!

Когда первый мастер боевых искусств бросился вперед, меч с удивительной скоростью ударил ему в спину.

— Ах!

Мастер боевых искусств не смог вовремя среагировать, меч пронзил его, и он упал замертво на землю.

— Прочь с моего пути! Искусство Бссмертного Источника — мое! Любой, кто остановит меня, умрет! Тот, кто получит Искусство Бессмертного Источника, станет самым сильным экспертом в мире!

......

Сотни, а может быть, и тысячи мастеров боевых искусств атаковали друг друга у Горы Бессмертного Источника.

Толпа пришла в бешеный беспорядок, и вид этих людей с их красными глазами встревожил и напугал многих учеников Праведного Альянса. В этой ситуации даже Праведный Альянс не осмелился попытаться остановить этих людей.

— Владыка Альянса, что нам делать?

Сицун Юаньцзя и Оуян Чанхэн прыгнули вперед к Суну Юаньи. Они пришли, чтобы разобраться с Демоническим Императором Чжаном Вэньфу, но Высшее Искусство Бессмертия Бесконечного Источника было также одной из целей Праведного Альянса.

— Великое Искусство Творения Небес Инь Янь имеет врожденный недостаток, который можно исправить только через Искусство Бессмертного Источника. Учитывая то, что произошло, Чжан Вэньфу, вероятно, находится на Горе Бессмертного Источника. Если ему удастся найти это искусство, он не только полностью восстановит все свое утраченное совершенствование, но и одновременно получит Искусство Творения Великого Неба Иньян и Искусство Бессмертного Источника. С помощью одного из них он смог вызвать ужасную бурю в мире сект, заставив всех бледнеть при упоминании его имени. Если мы позволим ему развивать оба, никто во всем мире боевых искусств не сможет удержать его! Все секты в мире столкнутся с катастрофой! — сказал Оуян Чанхэн, и его глаза наполнились беспокойством. Если Праведный Альянс будет бездействовать сейчас, они могут потерять шанс навсегда.

Сун Юаньи посмотрел вперед и торжественно сказал:

— Нет никакой спешки! Такого рода сокровища получить нелегко, и пойти первым — не обязательно означает быстрее получить Искусство Бессмертного Источника. Давайте немного подождем!

Сокровища придут к тем, кто добродетелен. Как Владыка Праведного Альянса, Сун Юаньи прекрасно понимал, что чем страшнее сокровище, тем опаснее его получение.

Бузз!

Как будто в ответ на вывод Суна Юаньи, эти мастера боевых искусств внезапно исчезли, будучи примерно в пятидесяти или шестидесяти шагах от Горы Бессмертного Источника.

Сицун Юаньцзя и Оуян Чанхэн в шоке моргнули и поморщились. Несмотря на то, что они были Старейшинами Праведного Альянса, они понятия не имели, как исчезли эти мастера боевых искусств. Даже их ауры исчезли из восприятия, как будто они выпали из существования.

Что еще более важно, эти люди исчезли так же, как Ван Чун.

— В атаку!

— Сокровище принадлежит тому, кто попадет туда первым!

— Ха-ха, Искусство Бссмертного Источника, я иду!

Очарование сокровищ привело в неистовство этих мастеров боевых искусств, и все они боялись остаться позади. Никто из них не заметил, что произошло впереди, и никому не было до этого дела.

Бузз!

Один, два, три… сто, двести, пятьсот… все больше и больше людей наполнялись одной мыслью, одна волна за другой исчезала на растоянии от пятидесяти до шестидесяти шагов от Горы Бессмертного Источника. Чтобы получить сокровища, многие нападали на мастеров боевых искусств вокруг себя. Различные виды звездной энергии и оружия летали по воздуху, создавая картину полного хаоса.

Многочисленные люди упали на землю, неподвижно, прежде чем смогли достигнуть горы. Даже ученики злого пути Альянса Пяти Предков не могли не побледнеть при виде этого. Если Альянс Пяти Предков вступит в бой в такое время, он, вероятно, будет разорван на куски бешеной толпой.

— Айййй!

Из Горы Бессмертного Источника внезапно донесся пронзительный жалобный крик, к которому многие быстро присоединились огромным волнообразным хором. Этот звук заставил всех встать на дыбы.

Эти крики были как ведро с ледяной водой. Те боевые мастера, которые безрассудно рвались вперед, нападая на окружающих, успокаивались и прекращали свои атаки. Даже мастера боевых искусств, которые были впереди, остановились.

— Будьте осторожны! Внутри ловушки!

Беспристрастный мастер боевых искусств остановился, и его лицо стало обеспокоенным.

Страшные крики заставили всех успокоиться и понять, что многие мастера боевых искусств просто исчезли.

— Черт побери! Я просто знал, что такого рода сокровища не так легко получить!

Хотя многие из них стремились получить сокровища, они были чрезвычайно напуганы.

Те мастера боевых искусств, которые участвовали в боевых действиях, имели сопоставимый уровень совершенствования, но всего за короткое время все они были убиты. Отсюда видно, насколько грозными были ловушки внутри.

— Ха-ха, сколько трусов!

Черный Предок Инь не скрывал своего презрения. Он и Сун Юаньи еще не вышли, но у Черного Предка Инь и Альянса Пяти Предков была другая идея. В то время как Сун Юаньи предсказывал, что впереди опасность, Черный Предок Инь и его люди ждали, пока другие разведают им дорогу.

И даже если бы этим людям удалось добыть сокровище, пока Альянс Пяти Предков стоял на страже у входа, независимо от того, кто получил Искусство Бессмертного Источника, они должны были бы послушно предложить его Альянсу Пяти Предков.

— Пошли! Теперь наша очередь!

Предок Множества Призраков, Пэй Луанчан, поднял свое одеяние и одним шагом преодолел более ста футов, отрываясь от группы, чтобы пробиться вперед.

Теперь, когда все остальные остановились, пришло время Альянсу Пяти Предков сделать свой ход.

Бузз!

Предок Множества Призраков только что сделал свой первый шаг, и мир начал сотрясаться. Ослепительный золотой свет взлетел с Горы Бессмертного Источника, а затем в небе появился вращающийся символ — Уцзи.

(TN: символ Уцзи обозначающий бесконечность и вечность, буквально представляет собой пустой круг. Символ Тайцзи, с которым все, вероятно, знакомы больше всего, представляет собой взаимосвязанные черно-белые спирали, символизирующие Инь и Ян.)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1386. Восточно-тюркский Король**

Золотая диаграмма была огромна и грандиозна, наполнена энергией, которая может заставить весь мир потерять свой блеск. Те люди, которым удалось успокоиться, сразу почувствовали прилив крови к своим головам, а их глаза покраснели.

Люди умрут за богатство, как птицы за еду. Стимуляция Искусства Бессмертного Источника заставила всех забросить свои страхи.

— Забудь это! Вы не можете получить тигренка, не войдя в пещеру тигра! — громко крикнул независимый мастер боевых искусств, и с удивительной скоростью вылетел вперед. Мгновение спустя, в ряду света, мастер боевых искусств исчез.

Вскоре после этого все колеблющиеся мастера боевых искусств начали двигаться к фонтану золотого света, исчезая в подножии Горы Бессмертного Источника, боясь отстать.

Черный Предок Инь и Предок Множества Призраков Альянса Пяти Предков бросились вперед, и когда они увидели это зрелище, они злобно поморщились.

— Эти проклятые дураки!

С мрачным выражением лица, Черный Предок Инь яростно высунул ладонь.

— Aaaa! — раздались жалобные крики, и Звездная Энергия Черного Предка Инь разбила на куски несколько бродячих мастеров боевых искусств, их конечности были разбросаны вокруг. Оставшиеся в живых разбежались, но еще больше мастеров боевых искусств продолжали безумно бежать вперед, игнорируя Черного Предка Инь, который шел позади них и исчезая в пятидесяти-шестидесяти шагах от Горы Бессмертного Источника.

По мере того, как все больше и больше мастеров боевых искусств ворвались в Гору Бессмертного Источника, Предок Множества Призраков и Черный Предок Инь наконец достигли своего предела.

— Слушайте мой приказ! Окунитесь в Искусство Бссмертного Источника! Любой, кто пытается помешать нам получить Искусство Бессмертного Источника, должен умереть!

— Да!

Следуя указаниям двух предков, несколько сотен учеников Альянса Пяти Предков вытащили свои мечи и бросились вперед к Черному Предку Инь и Предку Множества Призраков. Их тела бурлили намерением убийства.

— Гуантин, во всем этом есть что-то подозрительное. — вдруг сказала Сун Юаньи. Его лоб глубоко нахмурился, пока он задумчиво смотрел на фонтан золотого света. — Я возьму группу для исследования, а ты оставайся снаружи с оставшейся половиной, чтобы в любое время нас подкрепить!

Хотя он не смел быть небрежным, он мог видеть, что чистая энергия Искусства Бессмертного Источника витала в небесах. Реальна она или фальшивая, ему нужно было заглянуть внутрь, чтобы увидеть, что происходит.

Свист!

Во вспышке света Сун Юаньи взлетел в воздух. Мгновение спустя он последовал за Черным Предком Инь и Предком Множества Призраков в Гору Бессмертного Источника.

Увидев, что Сун Юаньи и Предок Множества Призраков исчезли внутри, Сэ Гуантин обернулся и начал издавать приказы.

— Передайте мой приказ! Примите формирование мечча! Будьте готовы справиться с любой ситуацией!

Никто не знал, что вдалеке пара глаз молча наблюдала за всем этим. Только теперь они отвернулись.

— Ваше Высочество, эта Гора Бессмертного Источника, кажется, привлекла всех экспертов сект на Центральных Равнинах.

На зеленом холме, в нескольких ли от Горы Бессмертного Источника, мускулистая фигура повернула голову с выражением величайшего уважения на лице.

— Хех, Центральные Равнины действительно полны таланта. Даже в этом маленьком уголке северо-запада нет слабаков!

С развевающимся на ветру одеянием он улыбнулся сильно бородатому мужчине средних лет с густыми бровями и узкими глазами. С первого взгляда можно было сказать, что он не был человеком из Центральных Равнин. Он носил черную мантию и держал в руках длинную флейту, кисточка которой трепетала на ветру, и источал отчужденную и трансцендентную ауру.

Все виды Ху находились в глубине Центральных Равнин, но немногие из них источали такую густую ауру благородства, как человек средних лет. Не было никаких сомнений, что он был человеком высокого статуса.

Если бы там присутствовал кто-то из Ючжоу, он бы сразу понял, что это был восточно-тюркский Король, известный на северо-востоке страны: Ашина Багушиду!

Восточно-тюркский Король обладал невероятно глубокими боевыми искусствами, и более половины операций генерала-защитника Андуна Чжана Шоугуи против восточных турок были разрушены этим человеком. Говорили даже, что Чжан Шоугуи попросил ритуальный инструмент у Императора Мудреца разобраться с ним, объединившись с генералами его армии, чтобы создать совместную атаку.

Но Ашина Багушиду никогда не интересовался вопросами восточно-тюркской армии и двора. Если территория восточных турок не подверглась нападению, он проводил подавляющее большинство времени самостоятельно, а его движения были таинственными и скрытными. Даже Озмиш, каган восточных турок, не мог приказывать ему.

Никто не ожидал, что знаменитый восточно-тюркский Король появится на северо-западе Великого Тана, рядом с местом Искусства Бессмертного Источника.

— Ваше Высочество, тот юноша был Великим Танским Королем Зарубежных Земель! Я действительно не думал, что мы столкнемся с ним в поисках Искуства Бессмертного Источника. Король Иностранных Земель являлся шипом в заднице Озмиш Кагана и других близлежащих стран. Все страны смотреои на него с большим опасением, но никто не ожидал, что он окажется здесь вместо столицы Великого Тана!

— Он очень могущественный. Он смог сопротивляться Суну Юаньи и Ло Цзыину. Такого рода люди — настоящая катастрофа для восточных турок!

Два восточно-тюркских эксперта окружили Ашину Багушиду, уставившись в сторону далекой Горы Бессмертного Источника с шоком в глазах.

Благодаря битве при Таласе и битве при Хорасане этому юноше удалось убить почти миллион арабских элитных воинов, заставив эту воинственную империю склонить голову и согнуть колено. Не было ни одной страны, которая не знала бы имени Короля Иностранных Земель.

— И еще тут Праведный Альянс Сун Юаньи и Предка Множества Призраков Пей Луанчана. Оба они эксперты высшего класса, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Лидеры сект Центральных Равнин гораздо более внушительны, чем говорит та информация, которую мы собрали. К счастью, этих лидеров сект не может использовать Император Великого Тана. Иначе наш Восточно-Тюркский Каганат потерял бы бесчисленных людей из-за таких могущественных мастеров боевых искусств! — сказал другой восточно-тюркский эксперт с выражением благоговения в глазах.

Когда они впервые отправились на северо-запад, они все с некоторым презрением относились к мастерам боевых искусств Центральных Равнин, но теперь, когда они увидели предыдущую битву, они были глубоко потрясены проявленной силой.

— Ха-ха, и что? Неважно, насколько сильны Сун Юаньи, Пэй Луанчан или даже тот Король Иностранных Земель, могут ли они сравниться с Его Высочеством?

Тот первый восточно-тюркский эксперт, который говорил сейчас, ухмыльнулся, поворачивая глаза к Ашине Багушиду.

Ашина Багушиду высоко поднял голову и приветствовал эти взгляды молчаливой улыбкой.

Восточно-тюркский эксперт поклонился и почтительно сказал:

— Ваше Высочество, в этой экспедиции мы можем воспользоваться возможностью, чтобы одним махом разобраться с Королем Иностранных Земель и этими сектантскими лидерами, уничтожая опасность для нашего Восточно-Тюркского Каганата!

— Хех, император Тайцзун Великой Династии однажды сказал, что все люди мира соберутся там, где есть возможность получить прибыль. Ради выгоды отцы, матери и братья и сестры могли сражаться друг с другом, пока не потечет кровь, а тем более другие люди. Нам не нужно быть такими нетерпеливыми. Пусть эти различные секты Центральных Равнин некоторое время сражаются друг с другом. Когда придет время, мы сможем очистить все остальное и пожать для себя урожай.

Когда он говорил, дул ветер. Его глубокие глаза и загадочная улыбка создавали впечатление, что все находится под его контролем.

Еще несколько мгновений посмотрев вдаль, люди, стоящие на вершине холма, исчезли.

......

Тем временем, во вспышке света, Ван Чун появился у подножия Горы Бессмертного Источника и упал на землю. Ему казалось, что его втянули в другой мир, перед его глазами появилась новая картина.

— Мастер!

Глаза Ван Чуна засветились, когда он заметил внизу Демонического Императора.

— М-м!

Старик Демонический Император торжественно махнул рукой в воздухе, и Ван Чуна был немедленно притянут энергией к Старику Демоническому Императору.

— Как ты? Твои травмы серьезны? — спросил Старик Демонический Император, сжимая руку на плече Ван Чуна. Сильная энергия хлынула в тело Ван Чуна, успокаивая звездную энергию Ван Чуна и исцеляя его раны.

— Я в порядке! Эти двое действительно потрясающие, особенно Сун Юаньи, который невероятно проницателен и с ним трудно иметь дело. Он ясно видел мою личность, но решил подождать до последнего момента, чтобы доставить неприятности! Он действительно заслуживает того, чтобы называться одним из титанов мира боевых искусств! — сказал Ван Чун.

В то время как Мантру Вечной Весны Сун Юаньи было возможно опасаться, Ван Чуна по-настоящему пугали его проницательность и ум. Ван Чун испробовал так много трюков, даже используя исключение, предоставленное ему его титулом «Контролер Судьбы», но Сун Юаньи до конца подозревал Ван Чуна, даже не показывая этого.

— Сун Юаньи — очень проницательный человек с впечатляющими способностями. Кроме того, он всегда был параноиком, словно люди злого пути, но он никогда не был тем, кто это показывал. Раньше я ненавидел общаться с ним, и он знал, что он мне не подходит, поэтому мы всегда намеренно избегали друг друга.

— Однако, хотя этот человек хитрый и параноидальный интриган, вы не можете сбрасывать со счетов его Мантру Вечной Весны. Хотя я совершенствовался в Великом Искусстве Творения Небес Иньян, я не мог ничего с ним поделать. С твоими тяжелыми травмами и энергией в беспорядке, это было настоящим подвигом — уйти от него живым! — сурово сказал Старик Демонический Император.

Глаза Ван Чуна расширились. Он никогда не думал, что его учитель будет иметь такое высокое мнение о Суне Юаньи.

— Мантра Вечной Весны подходит для длительных и прямых сражений. Ты не можешь сравниться с ним в своем нынешнем состоянии, поэтому тебе следует избегать сражений с ним. — сказал Старик Демонический Император.

— Ваш ученик понимает. Сун Юаньи действительно сильный враг. Если бы я не обнаружил энергию Мастера заранее, я бы никогда не осмелился бы остаться там, чтобы уверенно обмениваться ударами с ним и Черным Предком Инь. — строго сказал Ван Чун.

Ван Чун, казалось, был в большой опасности там, в окружении четырех титанов мира боевых искусств, но это было совсем не так. Еще до того, как Гора Бессмертия начала открываться, Ван Чуну удалось ощутить энергию своего мастера в этой призрачной горе в воздухе, и, самое главное, ему удалось связаться с ним.

Сун Юаньи считал, что все под его контролем, но Ван Чун нашел выход.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1387. Встреча Мастера и Ученика!**

— Хорошо, Мастер, что здесь происходит? Я долго ждал в камнеобразовании на горе, но вас не было видно. И как вы попали на Гору Бессмертного Источника еще до того, как она появилась? А где старейшина Чжоу? — спросил Ван Чун.

События последних нескольких дней были для него полной тайной.

— Это длинная история. Когда старший Чжоу и я вышли на разведку, мы планировали, что это будет короткая поездка. Но, к нашему удивлению, мы столкнулись с Сун Юаньи и его многочисленными экспертами Праведного Альянса. Старший Чжоу не является сильным мастером боевых искусств, поэтому мне пришлось защищать его, что сделало наш побег намного сложнее. К тому времени, как мы вернулись, тебя не было. Я предположил, что ты сам отправился на Гору Бессмертного Источника, поэтому забрал сюда старшего Чжоу и старосту деревни Ушан.

— Но и старший Чжоу, и я недооценили силу этого места. Как только мы пробились внутрь, как обнаружили, что это место было огромным древним образованием. Формирование изменилось настолько быстро, что, прежде чем я успел подготовиться, я был отделен от старшего Чжоу и старосты деревни. Это образование чрезвычайно сложное. Вытягивание одной части приведет в движение всё целиком, а само формирование постоянно меняется. Все мы оказались на некоторое время в ловушке.

— Единственный, кто может понять это образование, — старший Чжоу. Я получил от него известие, что он думает о том, как сломать формирование, но в краткосрочной перспективе решения не существует. — тяжело сказал Старик Демонический Император.

— А?

Ван Чун задохнулся от удивления. После короткого оцепенения он встряхнулся и осмотрелся вокруг.

Раньше он был полностью сосредоточен на своем Мастере, но теперь он понял, что окружен серой дымкой. Невозможно было отличить небо от земли, а также было невозможно увидеть, что происходит снаружи. Этот эффект был довольно похож на ловушку душ Иньян, но на гораздо более сильном уровне.

Трещина!

Рядом раздался хруст костей.

Ван Чун повернул голову и увидел, как на землю упал сидящий скелет в форме ученика секты. Плоть этого человека полностью высохла, оставив только кожу поверх каркаса костей. Судя по выражению его лица, перед смертью он мучился от жестокой боли.

Оглядываясь вокруг, Ван Чун увидел более десятка таких скелетов.

— Это сектантские мастера боевых искусств, которые наткнулись на Гору Бессмертного Источника. Даже после смерти они не смогли покинуть это место. — сказал Старик Демонический Император. — Они были там, когда я сюда попал. Кажется, это место открывалось уже не один раз.

Ван Чун не ответил, но его сердце мгновенно упало.

— Если это так, то что, если это ловушка? Если Гора Бессмертного Источника появится сама по себе, а карта сокровищ не нужна. Владыка Бессмертного Источника никогда бы не совершил такую ошибку. — сказал Ван Чун.

— Старший Чжоу сказал то же самое, но сейчас мы не можем делать никаких выводов. Это образование чрезвычайно старое, в то время как искусство формирования давно находится в упадке. Не осталось ни одного человека или фракции, которые могли бы возвести такое массивное образование. Это образование определенно было создано Владыкой Бессмертного Источника, и даже если у нас нет настоящей карты сокровищ, она определенно каким-то образом с ней связана. Нет, это не может быть простой ловушкой.

Старик Демонический Император тщательно смотрел по сторонам. Он размышлял о природе Дворца Бессмертия и столкнулся с теми же проблемами, о которых думал Ван Чун.

Бузз!

Мир начал колебаться, и окружающее пространство принялось дрожать. Ван Чуну показалось, что какая-то гигантская рука захватила пространство и начала его трясти. Он тут же поморщился.

Мысль промелькнула в его голове: Формирование меняется!

Ван Чун однажды узнал кое-что о формированиях от старейшин Ду и Фан и знал, что формирования разделялись на пост-небесные и пред-небесные. Пост-небесные формирования, однажды созданные, больше не будут меняться. Пред Небесные формирования покрывали чрезвычайно большую территорию, и как только кто-то входил в эти формирования, их позиция постоянно менялась. Самое главное, что большинство этих изменений будет чрезвычайно опасным. Очень немногие могли выйти из таких формирований живыми.

-… Вы, возможно, заметили, что это формирование меняется раз в час, и не все позиции меняются одинаково. По словам старшего Чжоу, существует восемь типов, восемь изменений. В одно мгновение позиция, которую вы занимаете, может быть безопасной, но через мгновение она может быть чревата опасностью. Но это нормально. Положение, которое мы занимаем, должно быть безопасным как минимум двадцать четыре часа. По этой же причине я привел тебя внутрь.

— Мастер, как вы узнали все это?

У Ван Чуна было удивленное выражение лица. Хотя его мастер обладал глубоким совершенствованием, он не был особенно опытен в области формирований. По логике вещей, ему нечего было сказать об этом месте. Он казался больше похожим на…

— Конечно, я сам ничего не знаю о таких вещах. Это сказал мне старший Чжоу. Он оказался в одном из ворот формирования, но, поскольку он понимает, как меняются формирования, он, вероятно, в намного большей безопасности, чем мы. Всего шесть часов назад формирование его подтолкнуло к близкому мне месту, где он рассказал мне все эти вещи. И исходя из того, что он сказал, еще через шесть часов смена формирования объединит его местоположение с нашим местоположением. — спокойно объяснил Старик Демонический Император.

Услышав это, Ван Чун почувствовал себя намного тише. Старейшина формирования был гроссмейстером формирований, возможно, самым грозным мастером формирований современности. Если он полагал, что их позиции объединятся через шесть часов, то, вероятно, это так и было.

Чем старше формирование, тем оно опаснее. Безрассудное движение вокруг в таком месте может вызвать цепную реакцию, которая только втягивает человека в объятия смерти.

— Я должен подождать, пока мы снова не примкнем к старшему Чжоу, прежде чем что-то делать. — тихо сказал себе Ван Чун.

Ауууууу!

Пока Ван Чун размышлял, он внезапно услышал вой неподалеку, за которым быстро последовал другой, каждый из которых был чрезвычайно пронзительным. Лицо Ван Чуна изменилось, и он поднялся на ноги.

— Спасите меня!

— Ах! Мое лицо!

— Что это за место?! Сокровище! Я хочу сокровище! Ах!

Эти голоса походили на мимолетные вопли призраков и заставляли волосы встать дыбом. Ван Чун бросился в направлении голоса, но после того, как он прошел всего несколько шагов, он остановился. Все вокруг стало жутко тихим. Несколько мгновений спустя раздался жалобный крик, но на этот раз его положение постоянно менялось, и его трудно было отследить.

Но этот крик леденил кровь.

Старик Демонический Император закрыл глаза и поднял голову, а затем спокойно сказал:

— Они, вероятно, мертвы!

— В этом формировании много опасностей. Для тех, кому не хватает силы, но они настолько одержимы жадностью, что безрассудно бросаются сюда, не удивительно закончить жизнь таким образом.

Лицо Старика Демонического Императора было холодным и безразличным. Он не испытывал жалости к этим мастерам боевых искусств из сект, которые безрассудно бросились в формирование. Несмотря на то, что им не хватало силы, они жаждали искусства номер один в мире. Старик Демонический Император никогда не имел хорошего мнения о таких людях.

— Чун-эр, готовься. Приближается наше собственное испытание! — внезапно сказал Старик Демонический Император.

Ван Чун был ошеломлен, но быстро что-то почувствовал и сосредоточил свое внимание.

Румбл! Несколько мгновений спустя пространство, в котором находился Ван Чун, начало дрожать, но это было не так, как надо.

Ван Чун почувствовал, что пространство грохочет, как скоростной поезд, который врезался во что-то. Шипение! Внезапно со всех сторон в пространство начал стекать темно-зеленый дым.

Когда темно-зеленый дым ворвался, пространство зашипело от разрушений.

Яд!

Разум Ван Чуна задрожал. Он немедленно выпустил Звездную Энергию, которая окружила область вокруг него радиусом в несколько футов. В то же самое время, Старик Демонический Император задрожал, и выпустил свой собственный поток Звездной Энергии, чтобы защититься.

Хиссс! Несколько мгновений спустя темно-зеленый дым поглотил учителя и ученика. Ядовитый туман был похож на кислоту, но весь дым отразила выносливая и плотная Звездная Энергия, окружающая Ван Чуна и Старика Демонического Императора.

На уровне Старика Демонического Императора он был практически невосприимчив к яду, и только сильнейший мог его сбить.

— Ааа! Мои глаза, мои глаза!

Пока мастер и ученик вкладывали все свои силы в борьбу с ядом, раздались крики и множество ударов. Несколько человек бросились из ядовитого тумана в их сторону.

— Не нужно беспокоиться о них! Умы людей злые, и те, кто входит в это место, сами несут ответственность за свою жизнь. Если они хотят, чтобы кого-то обвиняли, они должны винить себя!

Старик Демонический Император закрыл глаза, выражение его лица было суровым и холодным. В своей жизни он был предан своим учеником, подвергся нападкам как праведных, так и злых сил, и стал разыскиваемым человеком, за которым охотились десятки тысяч людей. Ван Чун и его сестра несколько смягчили его сердце, даже заставив его пойти в Талас, чтобы помочь Ван Чуну и Великому Тану против арабов.

Но эта мягкость предназначалась только для людей двора и надлежащего общества. Его отношение к людям мира боевых искусств было совершенно другим. Никто не понимал больше, чем он, насколько зловещими, хитрыми и коварными были эти люди. В мире сект, если кто-то не нанесет удар в спину, он будет сам убит ударом в спину. Не было никого, кому можно было бы доверять.

— Ах!

Крики продолжались, боль внутри них пронзила сердце Ван Чуна, словно лезвия. Когда Ван Чун увидел, как эти фигуры убегают в другое место, а затем катятся и корчатся на земле, он не мог не вздохнуть. Он, естественно, понимал, о чем думал его мастер. По правде говоря, с того момента, как они вступили на северо-запад, Ван Чун почувствовал, что характер его мастера слегка изменился.

Но…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1388. Прогресс у Мастера!**

«Забудь это! Я до сих пор не могу просто смотреть, как люди умирают!» — внутренне пробормотал Ван Чун.

С этой мыслью он быстро встал и послал потоки Звездной Энергии к кричащим мастерам боевых искусств. Они закрыли глаза и сильно дрожали.

— Глотай!

Ван Чун достал таблетку и сунул ее в рот какому-то мастеру боевых искусств. В то же время Звездная Энергия ворвалась в тела других мастеров боевых искусств. Мгновение спустя темно-зеленый туман начал выходить из их пор и отверстий.

— Сядьте на землю, скрестив ноги, и сосредоточьтесь на распространении своей энергии! — строго сказал Ван Чун.

Зная, что у Ван Чуна не было злых намерений, и зная, что они окружены опасностью, эти независимые мастера боевых искусств не посмели отказываться. Они поспешно сели на ноги, скрестив их, и начали распространять свою энергию.

— Хаах… — Старик Демонический Император не мог не вздохнуть.

— Отлично!

После этого Старик Демонический Император послал свою собственную Звездную Энергию, шагнув вперед, втянув нескольких других не связанных между собой мастеиз в их тел. Хотя он имел много обид против людей из сект и не хотел слишком увлекаться ими, Старик Демонический Император не смог преодолеть упрямство своего ученика.

Сердце Ван Чуна было слишком мягким. Во имя народа юго-запада он уехал один, чтобы отбить Мэнше Чжао и У-Цан. Ради Великого Тана он привел армию к битве с арабами, которые намного превосходили их по численности. И хотя жители столицы Великой Династии неправильно поняли его и заставили его сердце запутаться в депрессии, он никогда не сдавался, никогда не наносил ответный удар… У Ван Чуна был характер, совершенно не похожий на характер его мастера.

Но это было именно то, что Демоническому Императору понравилось в его ученике.

Проведя с ним более двух лет, Старик Демонический Император не только не смог изменить своего ученика, но и сам изменился.

С помощью Ван Чуна и Старика Демонического Императора эти люди смогли стабилизировать свое дыхание.

— Мастер, спасибо!

Ван Чун посмотрел на Старика Демонического Императора с оттенком стыда в глазах.

— Хватит, хватит! Это всего лишь несколько муравьев. Спасти их так же просто, как поднять руку.

Старик Демонический Император махнул рукой.

Ван Чун мгновенно улыбнулся, услышав это. Он знал, что в то время как его мастер говорил жестко, у него не было злого сердца. Даже если бы его здесь не было, его мастер все равно предложил бы им помощь.

Прошло время. Внезапно глаза Ван Чуна вспыхнули, и он что-то почувствовал.

— Кажется, у яда есть ограничение по времени. По истечении определенного времени он начнет уходить.

Ван Чун заметил, что темно-зеленый ядовитый туман постепенно рассеивается. Несколько мгновений спустя он полностью исчез.

Кашель, кашель!

Послышался кашель. Независимые мастера боевых искусств, которые были защищены Звездными Энергиями Ван Чуна и Старика Демонического Императора, наконец пришли в себя. Поскольку они постепенно перестали распространять свою энергию, они казались довольно бледными, но у них не было серьезных травм.

— Ах!

Внезапно один из мастеров боевых искусств в шоке уставился на Старика Демонического Императора. Как будто увидев ядовитую змею, он ударил обе ладони о землю и в страхе и панике полетел назад.

— Де-Де… Демонический Император!

Встревоженные голосом этого человека, другие мастера боевых искусств повернулись к холодной и внушительной фигуре Старика Демонического Императора, а затем отступили в панике и беспокойстве.

Все в мире боевых искусств знали о печально известной репутации Демонического Императора Чжана Вэньфу. Более того, не так давно они увидели иллюзию человека в воздухе. Как может произойти, что настоящий мужчина не вызовет паники и ужаса?

— Бежим!

Один из мастеров боевых искусств встал и немедленно бросился наружу, вскоре исчезнув без следа.

Ван Чун не пытался остановить его, но его глаза внезапно стали холодными. Почти в то же мгновение намек на убийство вспыхнул в глазах Старика Демонического Императора. Его пальцы сжались, а затем медленно расслабились.

— Черт побери! Как мы столкнулись с таким демоном?!

Несколько других мастеров боевых искусств, дрожа, бужели прочь.

Глаза Ван Чуна стали еще холоднее.

Это массивное образование было чревато опасностью. Если все пойдет так, как ожидалось, эти люди были обречены. Однако на этот раз Ван Чун не собирался идти им на помощь. Каждый выбрал свой путь. Ван Чун спас их один раз, и он не сделает этого больше.

— Ах!

Через несколько мгновений издали раздался крик, а затем наступила тишина. Вернувшись к воротам формирования, те мастера боевых искусств, которые не выбежали, дрожали от страха, поняв, что произошло.

Ван Чун больше не обращал на них внимания. Теперь, и он был в безопасности, пришло время беспокоиться о том, что будет дальше.

«Примерно через два часа должен появиться старший Чжоу», — внутренне пробормотал Ван Чун.

Бззз! Ван Чун открыл глаза и вошел в мир энергии. В одно мгновение окружающий пейзаж превратился в великолепный и причудливый мир плавной энергии.

Какой сложный энергетический узор!

Через энергетический мир он мог видеть, что это образование было сформировано из тысяч различных видов энергии. Когда он посмотрел на образование, он почувствовал себя муравьем, смотрящим на величественную гору, ничтожно маленькую.

Мало того, что, когда Ван Чун оглянулся вокруг и попытался наблюдать другие места, он мог ясно ощутить, что какая-то невидимая энергия мешает ему, так что его кругозор в мире энергии был ограничен.

Это должен быть было эффектом, производимым печатью вокруг Горы Бессмертного Источника.

Хотя на его зрение не влияли обычные барьеры в мире энергии, энергия может препятствовать энергии и влиять на обзор. Ван Чун почувствовал, что вся Гора Бессмертного Источника была заключена в энергетический купол.

В его ухе раздался знакомый голос.

— Ты, должно быть, увидел это, да? Это формирование не только материальное, но и энергетическое. Кажется, что значительная часть недостающей энергии, о которой упоминал старший Чжоу, — когда он говорил об этом как об изображении вселенной, — была собрана здесь. По мере изменения формирования меняется и энергия. Каждые ворота формирования — это разные виды энергии, и в сложившейся ситуации существует более тысячи таких ворот формирования. Если мы не сможем выяснить закон, регулирующий их, нам будет очень трудно покинуть это место.

— Мастер!

Ван Чун вдруг заметил, что его мастер стоит рядом с ним.

В мире энергии энергия в теле его мастера была молочно-белой и плотной, и казалась сильнее, чем любая другая энергия, которую он мог видеть. И когда Ван Чун оглянулся, его внимение сразу же привлек его мастер. В отличие от обычных глаз, в мире энергии глаза его мастера были ослепительными шарами, сотканными из золотой энергии.

Эта золотая энергия казалась Ван Чуну чрезвычайно высокого уровня, но по какой-то причине Ван Чун чувствовал, что она чрезвычайно знакома, как если бы он видел ее раньше.

Бузз!

Через мгновение Ван Чун, наконец, понял, где он видел эту золотую энергию.

— Мастер, ты…!

Глаза Ван Чуна расширились, и он наконец понял.

В битве при Таласе, когда бог арабской войны Кутайба только что ворвался в Тонкое Царство, вид золотой энергии появился в его теле. Это была энергия Тонкого Царства, энергия, пришедшая из более высокого измерения.

Может ли быть так, что его мастер добился еще больших успехов в боевых искусствах и коснулся Тонкого Царства?!

Ван Чун был в шоке и в восторге. С другой стороны, Старик Демонический Император, казалось, понял, о чем думал Ван Чун, и кивнул, с улыбкой на губах.

— Чудесно!

Получив подтверждение от своего мастера, Ван Чун сжал кулаки.

— Твой мастер действительно сумел понять несколько вещей, сражаясь с этим иностранным Богом Войны. Как только мы исправим твой дефект совершенствования, твой мастер расскажет тебе все. В твоем нынешнем состоянии эта энергия не обязательно полезна для тебя. — сказал Старик Демонический Император.

Что больше всего беспокоило Старика Демонического Императора, так это состояние его ученика. Из всех своих учеников Ван Чун принес ему наибольшее удовлетворение, и только Ван Чун был достоин унаследовать все, что у него было. Это путешествие на северо-запад было в первую очередь предпринято ради Ван Чуна, а сам он был второстепенным.

— Ваш ученик понимает!

Ван Чун кивнул. Его тело содержало более тысячи видов энергии. Если бы он добавил энергию Тонкого Царства в эту смесь, это, вероятно, вызвало бы извержение энергии в его теле, только вызвав у него еще больше проблем.

— Приготовься! — внезапно сказал Старик Демонический Император. — Формирование снова изменяется.

Румбл! Несколько мгновений спустя формирование снова изменилось. Опасная энергия вырвалась вперед, и Ван Чун мгновенно выпустил свою звездную энергию наружу. Но когда он посмотрел на рандомных мастеров боевых искусств, Ван Чун помедлил, а затем он быстро взял их под свой барьер звездной энергии.

По мере того, как медленно проходило время, взрыв криков иногда эхом проникал сквозь строй, окружающий Гору Бессмертного Источника. Бесчисленные люди умирали в этом древнем формировании, но, как сказал старейшина формирования, ворота формирования, где находились Ван Чун и его мастер, были относительно безопасными, по крайней мере, для сил его и его мастера.

Ван Чун иногда входил в мир энергии и работал вместе со своим мастером, чтобы попытаться увидеть, как действует друвнее формирование. Ван Чун пытался использовать Психическую Энергию, но его усилия дали мало результатов. Масштабы и сложность этого образования намного превзошли его воображение. В то время как Ван Чуну удалось получить некоторую информацию, успешное понимание этого древнего образования, заложенного Владыкой Бессмертного Источника, было еще за далекими горами.

Кажется, нам придется подождать старшего Чжоу, — пробормотал Ван Чун. В конце концов он и его мастер были искусны в боевых искусствах, а не в формированиях.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1389. Появляется Старейшина формирований!**

После нескольких минут размышлений Ван Чун вытащил книгу из-за пазухи. Это было не что иное, как руководство «Техника Движения Пустоты». — которое он получил от человека в черном. Ван Чун просматривал его, но времени было мало, и он не успел закончить.

Все было тихо, не было ни ветерочка. Кроме того, когда формирование переместилось, это место стало довольно безопасным.

Поскольку больше нечего было делать, Ван Чун решил совершенствовать технику движения пустоты, ожидая Старейшину формирований.

Независимые мастера боевых искусств держались вдалеке, и все было тихо. Его мастер пытался понять законы формирования через мир энергии. Никто не замечал Ван Чуна и руководство по технике движения пустоты. Даже если кто-то заметил, они бросили на него мимолетный взгляд, и поспешно отвернулись.

— Пустота ограничена, а ум безграничен. Когда ум объединен, он может так же умело путешествовать через пустоту, как колун главного мясника скользит по сухожилиям быка!

— Используйте сердце, чтобы контролировать ум, разум, чтобы контролировать тело, тело, чтобы контролировать пространство, и все вещи будут недоступны, и никто не обнаружит вас. Таким образом, это не простая техника движения тела.

......

Читая строку за строкой, Ван Чун быстро погрузился в технику движения пустоты.

Эти люди в черном были опасными, злобными и чрезвычайно таинственными. Их боевые искусства были действительно глубокими и намного более грозными, чем большинство боевых искусств, к которым имели доступ люди этой эпохи.

Ван Чун быстро начал совершенствоваться в соответствии с предписанной мантрой.

Эта техника движения пустоты не имела ничего общего с его внутренней энергией. Таким образом, культивирование ее не ухудшит нынешнюю ситуацию в его организме. По этой же причине Ван Чун решил заняться этим.

Прошло время, и Ван Чун вскоре почти полностью разгадал секреты техники движения пустоты. В конце концов, он был Великим Генералом, так что ему было намного легче развивать эту технику.

Ван Чун погрузился в совершенствование. Вдруг, Старик Демонический Император сказал:

— Это здесь!

Сердце Ван Чуна дрогнуло, и он поднял голову. Подняв глаза, он увидел, что по прошествии часов даже тусклое и серое небо начало темнеть.

Хотя было невозможно определить направление в этом обширном и сложном образовании, все же можно было увидеть по цвету неба, день это или ночь.

Румбл! Спустя несколько секунд пространство начало дрожать, и формирование снова было приведено в движение.

— Чжан Вэньфу, мерзавец, ты где? — внезапно раздался голос, и Ван Чун внезапно почувствовал знакомую ауру, исходящую слева. Бзз! В мгновение ока из серого тумана вышел низкий и гордый старец в даосской мантии.

— Старший Чжоу!

Ван Чун тут же встал, и в то же время подошел Старик Демонический Император, от души смеясь.

— Старый негодяй, я ждал несколько часов! Ты наконец здесь!

Говоря это, он крепко обнял Старейшину формирований.

— Отпусти меня! Ты старый пердун, ты собираешься задушить меня до смерти!

Старейшина формирования был одновременно взволнован и рассержен, его настолько сильно обнял Старик Демонический Император, что его лицо было красным. Крича и ругаясь, он пинал колени Старика Демонического Императора. Как оказалось, Старик Демонический Император поднял его в воздух.

Старик Демонический Император от души рассмеялся, и наконец ослабил свою хватку.

Старейшина формирования посмотрел на Старика Демонического Императора, и повернулся к Ван Чуну.

— Эй, малыш, ты действительно осмелился играть с Сун Юаньи и Ло Цзыинем! У тебя есть мужество! Полагаю, этого следует ожидать от истинного ученика Демонического Императора. Ты не подвел репутацию своего Мастера! Этот старик недооценил тебя! Твоя смелость внушила этому старику лучшее мнение о тебе!

Лицо Старейшины Формирований наполнилось высокомерием и, казалось, передавало сообщение о том, что теперь он чувствовал, что Ван Чун стоит обучения.

Когда Ван Чун увидел это, он почувствовал себя раздраженным и удивленным.

— Да, младший принимает ваши учения!

После обмена любезностями они успокоились и принялись обсуждать ситуацию.

— Старый негодяй, у тебя есть план? Исходя из сложившейся ситуации, это образование заключило в тюрьму от семи до восьми сотен человек, и чем дольше мы находимся здесь, тем сильнее становится формиование. Я пробовал несколько раз, но я не нашел способа выбраться отсюда! — говоря это, Старик Демонический Император смотрел на серый туман вокруг них.

Когда спасенные мастера боевых искусств услышали эти слова, они задрожали от страха. Все знали о силе Демонического Императора, и если даже он не мог покинуть это формирование, то и они не могли.

— Этот вопрос не так прост, как вы думаете!

У старейшины формирования было торжественное выражение лица, с намеком на беспокойство в глазах.

— Владыка Бессмертного Источника в искусстве формирования был гораздо более грозным, чем я себе представлял. Это формирование имеет в общей сложности 1024 ворот, в общей сложности 12 288 перестановок. Каждый раз оно меняется по-другому. Однако, подсчитать, как изменится формирование, довольно сложно. Я могу рассчитать только частично, поэтому я смог определить, что мы можем встретиться через шесть часов. Но я далек от того, чтобы рассчитать способ покинуть это место!

— Почему мы должны уходить? Почему мы не можем войти в Гору Бессмертного Источника? Никто из вас не хочет Искусства Бессмертного Источника? — один из мастеров боевых искусств свернулся калачиком в углу. Только после того, как он заговорил, он понял, что был слишком взволнован. Осмелившись раскрыть рот перед Демоническим Императором, он искал смерти!

— Хммм! Ты идиот! — внезапно сказал старейшина формирования, поворачиваясь к ним лицом с выражением презрения. — Ты до сих пор не понял? Горы Бессмертного Источника здесь нет!

— Невозможно! Все мы видели эту массивную Гору Бессмертного Источника.

— Искуство Бессмертного Источника — это искусство номер один в мире. Такое сокровище обязательно должно быть окружено опасностями. Вы не можете просто получить сокровище, не рискуя!

— Это правильно! Гора Бессмертного Источника должна быть в глубине этого формирования. Пока мы проходим через это формирование, мы можем определенно достичь Горы Бессмертного Источника!

Мастера боевых искусств начали роптать, их стремление к искусству номер один в мире преодолело их страх перед Демоническим Императором.

— Тьфу, в глубине формирования? Какая стая идиотов! Исходя из площади, покрытой этим формированием, если бы Гора Бессмертного Источника действительно находилась внутри, она была бы всего десять футов в высоту. — насмешливо сказал старейшина формирований.

Бузз!

Мастера боевых искусств вздрогнули от слов старейшины, мгновенно оцепенев. Гора Бессмертного Источника высотой в десять футов была, естественно, невозможна. Такого не могло быть.

Все замолчали. У Ван Чуна не было никаких комментариев, но на его лице появилось задумчивое выражение. Он был в формировании в течение нескольких часов, и использовал различные методы, чтобы попытаться его наблюдать.

Гора Бессмертного Источника просто не существовала в этом месте…

Это было то, о чем он начал подозревать, но только когда появился Старейшина формирований, истина была раскрыта.

— Как это может быть? Все видели эту массивную гору! Она казалась такой реальной! Как она может быть подделкой?! Я тебе не верю! Я не верююю! — сказал с широко раскрытыми глазами один из мастеров боевых искусств, с крайне упрямым выражением лица.

Он проделал большой путь в поисках этого высочайшего искусства, преодолев множество опасностей и был преследуем много раз, даже вступал в драки со многими мастерами боевых искусств, собравшимися здесь. После входа в формирование он пострадал от ядовитого тумана и попал в засаду, но пережил все это, чтобы получить высшее искусство и однажды стать величайшим экспертом в мире.

Но теперь Старейшина образований говорил, что все это подделка. Как он мог принять это?

— Я не верю вам, мошенники!

Взволнованный мастер боевых искусств, казалось, сошел с ума, и, прежде чем кто-то успел среагировать, он бросился в серый туман.

— Ах!

Другие мастера боевых искусств не могли не удивиться, но через несколько мгновений его не стало.

— Хммм! Ослепленные жадностью ищут только смерти!

Старейшина формирований холодно хмыкнул и отвернулся.

Ван Чуну и Старику Демоническому Императору нечего было сказать. Надо было выбирать свой путь. Старейшина формирований предупредил его, и, если он по-прежнему настаивает на том, чтобы с головой привлечь опасность, никто не сможет его остановить.

— Вернемся к формированию! Я проводил расчеты много часов, надеясь найти закономерность для сдвигов формирования, хотя бы немного, но каждый раз терпел неудачу. В моих вычислениях было что-то необъяснимое. У меня такое чувство, что кто-то управляет этим формированием! — сказал Старейшина формирований.

— Чего?!

Ван Чун и Старик Демонический Император задрожали с выражением шока на лицах.

— Как это могло произойти?!

Ван Чун скривил лоб и начал думать. Такое массивное образование не должно быть чем-то, что может контролировать человек. Более вероятно, что это образование было заложено Владыкой Бессмертного Источника несколько сотен лет назад. Если то, что сказал старейшина формирований, было правдой, то вопрос приобритает совершенно иную природу.

— Старый негодяй, ты серьезно? — сказал Старик Демонический Император с серьезным выражением лица.

— Я надеюсь, что это не так, но я производил расчеты триста-четыреста раз и каждый раз чувствовал что-то подозрительное. Я действительно надеюсь, что я выдумываю.

Старейшина формирований не знал, смеяться ему или плакать.

— Старший Чжоу, я когда-то баловался искусством формирований. Почему бы вам немного не научить меня, и я мог бы помочь вам с расчетами, — неожиданно сказал Ван Чун.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1390. Странное формирование!**

В то время как старейшины Фан и Ду были рядом, Ван Чун немного узнал о формированиях, и в апокалиптическую эпоху Ван Чун несколько взаимодействовал с формированиями. Однако, у него никогда не было систематического образования. Тем не менее, Ван Чун, несомненно, знал больше, чем обычный человек в отношении формирований.

— Это… Хорошо. В любом случае, я не мог придумать идею после такого долгого времени, так что попытайся ты. Это лучше, чем ничего не делать.

Говоря, старейшина протянул палец. Свист! В воздухе пролетел удар энергии, и, когда палец Старейшины Формации пришел в движение, он начал вычерчивать образование на земле.

Это было гигантское круговое образование с более чем одной тысячей ворот и более чем десятью тысячами перестановок. Полностью изобразить такое массивное образование было практически невозможно. Даже Старейшина Формирования мог изобразить подобное на тридцать-сорок процентов.

Но это было довольно удивительно и, несомненно, встревожило бы многих людей, если бы это когда-нибудь вышло наружу. В конце концов, Повелитель Бессмертного Источника был величайшим мастером формирований Центральных Равнин.

Более того, древние формирования были потеряны, поэтому Старейшина формировани получил грубую оценку формы формирования с помощью своих собственных выводов.

— Здорово, что у тебя есть какие-то основы, но это формирование, оставленное Владыкой Бессмертного Источника. Как много ты сможешь понять, будет зависеть от тебя самого. Я могу только дать тебе грубое объяснение.

— Искусство формирования — это искусство постоянной трансформации, но ни один из сдвигов никогда не простирается далеко от основы. Все формирования по сути имеют одно и то же основание — восемь врат Жизни, Боли, Отдыха, Остановки, Видения, Смерти, Тревоги и Открытия. Если вы можете понять ключевые сдвиги этих ворот, теоретически вы должны быть в состоянии открыть все формирования, хотя это только теоретически.

Старейшина формирований продолжал рисовать, читая лекции Ван Чуну об изменениях в формированиях, а предоставлял некоторые дополнительные знания.

Старейшина формирований никогда не был хорошим учителем, и у него не было времени посвятить себя обучению ученика. Однако Старейшина формирований много часов занимался этим формированием, а прогресс был небольшим, поэтому ему нечего было делать, кроме как учить Ван Чуна.

Более того, даже если он не заботился о монахе, он должен был заботиться о Будде. Таким образом он мог снискать расположение Старика Демонического Императора.

— Итак, каждому из восьми ворот соответствует 128 пластовых ворот этого пласта с 1536 перестановками? — наконец, сказал Ван Чун, выслушав объяснения Старейшины формирований.

Услышав эти слова, лицо старейшины застыло, и он удивленно посмотрел на Ван Чуна.

Он лишь приблизительно объяснил основы Ван Чуну, но Ван Чун смог сделать что-то подобное, намного превзойдя его ожидания. Такое понимание было действительно невероятным.

Этот ребенок не просто хорош в боевых искусствах! У него есть огромный талант, когда дело доходит до формирований!

Когда эта мысль раздалась в голове Старейшины формирований, он бросил взгляд на Старика Демонического Императора. У него внезапно возникла странная идея.

Последовало мгновенное молчание, во время которого старейшина формирований успокоился, чтобы продолжать читать лекции Ван Чуну о формированиях.

— Открытые Врата, Врата Отдыха и Врата Жизни являются благоприятными воротами и, как правило, не настолько опасны. Врата Смерти, Врата Тревоги и Врата Боли являются неблагоприятными воротами, и, если вы войдете в соответствующие им ворота формирования, вы будете в серьезной опасности. Вход в ворота Врат Смерти особенно опасен, и вы не выйдете живыми. Что касается Врат Видения и Врат Остановки, они довольно сбалансированы между благоприятными и неблагоприятными воротами. Они не так опасны, но и не так безопасны. Ты и твой мастер находитесь в воротах отдыха.

— Врата Отдыха — это ворота выздоровления. В формировании ворота постоянно меняются. Оказавшись внутри, если мастер боевых искусств не умрет, он будет измотан попытками выжить, потому что просто нет времени на отдых. Только у Врат Отдыха можно получить шанс перевести дух. В этих воротах вы можете медитировать и восстанавливать силы, восстанавливая свою звездную энергию. Именно поэтому, когда твой учитель связался со мной в мире энергии, я сказал ему не уходить. Это формирование создано Владыкой Бессмертного Источника, и оно использует энергию мира. Когда вы выйдете из Врат Отдыха, даже такой сильный человек, как твой мастер, окажется в серьезной опасности.

Старейшина формирований говорил очень серьезным тоном. Это формирование намного опаснее, чем кто-либо мог представить. Даже Старик Демонический Император не осмелился бы сказать, что он здесь в безопасности, и уж тем более Ван Чун. Даже такой мастер формирований, как старейшина формирований, может гарантировать только свою безопасность.

Перемещаясь из своего нынешнего положения в это, он чувствовал, что ступает по тонкому льду. В противном случае он бы никогда не потратил так много времени.

— Но, старший Чжоу, согласно вашим объяснениям, поскольку Врата Отдыха — это благоприятные ворота, здесь не должно быть никакой опасности. Но не так давно на нас напала группа в Воротах Отдыха. Это совсем не похоже на место для отдыха и восстановления сил, которое, как вы говорите, должно быть у Врат Отдыха, — сказал Ван Чун со сморщенными бровями.

— Хех, я еще не закончил. Раз ты быстро это заметил, это неплохо, неплохо!

Старейшина формирований погладил бороду, бросив хвалящий взгляд на Ван Чуна, и он кивнул.

— Врата отдыха не так просты, как ты думаешь. Они только менее опасны по сравнению с другими воротами формирования, но оно не совсем свободно от опасности. Как только вы входите в удивительное образование, подобное этому, не существует позиции, которая была бы абсолютно неизменной, полностью безопасной. Как говорится, дернишь за волосы — и приведешь в движение все тело. В тот момент, когда ты входишь в формирование, ты запускаешь цепную реакцию. Только найдя Врата Жизни, можно уйти.

— Врата отдыха — это отдых и только отдых. Нельзя остаться там навсегда. У Врат Отдыха каждые двадцать часов будет сдвиг, и это место будет окружено ловушками и ядовитым газом. Это неизбежно.

Ван Чун посмотрел на Старейшину формирований и сказал:

— Но… если мы продолжим в том же духе, опасность будет угрожать только один раз в день, но с моим мастером на меня напали дважды, с тех пор как я вошел. Это не совсем соответствует теории старшего.

Старейшина формирований был мастером формирований, и он не должен был ошибаться. Но Ван Чун быстро заметил части объяснения Старейшины формирований, которые не соответствовали действительности.

Мастер и ученик провели здесь много часов, и он не мог ошибиться.

— Ты!

Старейшина формирований был ошеломлен словами Ван Чуна.

— Хааа, ребенок! Как жаль, что человек с такой способностью следует за таким мастером!

— Старый негодяй, отложи эту идею! Этот старик никогда не отдаст тебе своего ученика! Выкинь эту мысль из головы! — вдруг сказал Старик Демонический Император. Хотя его взгляд был в другом месте, он хорошо знал, что происходит вокруг него.

— Чжан Вэньфу, о чем ты думаешь? Этот старик когда-нибудь говорил о краже твоего ученика?

Старейшина формирований был довольно смущен, а его лицо покраснело от разоблачения.

Он всегда был одиноким человеком, и в этом путешествии на северо-запад он даже не привел слугу. Из этого было видно, что дело не в том, что он гордый или отчужденный, а в том, что он никогда не находил ученика, который ему нравился. Будучи в его возрасте без преемника, как он мог не беспокоиться?

Но беспокойство по этому поводу не могло доставить ему ученика. В конце концов, не каждый мог служить учеником-наследником. Его суровый образ речи еще больше усложнял поиск подходящего ученика.

Но старейшина формирований никогда не думал, что Ван Чун будет таким талантливым. Ван Чуну нужно было объяснить много вещей, но он их все схватывал с первого раза.

«Жаль, как жаль! Хааа, если бы он не был учеником этого негодяя, я бы его украл…»

Старейшина формирований испытал большое сожаление, но не сказал ни слова.

Ван Чун не мог не рассмеяться про себя. Хотя иногда Старейшина формирований был довольно странным и упрямым, иногда он был очарователен.

— Старейшина, давайте вернемся к формированию. — сказал Ван Чун.

Старейшина формирований несколько мгновений колебался, но был полностью запуган тиранической силой Старика Демонического Императора и не осмеливался продолжать действовать в этом направлении.

— Малыш, у тебя хорошее чувство. Для Врат Отдыха, быть атакованным дважды за двадцать четыре часа, действительно ненормально. Вот почему я сказал, что в этом формировании было что-то странное, что, похоже, кто-то контролирует его! Но как это могло быть? Владыка Бессмертного Источника был мертвым на протяжении веков, и его род полностью исчез. И теперь, когда искусство формирования находится в упадке, в мире осталось всего несколько человек, которые действительно могут понять древние образования, подобные этому. Или, может быть, внутри формирования есть кто-то лучше меня, который вошел в ядро формирования и взял его под контроль?!

— Но это невозможно…

Старейшина формирований замолчал, его брови нахмурились, а руки так сильно чесали голову, что она чуть не кровоточила. Он всегда гордился своим мастерством формирования, и едва ли кто-либо в мире мог сравниться с ним в этом.

Он изучал все виды образований. В то время как древние формирования и диаграммы формирований могли бы быть чужими словами для других людей, Старейшина формирований знал их как тыльную сторону своей ладони.

Но перед лицом настоящего мастера от семисот до восьмисот лет назад в лице Владыки Бессмертного Источника Старейшине формирования было трудно приложить свои знания и он был неспособен постичь даже одну четвертую часть работы этого формирования, не говоря о всем деле

Таким образом, сценарий, который он изложил, должен был быть невозможным.

Эта невозможность заставила Старейшину формирований провести много времени в мучительной мысли.

Ван Чун ничего не сказал, только задумчиво опустил голову. Он не верил, что был кто-то столь же опытный в формированиях, как Старейшина формирований, который первым пришел сюда и достиг ядра формирования. Для мастера формирований, такого как Старейшина формирований, появиться на северо-западе было редким зрелищем. Было почти невозможно появиться еще одному такому же сильному мастеру формирований.

Более того, если бы этому человеку удалось добраться до ядра, он бы взял любое сокровище, находящееся внутри, и немедленно ушел. Он не стал бы часами бездельничать, замышляя что-то против семисот-восьмисот мастеров боевых искусств, находящихся в формировании, а не находясь в поисках сокровищ.

Это просто не было разумно.

Более того, такого рода поведение оскорбит как злые, так и праведные группировки, что является самым неразумным шагом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1391. Скрытая фракция!**

Чувство старшего Чжоу не может ошибаться. Неужели здесь действительно может быть какая-то третья фракция? Но что за человек мог бы контролировать такое огромное формирование, учитывая, насколько сильно ухудшилось понимание формирований в мире?

Брови Ван Чуна были глубоко нахмурены, а его взгляд был глубоко задумчивым.

Бззз! Внезапно в голову Ван Чуну пришла мысль. Он вспомнил трупы, которые он видел здесь, которые могли появиться десятилетия назад, и даже возможно, более ста лет назад, которые принадлежали людям, вошедшим в это место. Затем он подумал о множестве легенд об Искусстве Бессмертного Источника. Десять великих искусств Центральных Равнин почти все появились: даже Множество Духовного Морского Искусства, выращенное его мастером, было проявлено.

Только Первоначальное Искусство Бессмертного Источника — номер один среди боевых искусств — никогда не появлялось, даже во времена апокалипсиса и распада Центральных Равнин. Было бы хорошо, если бы Изначальное Искусство Бессмертного Источника было потеряно для истории, но из останков этой формации было ясно, что эта «Изначальная Гора Бессмертного Источника» открывается через определенные промежутки времени.

Раньше он не слишком много думал об этом, но слова старейшины формирований заставили его понять, насколько все это странно. У Ван Чуна внезапно появилась идея.

Старейшина формирований понятия не имел, о чем думал Ван Чун. Почувствовав невероятный талант Ван Чуна, он, естественно, делал все возможное, чтобы научить того всему, что знал сам, и не хотел больше ничего, кроме как погрузить все, чему он научился, в мозг Ван Чуна. Поэтому, благодаря лекциям такого рода и собственным способностям понимания Ван Чуна, тот быстро поднялся в своем понимании образований.

Пока Ван Чун продолжал узнавать о формированиях со Старейшиной формирований, мало кто знал, что в другом месте пара глаз молча наблюдала за всеми ними. Наблюдая за тем, как один мастер боевых искусств за другим входит в образование и превращаются в прах в жерновах формирования, они оставались холодными и бесстрастными.

— Люди умрут за богатство, а птицы умрут за еду! Они сами виноваты!

Продолжая наблюдать за сменой формирования, он холодно сказал:

— Сколько человек осталось в формировании?

Вскоре донесся голос, благоговейный и почтительный.

— В образовании пятьсот семьдесят шесть человек. Около ста пятидесяти человек были убиты.

— Чего?! Так мало людей умерло?

Первый человек заложил руки за спину и яростно обернулся, а его брови глубоко нахмурились.

— Пришло больше людей, чем в прошлый раз, и они гораздо осторожнее. Недавно созданный Праведный Альянс оставил снаружи более трехсот человек, и внутри формирования есть три могущественных эксперта: Предок Множества Призраков, Черный Предок Инь и Сун Юаньи.

— Эти три человека собрали вокруг себя много мастеров боевых искусств. С их помощью наше образование гораздо менее смертоносно, чем мы предполагали, и само образование даже несколько пострадало.

Подчиненный поклонился и остановился на несколько мгновений, а затем продолжил.

— Кроме того, в формировании есть Демонический Император, который проходил мимо. Это великий демон мира боевых искусств, который, по слухам, убивает, не моргая. Он всегда был параноиком, одиноким и необщительным, но на этот раз он, кажется, привел с собой эксперта по формированиям. Демонический Император получил его руководство и решил остаться в Воротах Отдыха. Мы не можем использовать наши методы против него.

— Хм, что еще за эксперт по образованиям? В эту эпоху упадка, когда знания древних образований были утрачены, это всего лишь клоуны! Или вы думаете, что есть кто-то, кто может бороться против древнего формирования, оставленного Владыкой Бессмертного Источника? — холодно сказал лидер.

— Ваш подчиненный понимает!

Подчиненный поспешно опустил голову и не смел больше говорить.

— Им нельзя безопасно находиться внутри формировании. Поскольку они желают сокровищ Владыки Бессмертного Источника, они должны быть готовы к тому, что всех здесь убьют. Выполните мой приказ! Активируйте энергию формирования в ядре! Будь то Сун Юаньи, Черный Предок Инь, или Демонический Император, я хочу, чтобы их всех убили!

— Да!

......

На позиции Врат Отдыха на юго-западе знания Ван Чуна стремительно развивались, заставляя даже Старейшину формирований вздыхать в похвале. Ему все больше нравился Ван Чун. Сначала он учил Ван Чуна только потому что неотложной задачей было вырваться из этого формирования, но со временем он совершенно забыл об этом и тайно начал относиться к этому как к тайной встрече, где он инструктировал своего ученика.

— Позвольте мне спросить вас, сколько раз Ворота будут меняться каждые пятнадцать минут?

— Двести пятьдесят шесть! — ответил Ван Чун, даже не задумываясь.

— А Ворота Остановки?

— Пятьсот двенадцать! — немедленно ответил Ван Чун с задумчивым выражением лица.

— Тогда позволь мне спросить, если человек окажется в Вратах Сигнализации, сколько времени потребуется, чтобы сила формирования подтолкнула его к Воротам Боли? И к Вратам Смерти?! — спросил старейшина формирований, выражение его лица было очень серьезным.

— Смена будет происходить каждый час. Если он не отреагирует должным образом, ему потребуется около двенадцати смен, двенадцать часов, чтобы его подтолкнули к Воротам Боли, но потребуется всего четыре часа, чтобы пройти от Ворот Боли к Вратам Смерти, где он будет должен взять на себя всю мощь формирования и в основном будет обречен! — строго сказал Ван Чун. Его мысли бегали все быстрее и быстрее. В сознании Ван Чуна бесчисленные точки соединялись в обширное образование, каждая точка постоянно сталкивалась и вращалась.

— Тогда позволь мне спросить, если человек попадает в Врата Боли, какие врата формирования и сколько шагов ему нужно будет сделать, чтобы вернуться к Вратам Видения, и сколько шагов потребуется, чтобы добраться до Врат Отдыха и подальше от опасности? — мрачно сказал Старейшина формирований. Его вопросы возникали быстрее и становились все труднее.

На этот раз Ван Чун, наконец, замолчал, его разум быстро рассчитал. Увидев это, старейшина формирований погладил бороду и усмехнулся. Способности Ван Чуна к пониманию были слишком высоки, настолько, что он почти смутил своего учителя.

«Я должен дать ему немного вкуса сложности, чтобы он не думал, что формирования слишком легки и на стал безрассудным!»

Старейшина формирований наблюдал, как Ван Чун усиленно думает, и внутренне злорадствовал.

Но мгновение спустя ответ Ван Чуна полностью опустил настроение старейшины формирований.

— Если кто-то хочет вернуться к Воротам Времени из Ворот Боли, он должен пройти через Ворота Тревоги, Ворота Остановки, Открытые Ворота, Ворота Остановки, Ворота Тревоги, и только после этого можно вернуться к Воротам Времени. Для учета смен в Девяти дворцах потребуется 1364 шага.

— А если кто-то хочет добраться до Врат Отдыха, ему потребуется еще 3351 шаг! — просто добавил Ван Чун.

!!!

Глаза старейшины широко раскрылись, а челюсть отвисла.

— Это… как это могло быть?

Старейшина формирований не мог поверить, что Ван Чун смог так быстро переварить его учения всего за несколько часов и применить их к этому формированию. Это полностью опровергло понимание старейшины образований искусства формирований.

Старик Демонический Император стоял в стороне, внутренне посмеиваясь при виде этого взгляда. Он, естественно, мог сказать, что Старейшина формирований рассматривал Ван Чуна как своего наследного ученика. Он просто решил не показывать этого.

Ван Чуну потребовалось всего два года, чтобы стать Великим Королем, Королем Иностранных Земель, и в то же время культивировать Искусство Великого Неба Иньян до своего пика. Такие способности к пониманию выходили далеко за пределы обычных людей, и формирования Старейшины формирований не могли представлять ему никаких трудностей.

— Хех, старший, по правде говоря, я просто обладаю впечатляющими способностями расчета. Для решения ваших задач мне просто нужно полностью сосредоточиться на подсчете результата.

Ван Чун слабо улыбнулся.

— Ты ублюдок!

Старейшина формирований вскипел, его грудь поднималась и опускалась. Искусство формирования было чрезвычайно глубоким, и услышав Ван Чуна, просто описавшего формирования как простой расчет, он почти взорвался от ярости.

Пока они говорили, раздался грохот! Земля снова начала дрожать.

— Ах! — вольные мастера боевых искусств, которые были в том же месте, что и группа Ван Чуна, в тревоге закричали. Их лица были поражены страхом.

— Это начинается снова! — в беспокойстве стали запинаться люди. Они были мастерами боевых искусств значительной силы, но были как муравьи по сравнению с силой этого огромного формирования.

— Там что-то другое!

Ван Чун торжественно посмотрел на серое небо. По какой-то причине сдвиг формирования отличался от того, что было раньше.

— Малыш, Чжан Вэньфу, будьте осторожны! — внезапно заорал старейшина формирований. Его глаза нервно смотрели на небо. — Здесь происходит что-то странное! Энергия формирования, похоже, получила большой импульс!

Каклак!

Едва он закончил говорить, и массивный взрыв наполнил уши каждого человека, как будто какая-то ужасающая энергия разорвала мир на части. Прежде чем кто-то успел среагировать, темно-зеленый туман поднялся, как прилив, гораздо сильнее, чем когда-либо.

В то же время, казалось, что все пространство стало похожим на неконтролируемого змея, которого тут и там подбрасывала какая-то ужасная энергия. Формирование пришло в движение.

— Ах!

Послышались крики тревоги, и мастера боевых искусств запаниковали.

— Спасите меня! Молодой Мастер, спасите меня!

Как тонущие люди, они обратились к Ван Чуну с просьбой. Формирование было намного страшнее, чем они себе представляли. Если Ван Чун не спасет их, они будут убиты.

Бузз!

Пока эти люди разговаривали, к ним тянулась огромная сила поглощения. В то же время «Звездная энергия» Ван Чуна расширилась, чтобы полностью охватить этих мастеров боевых искусств.

Буквально через несколько секунд после того, как Ван Чун закончил делать это, мимо пронесся разъедающий туман. Раздалось шипение, как будто даже само пространство растворялось.

Хотя на этот раз ядовитый газ был другим, Ван Чун быстро успокоился. Он имел некоторый опыт работы с ядовитыми ловушками, и таким ловушкам теперь будет очень трудно ему угрожать.

— Чун-эр, осторожнее! — вдруг закричал Старик Демонический Император.

Ван Чун только начинал задаваться вопросом, что происходит, как внезапно почувствовал что-то огромное и беспрецедентное, тянущее его, как будто вся земля пыталась поглотить его энергию. И Ван Чун понял, что именно его шокировало и сбило с толку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1392. Сдвиг формирования!**

Звездная энергия в теле Ван Чуна начинала притягиваться какой-то невидимой силой.

Великое Искусство Творения Небес Иньян было злым искусством номер один в мире. Оно впитывало в себя энергию других, но никогда никто не мог впитать его энергию.

Ван Чун был сильно шокирован.

— Будь осторожен! Это сила образования! Оно использует силу мира! Наверное, не только мы чувствуем это притяжение! — донесся голос Старика Демонического Императора.

Старик Демонический Император тоже страдал от силы притяжения, мастер и ученик, казалось бы, стояли перед гигантской пастью, которая постоянно поглощала их звездную энергию.

На уровне, на котором совершенствовались Ван Чун и Старик Демонический Император, звездная энергия была прочной и плотной, как сталь. Если даже такие эксперты, как они, страдали, можно было легко представить, в каком состоянии находились другие.

Этого было достаточно, чтобы кого-то напугать.

— Aaaa!

— Я не могу двигаться! В чем дело?! Как это могло произойти?!

— Спасите меня! Спасите меня! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!

В то время как Ван Чун и Старик Демонический Император делали все возможное, чтобы противостоять силе формирования, они слышали крики из соседних областей.

Несколько мгновений спустя эти жалкие крики внезапно прекратились. Но холод в сердце, оставленный криками умирающих, остался.

Румбл! Прежде чем первая волна успокоилась, пришла вторая.

Пока Ван Чун и другие пытались сориентироваться, всё вокруг задрожало. В то же время старейшина формирований срочно заговорил.

— Нехорошо! Формирование пришло в беспорядок! Нас оттолкнули от Ворот Отдыха до Ворот Тревоги!

Даже тон голоса Старейшины формирований изменился. Ворота Отдыха были одними из самых безопасных из восьми ворот, место, где можно было стоять твердо. Опасностей, с которыми они столкнулись, было намного меньше, чем тех, с которыми сталкивались люди в других местах.

Но всего минуту назад энергия формирования вытолкнула их из Врат Отдыха в чрезвычайно опасные Врата Тревоги.

Восемь ворот формирования были тесно связаны между собой. Если кто-то не сможет войти во Врата Жизни или Врата Отдыха, его будут проталкивать через менее опасные врата к более опасным вратам, пока его окончательно не втолкнут во Врата Смерти, где его и убьют.

Бузз!

В то время как голос Старейшины формирований эхом звучал в ушах Ван Чуна, он почувствовал, как усиливается притяжение формирования.

Его Звездная Энергия начала утекать с еще большей скоростью.

Взрыв!

Почти в тот же момент сверху раздался завывающий звук.

— Над нами!

Старейшина формирований посмотрел вверх и поморщился. В небе огромные каменные колонны, которые можно было бы обхватить руками двух человек, с удивительной скоростью падали на них.

Каждый каменный столб весил от семи до восьми тысяч цзинь, и что более важно, эти каменные столбы излучали мощную рябь Энергии Источника.

Формирование излило огромную энергию мира в каменные столбы, что сделало каждую из них эквивалентной атаке полноправного специалиста боевого искусства.

Такая атака угрожала даже экспертам уровня Ван Чуна и Старика Демонического Императора.

Все мгновенно побледнели.

Ворота Тревоги!

Это были одни из самых опасных ворот формирования. Если атаки здесь были такими мощными, они могли легко представить, насколько опасными были Врата Боли и Смерти.

Бум!

Почти в тот же момент огромная Звездная Энергия взлетела в небо, ударившись об эти каменные столбы. С грозовым грохотом все каменные столбы были уничтожены.

— Времени мало. Я разберусь с каменными колоннами, а вы придумайте как найти выход! — громко крикнул Старик Демонический Император. Это он разбил каменные колонны, но опасность преследовала их, как тень, и это было только начало.

Рябь появилась в небе как невидимая энергия, изливающаяся в пространство. Каменные плиты начали собираться, и в мгновение ока сформировалась массивная каменная колонна со вторым и третьим колодцами на пути к завершению.

Каменный столб не просто исчез. До тех пор, пока кто-то оставался в воротах тревоги, эти каменные столбы появлялись бесконечным потоком, всё атакуя и атакуя.

Ситуация была ужасной. Их энергия постоянно истощалась, а с неба падали гигантские камни.

— Черт побери!

Старейшина формирований опустил голову и начал лихорадочно думать, холодные капли потаскатились с его лба. Через несколько мгновений лицо Старейшины формирований стало полностью красным, а его тело промокло.

Старейшина формирований никогда не был опытным мастером боевых искусств, и между ним и Ван Чуном был большой разрыв. И при этом он не был таким персонажем, который мог оставаться невозмутимым, даже когда рухнула гора.

В мирной обстановке он определенно мог бы придумать способ, но в такой неотложной ситуации, когда на него оказывалось такое большое давление, он не мог думать, как обычно.

Несмотря на то, что он знал, что это проблема, Старейшина формирований не мог ее исправить.

Вот-вот должна была разарзиться новая атака, и группа собиралась продвинуться дальше в направлении еще более опасных Ворот Боли и Смерти, как вдруг прозвучал чрезвычайно спокойный голос.

— Дворец Цянь, прямо на север. Через сто двенадцать шагов появятся Ворота Видения!

Говоря это, Ван Чун ударил ладонью, послав Звездную Энергию в воздух, чтобы разбить третью каменную колонну, которая только что закончила формироваться, а затем вылетел в направлении Дворца Цянь.

Все остальные вскоре поняли, что происходит, и независимые мастера боевых искусств помчались в направлении, указанном Ван Чуном.

— Правильно! Это Ворота Видения, Ворота Видения!

Слова Ван Чуна заставили старейшину быстро успокоиться, и он вскоре вычислил положение Ворот Видения. За то короткое время, которое прошло с тех пор, как они перешли от Врат Отдыха к Воротам Тревоги, произошло триста двадцать четыре смены.

Теперь, когда реакция была начата, возврат от Ворот Тревоги к воротам Отдыха был невозможен. Более того, каждые триста двадцать четыре смены толкали их к чрезвычайно опасным Вратам Смерти, как и шестьсот восемьдесят две смены, которые вскоре должны были наступить.

Направление Дворца Цянь, где на короткое время появятся Ворота Видения, дало им единственный шанс. До тех пор, пока они могли войти во Врата Видения, они могли избежать неизбежной смерти, которая пришла бы с Вратами Смерти. Это был лучший выбор в их ситуации.

Но эта возможность будет длиться только мгновение. Если они не воспользуются ею, они потеряют единственный шанс избежать нынешнего затруднения.

Если бы кто-то хотел найти единственный шанс на выживание, ему нужно было бы сделать от шестисот до семисот вычислений всего за несколько минут. И когда дело дошло до расчетов, Ван Чун действительно показал, что обладает удивительным талантом.

— Дворец Цянь, опирающийся на запад, шестнадцать ступеней. Мы можем войти в Ворота Видения на шесть секунд быстрее, — внезапно крикнул Старейшина формирований.

Ван Чун быстро ответил на слова Старейшины формирований. Старший был еще мудрее, и хотя ему удалось найти их единственный шанс на выживание и даже рассчитать расстояние и направление, его расчеты несколько отличались от реальности. Старейшина формирований был действительно более способным в этом аспекте.

— Поторопимся!

Ван Чун, Старик Демонический Император, Старейшина формирований и все вольные мастера боевых искусств, побежали в направлении, указанном Старейшиной Формирований.

Румбл! Все формирование переместилось, и в любой момент группа могла быть захвачена более опасными воротами формирования. Бззз! Внезапно казалось, что они перешли в другой мир. Массивные каменные столбы исчезли, и мощное притяжение мгновенно ослабло.

Ворота Видения!

Группа сразу поняла, что они вошли в новые ворота формирования.

— Мы наконец-то здесь!

Ван Чун вздохнул с облегчением, но мгновение спустя он почувствовал, что что-то не так. Все, кто следовал за ним внутрь — его мастер, старейшина формирований, независимые мастера боевых искусств — исчезли. В воротах формирования остался только Ван Чун.

— Ма!

Ван Чун только успел вякнуть, и, к его удивлению, серое небо стало оранжево-красным. В то же время слева и справа появились два мастера. Ошеломленный, он немедленно проглотил остальную часть своего слова.

Когда Ван Чун в замешательстве смотрел на двух «мастеров», их стало четверо. И в мгновение ока появилось восемь старейшин формирования, все они в шоке смотрели на него.

— Малыш, какой ты!

Услышав смущенный голос Старейшины формирований, Ван Чун нахмурился. Как только он собирался говорить, его глаза посмотрели вперед, и то, что он увидел, мгновенно лишило его дара речи.

В месте между Старейшинами Образования и Старейшинами-Демоническими Императорами вспыхнул свет, и затем вышел человек, идентичный ему по внешности.

Их глаза встретились, и они смотрели друг на друга.

Поддельные горы, деревья, бамбук, ручьи… несколько других объектов начали появляться вокруг него.

Ван Чун даже слышал булькающую воду. А среди ручьев и садов появилось несколько десятков мастеров боевых искусств, все они лежали на земле с выражением шока на лицах.

— Будьте осторожны! Здесь всё иллюзия. Закройте глаза и используйте Психическую Энергию, чтобы почувствовать! — внезапно раздался пожилой и глубокий голос его мастера.

Ван Чун сразу понял.

Отличительной чертой Ворот Введения была иллюзия, но в отличие от обычных иллюзий, эти иллюзии были неотличимы от реальности. Здесь воспроизводился даже звук текущей воды. Однако ранение не будет просто иллюзией, а окажется настоящим.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1393. Видеть сквозь врата!**

Бузз!

Ван Чун закрыл глаза, в то же время посылая вокруг себя свою Психическую Энергию. Все иллюзии исчезли, и Ван Чун мог чувствовать только своего мастера, Старейшину формирований и несколько независимых мастеров боевых искусств.

Но между Ван Чуном, Демоническим Стариком Императора, Старейшиной формирования и этими мастерами боевых искусств были огненные потоки красной лавы. Ван Чун сразу понял, что булькающая вода, которую он слышал, была текущей лавой, правда смешивалась с выдумкой.

Оранжево-красный оттенок неба был, вероятно, из-за лавы.

Хотя иллюзии были ложными, упасть в лаву можно было по-настоящему.

— Обратите внимание на свои ноги. Температура лавы чрезвычайно высока! Это не просто обычная лава!

Голос Старика Демонического Императора зазвучал в ушах Ван Чуна. Он, очевидно, тоже заметил лаву.

Взрыв!

Ван Чун внезапно ударил по потоку лавы в нескольких десятках футов. Дым поднялся в воздух, и красная лава задрожала и выплеснулась высоко в воздух.

Его действие казалось резким и необъяснимым, но вскоре оно дало эффект.

Оранжево-красное небо внезапно изогнулось, и в то же время иллюзии начали расслаиваться, как бумага.

— Ах! В чем дело?!

Независимые мастера боевых искусств немедленно пришли в себя, глядя в страхе и потрясении на поток лавыи. Если бы не Ван Чун, ближайший мастер боевых искусств ступил бы в лаву.

— Старший Чжоу, вы рассчитываете смещение Девяти Дворцов, а я рассчитываю смещение ворот формирования! — громко крикнул Ван Чун. Ворота Видения не были такими опасными, но под воздействием энергии формирования они могли ухудшиться в любой момент. Им нужно было убраться отсюда как можно быстрее.

У Ван Чуна была огромная Психическая энергия, и даже Старейшина формирований не мог сравниться с ним, когда дело касалось расчета ворот формирования. Но Ван Чун был еще студентом, и, хотя он умел вычислять смены формирования, он был намного хуже в понимании, когда дело касалось общего поля формирования и сдвига Девяти Дворцов. Это и стало причиной незначительной ошибки в его последнем расчете.

— Ладно! Мы вдвоем будем работать вместе, чтобы вычислить движение этого формирования!

Старейшина формирований был в состоянии волнения. Формирование, оставленное Владыкой Бессмертного Источника, было намного сложнее, чем любое формирование, с которым он когда-либо сталкивался, с более чем десятью тысячами возможных перестановок. Даже Старейшине формирований было трудно сделать расчеты. Малейший просчет вызовет новый сдвиг, поэтому он так и не смог точно рассчитать законы формирования. Но Ван Чун отлично заполнил пробелы Старейшины формирований.

Свист!

Вокруг них завыл ветер, неся с собой крики умирающих, которые становились все громче. Ван Чун и старейшина формирований закрыли глаза и сосредоточили все внимание на вычислениях. И вокруг них, без разрушения Ван Чуном, иллюзии появлялись снова и снова, начав постоянно меняться.

Бум! Удар звездной энергии ударил лавой о землю, еще раз разорвав иллюзию. На этот раз ее остановил Демонический Старик.

Старик Демонический Император не был квалифицирован в формированиях и не помог бы в этом аспекте, так что это было все, что он мог сделать, чтобы помочь.

— Старший Чжоу, через двадцать секунд, где будет дворец Кан? — вдруг сказал Ван Чун.

Махнув пальцем, старейшина формирований быстро определил ответ.

— На юго-восток, три градуса влево!

Положение Девяти Дворцов должно было измениться, но формирование, оставленное Владыкой Бессмертного Источника, было настолько мощным, что могло изменить местность и перемещаться по Девяти Дворцам.

— Малыш, поторопись! Скорость, с которой формирование сдвигается, набирает обороты. Ты нашел следующие безопасные ворота?

Старейшина формирований открыл глаза и с беспокойством уставился на Ван Чуна.

Обычные люди, возможно, не почувствовали бы этого, но в ходе своих расчетов Старейшина формирований остро почувствовал, что формирование движется быстрее, движимая внешней силой. В этом не было ничего нормального, и теперь у группы было еще меньше времени.

Он мог надеяться только на Ван Чуна!

— Дворец Кан, налево, сто семнадцать ступеней! По моему сигналу!

Вскоре Ван Чун открыл глаза и повернул свои яркие глаза в сторону дворца Кан.

Несколько мгновений спустя Ван Чун заорал:

— Спешите! Сейчас тот самый момент!

Взрыв! Следуя приказу Ван Чуна, все бросились вперед. Раздался грохот, и один из потоков лавы внезапно начал литься, посылая пламя в небо. Оранжево-красное небо быстро начало темнеть.

— Поторопимся!

Ван Чун выскочил вперед, взрыв Звездной Энергии охватил мастеров боевых искусств, и он направился к Воротам Остановки.

......

Когда Ван Чун вел свою группу к Воротам Остановки, в другом месте, несколько человек, которые наблюдали за другими областями и контролировали все, сразу же повернули головы в положение, где были Ван Чун, Старейшина формирований и Старик Демонический Император.

— Милорд, снова эта группа! Эти ребята, кажется, рассчитали законы, регулирующие наше формирование! Мы не можем их уделать! — сказал один из людей.

Группа Ван Чуна была слишком наглой. В то время как крики и вопли исходили из всех других частей формирования, пока сила формирования измельчала людей в клочья, группа Ван Чуна была довольно не затронута силой формирования.

Другой голос заговорил.

— Милорд, исходя из того, как они двигаются, они могут планировать вернуться к Вратам Отдыха. Как только они вернутся, наши атаки будут бесполезны против них, и, если это будет продолжаться, они могут найти что-то в середине формирования.

— Вернутся к Вратам Отдыха? Невозможно! Это просто муравьи, так как они могут бороться с нами? Никто не может прорваться сквозь формирование, оставленнок Владыкой Бессмертного Источника!

Тот человек, который был лидером, заложил руки за спину и усмехнулся, его глаза обратились к большой и внушительной фигуре в другом месте формирования.

— Этот человек вошел в формирование? Так как он слишком силен для нашего формирования, давайте его оттолкнем, чтобы они могли с ним сразиться! Я не хочу выживших сегодня! — холодно сказал лидер.

— Да! Милорд!

......

Ван Чун понятия не имел, что за его группой наблюдают. Пространство вокруг них яростно закружилось, и затем Ван Чун, Старик Демонический Император, и те мастера боевых искусств вошли в Ворота Остановки.

ТвишТвишТвиш!

Они едва вошли, и со всех сторон с воем обрушились стрелы. Через долю секунды огромные огненные струи начали метаться к земле, окутанные клубами дыма.

— Ах!

— В чем дело? Почему это место еще опаснее?!

— Нехорошо! Посмотрите себе за спину!

Мастера боевых искусств были в тревоге. Первоначально они полагали, что, следуя расчетам Ван Чуна, они направятся в более безопасное место, но их встретил шторм атак.

— Берегите дыхание и сконцентрируйтесь на противодействии! — раздался голос Старейшины формирований. — Ворота Видения кажутся спокойными на поверхности, но под ними скрываются опасности. Ворота Остановки кажутся опасными, но они безопасны. Неужели никто из вас не осознал, что, хотя атаки здесь самые многочисленные, ни одна из них не настолько сильна, как у Врат Тревоги?

Искусство формирования было искусством реального и ложного. Если кто-то полностью не покинул формирование, не было такого понятия, как совершенно безопасное место.

Опасность и безопасность всегда были относительны!

Напоминание Старейшины формирований заставило всех осознать, что, хотя каждая из этих стрел была толщиной с палец и казалась чрезвычайно опасной, а те камни, которые вылетали из-за них, казались довольно мощными, они были лишь эквивалентны атакам опытного боевого эксперта. Как сказал старейшина формирований, хотя здесь казалось опасно, все было не так уж и плохо.

— Ворота Остановки не так безопасны. Из Пяти Элементов Ворота Остановки считаются Древесиной, и они ограничивают другие ворота. Это немного неблагоприятные врата, от которых ожидаются несчастья, но и они являются вратами, где несчастье может превратиться в благословение. Чтобы избежать столкновения с Вратами Смерти от формирования, мы должны использовать Ворота Остановки, чтобы изменить курс! Малыш, поторопись и найди Врата Жизни! Я посчитаю смены девяти дворцов!

Ван Чун кивнул. Расправив барьер Звездной Энергии, чтобы охватить Старейшину формирований и мастеров боевых искусств, он закрыл глаза и начал вычислять.

Бум! Бум! Бум! Стрелы и камень разбивались о барьер Звездной Энергии Ван Чуна, но все они были не допущены, камни взорвались в порошок, а стрелы гнулись и ломались.

— Чун-эр, сосредоточься на расчетах! Я позабочусь об остальном! — сказал Старик Демонический Император, и затем еще более сильная волна Звездной Энергии распространилась наружу, быстро охватывая всех и отражая все атаки.

Ван Чун ничего не сказал, только кивнул и бросил все свое внимание на безумный расчет.

— Старший Чжоу, подсчитайте для меня положение Дворца Сюнь. На этот раз мы пойдем прямо к Воротам Отдыха! Это наш последний шанс! — строго сказал Ван Чун.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1394. Император Вечной Весны!**

Один неверный шаг приведет к череде ошибок. Проход через Ворота Видения к Воротам Остановки, а затем обратно к Воротам Отдыха был кратчайшим путем, чтобы избежать опасности. Если бы они пропустили свой шанс, поворот формирования отправил бы их в водоворот, который привел бы во все более опасные области, вплоть до самой смерти.

Даже если они не упали во Врата Смерти, возвращение к Вратам Отдыха все равно требовало прохождения через сто восемь ворот формирования. Расчеты, требуемые для этого процесса, превысили сто тысяч — огромное число, даже для такого человека, как Ван Чун.

Бузз!

Когда Ван Чун сосредоточился на расчетах, пространство внезапно задрожало, и внезапно начала приближаться сильная энергия.

— Владыка Альянса, берегись!

Раздался крик, и прежде чем кто-то успел среагировать, из бури вырвалась стройная фигура.

Клак! Клак! В тот момент, когда появился этот человек, воздух наполнил густой аромат, и с неба упали бесчисленные цветы и трава, полные жизни. В то же время вокруг этого человека появились зеленые пятна, которые быстро начали расширяться.

Бесчисленное множество других людей следовали за этим человеком, все в одинаковой форме с яркой эмблемой белого журавля и символом Инь-Ян на левой стороне груди.

Владыка Праведного Альянса!

Ван Чун повернулся в шоке от ощущения этой знакомой энергии. Напротив него стояла гордая фигура, его внушительный и величественный вид оставлял глубокое впечатление у любого, кто его видел. Если бы это был не Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи, кто бы это еще мог быть?

— Ах! Демонический Император!

— Все, будьте осторожны!

Мечи и сабли вылетели из ножен, и бледнолицые эксперты Праведного Альянса вокруг Сун Юаньи сразу же узнали Старика Демонического Императора. В одно мгновение все они приняли защитные позы.

Репутация человека была похожа на тень дерева, и в мире боевых искусств не было никого, кто бы не знал имени Чжана Вэньфу. Не говоря о людях праведного пути, даже ученики злого пути были в ужасе и страхе при упоминании его имени.

ТвишТвишТвиш!

Камни и стрелы продолжали сыпаться, но, просто стоя там, Сун Юаньи смог отразить все эти атаки.

Мантра Вечной Весны Бессмертного!

Будучи одним из трех лучших искусств праведного пути, оно возможно, не имело аналогов, когда речь шла о защите. Это Формирование Бессмертного Источника могло быть завалена ловушками, но их угроза для Сун Юаньи была ограничена. Мантра Вечной Весны может справиться с такими атаками гораздо проще, чем любое другое искусство. Это было главной прчиной, почему Сун Юаньи оставил Сэ Гуантина снаружи, сам рискуя внутри.

— Чжан Вэньфу! Я наконец нашел тебя и твоего ученика! На этот раз никто из вас не должен даже думать о том, чтобы уйти живыми!

Выражение лица Сун Юаньи было холодным и отчужденным, его глаза излучали яркий и пугающий свет. И в такое время он был единственным человеком в своей группе, который мог оставаться спокойным и собранным.

Будучи ведущим светом праведного пути, Сун Юаньи был определенно одним из сильнейших экспертов нынешней эпохи, и с помощью своей Мантры Вечной Весны он мог без страха встретиться с Демоническим Императором.

— Хахаха, Сун Юаньи, когда этот старик делал свое имя, ты был просто кем-то вроде мастера боевых искусств. Если бы твой мастер был здесь, этот старик, возможно, был бы немного напуган, но ты! Ты не достоин!

Борода и волосы Старика Демонического Императора начали танцевать, и его тело извергалось потоками удивительной силы. Это была естественная аура льва, и даже такой титан мира боевых искусств, как Сун Юаньи, оказался ниже его.

В нынешнем мире боевых искусств Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи имел громадную репутацию и был известен бесчисленным людям. Само имя «Сун Юаньи» вызывало уважение и трепет, и даже Ван Чун мог найти небольшое удовлетворение в борьбе с Суном Юаньи.

Но Старик Демонический Император был другим. Ему было шестьдесят, а Суну Юаньи было около пятидесяти. Они были разделены разрывом в десять с лишним лет. Хотя у Сун Юаньи была громкая репутация, у Чжана Вэньфу в расцвете сил была репутация, которая намного превосходила репутацию Владыки Праведного Альянса.

Когда Сун Юаньи был всего лишь молодым человеком в возрасте десяти с лишним лет, Демонический Император Чжан Вэньфу был великим демоном мира боевых искусств, внушая страх каждый раз, когда люди произносили его имя. С точки зрения опыта, Сун Юаньи не мог сравниться с Чжаном Вэньфу.

— Демонический Император, то было тогда, а это сейчас. Ваша эра закончилась. Зло не может подавить праведников, и что бы вы ни говорили, я буду представлять героев праведного пути и всех тех мастеров боевых искусств, которых вы убили, победив вас и вашего ученика! — сурово сказал Сун Юаньи, не отступая перед этой легендой мира боевых искусств.

Настоящее не было прошлым. Уровень совершенствования Старика Демонического Императора давно начал снижаться, и он больше не мог использовать Искусство Творения Великого Иньяна. Тем временем Сун Юаньи поднял Мантру Вечной Весны Бессмертной Вселенной на невероятно высокий уровень. Даже если у Демонического Императора были все злые искусства мира, он не чувствовал страха.

— Юаньцзя, Чанхэн, мы будем мражаться с Демоническим Императором. Изначальное Искусство Бессмертного Источника вторично, но мы должны убить этого мастера и его ученика!

— Да!

Сицун Юаньцзя и старейшины, находящиеся позади него, поклонились. Только Оуян Чанхэн посмотрел на Ван Чуна со сложным взглядом в глазах.

Почему он должен быть учеником Демонического Императора?

Оуян Чанхэн внутренне вздохнул.

Он даже сейчас помнил, как Ван Чун помог Праведному Альянсу победить Черного Предка Инь, и чувствовал огромную благодарность за это. Если бы Ван Чун был учеником кого-то другого, ни один из них не позволил бы ему попасть в эту ситуацию, кроме Демонического Императора… Тут не было места для переговоров.

Взрыв!

Раздался громовой гул, и Сун Юаньи сделал первый шаг. Это был первый раз, когда Сун Юаньи решил пойти в наступление в битве такого уровня. Демонический Император Чжан Вэньфу был самым могущественным и самым легендарным экспертом в мире боевых искусств, а также самым опасным.

Хотя Сун Юаньи всегда был чрезвычайно уважаем в мире боевых искусств и был одной из его ведущих фигур, а также чрезвычайно опытным бойцом, он прекрасно понимал, что между ним и Демоническим Императором существует разрыв. Перед лицом такого врага он не смел быть небрежным и понимал, что, только проявив инициативу, он может получить какое-то преимущество.

Твиш! Сун Юаньи, как копье, толкнул вперед указательный и средний пальцы правой руки. Воздух взвизгнул, и тысячи мечей, сделанных из энергии Вечной Весны, обрушились на Демонического Императора. В то же время, еще больше Звездной Энергии начало перемещаться и корчиться, и в мгновение ока был вызван могучий и гневный — Император Вечной Весны.

Мантру Вечной Весны было легко выучить, но трудно усвоить. Каждый шаг требовал огромных усилий и времени. Сун Юаньи потребовалось почти шесть лет горького совершенствования, прежде чем ему наконец удалось сформировать существо, которое символизировало вершину Мантры Вечной Весны, Императора Вечной Весны!

В тот момент, когда он вызвал Императора Вечной Весны, Сун Юаньи вошел в пик своей силы. Независимо от того, насколько сильным был его противник, он мог сражаться с ними напрямую в течение длительного периода времени. В мире не было техники, которая могла бы сравниться с этой, когда дело доходило до упорства и долголетия.

Бузз!

Перед лицом нападения Суна Юаньи, Старик Демонический Император оставался спокойным и собранным. Он просто протянул палец, на котором бесчисленные вспышки энергии пронзительно закричали под его командованием, каждый из которых нацелился на один из мечей Суна Юаньи энергии Вечной Весны.

Бум!

Два разных вида энергии столкнулись в воздухе.

Бесконечные намерения убийства наполнили воздух, и по региону пронеслись мощные ударные волны энергии.

— Чжан Вэньфу, используй все свои трюки! Сегодня только один из нас может остаться в живых! — раздался в воздухе ледяной голос Суна Юаньи, казалось, н со всех сторон. Внезапно, Сун Юаньи вытянул ладонь, мгновенно посылая волны Звездной Энергии Вечной Весны на землю. Но в отличие от предыдущего раза, эта Звездная Энергия вспыхнула металлическим блеском.

Сун Юаньи вырастил свою Звездную Энергию Вечной Весны до такого высокого уровня и до такой высокой плотности, что она была даже прочнее стали.

Взрыв!

Демонический Император прыгнул вперед, немедленно поднявшись в воздух. В то же время, бесконечная Звездная Энергия вылилась из каждой его поры и в ярости обрушилась на Сун Юаньи. У Звездной Энергии Старика Демонического Императора был металлический блеск, но он отличался от блеска Суна Юаньи тем, что это был блеск той частицы Звездной Энергии, которую Демонический Император извлек из Тонкого Царства.

Бум! Звездные Энергии столкнулись, но на этот раз тело Суна Юаньи дрогнуло, и он отлетел назад.

Даже несмотря на то, что Звездная Энергия Вечной Весны была им осовена до своего пика и он даже вызвал Императора Вечной Весны, Сун Юаньи не хватало умений по сравнению с этой легендой мира боевых искусств.

— Еще раз!

Глаза Суна Юаньи блеснули холодным светом, и он вернулся в драку. Хотя он был немного слабее, чем Старик Демонический Император, с точки зрения силы и совершенствования, способности Звездной Энергии Вечной Весны к восстановлению и отражению способностей позволили Суну Юаньи бросить вызов эксперту любого уровня.

Он даже не боялся Демонического Императора Чжана Вэньфу!

Воздух грохотал и стонал от звуков битвы. Битва между Сун Юаньи и Старика Демонического Императора становилась все более ожесточенной, в результате чего даже стрелы и камни Ворот Остановки были уничтожены до того, как смогли приблизиться.

Когда Сун Юаньи и Старик Демонический Император, новый и старый гегемоны мира боевых искусств, сражались, с другой стороны, Сицун Юаньцзя и другие Старейшины Праведного Альянса присматривались к Ван Чуну и Старейшине формирований.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1395. Жестокая битва!**

— Этот негодяй вместе с Демоническим Императором Чжаном Вэньфу и его учеником, поэтому с ним нелегко иметь дело. Вэй Вэнь, возьми несколько человек и убей этого старика. Что касается поддельного молодого мастера Цинъяна, оставь его мне! — произнес громким тоном Сицун Юаньцзя, его палец вытянулся к Старейшине формирования, и тут же к нему сразу бросились восемь экспертов Праведного Альянса.

— Черт побери! Зачем вы меня атакуете?!

Старейшина Формирований побледнел. Он был просто невинным свидетелем, попавшим под перекрестный огонь. Он никогда не совершал никаких преступлений против мира. Однако, будучи вместе с Чжаном Вэньфу, он дважды подвергся нападению со стороны экспертов Праведного Альянса.

— Старший Чжоу, отойди от меня! Я защищу тебя!

В критический момент Ван Чун выступил перед Старейшиной формирования, чтобы защитить его.

— Малыш, ты просто глиняный бодхисаттва, который даже не может защитить себя, но у тебя есть время беспокоиться о других! Ребята! Присоединяйтесь ко мне, чтобы поймать этого ребенка!

Глаза Сицуна Юаньцзя застыли, и он бросился вперед, чтобы атаковать Ван Чуна.

Бум!

Когда Сицун Юаньцзя атаковал, Ван Чун немедленно ударил ладонью вперед, но Сицун Юаньцзя не собирался уклоняться.

— Божественная Броня Журонг! — рявкнул Сицун Юаньцзя.

Густое пламя вырвалось из его тела и быстро превратилось в огненно-красные доспехи. Атака, выполненная ладонью Ван Чуна, безвредно отскочила от Божественного Доспеха Журавля толщиной в полфута. Тем временем Сицун Юаньцзя продолжал лететь вперед с поразительной скоростью, а его траектория не изменилась.

Оборонительное Божественное Искусство!

Глаза Ван Чуна вспыхнули.

Он видел Сицуна Юаньцзя на горе, но это был первый раз, когда они обменивались ударами.

Боевые искусства мира были разделены на наступательные, оборонительные, ловкости и скорости. Боевые искусства Сицуна Юаньцзя явно принадлежали к категории защиты и оказались одними из самых лучших. То, что он остался совершенно невредимым после одного из его ударов, означало, что божественный доспех, в который был одет Сицун Юаньцзя, достиг удивительного уровня прочности.

Но Ван Чун быстро ударил еще раз.

Свист! Свист!

Ван Чун щелкнул пальцем, посылая несколько молочно-белых зарядов энергии в Сицуна Юаньцзя.

— Мелкие уловки!

Сицун Юаньцзя усмехнулся и тут ударил кулаком по одному из этих зарядов энергии.

Но мгновение спустя, когда энергия кулака переплелась с зарядом энергии, Сицун Юаньцзя сразу почувствовал, что божественная броня Журавля вокруг его руки была пробита. Необычайно крепкая Божественная Броня Журавля была неспособна заблокировать заряд молочно-белой энергии, и еще два удара энергии попали прямо в его лицо.

Нехорошо! Ци Меча!

В голове Сицуна Юаньцзя промелькнула пугающая мысль. Изначально Сицун Юаньцзя считал, что Ван Чун лишь выпустил какой-нибудь плотный заряд энергии, но только когда он действительно вступил с ним во взаимодействие, он осознал, что эта чрезвычайно острая энергия была не чем иным, как боевая энергия, которую было труднее всего развивать — Ци Меча.

Сицун Юаньцзя почувствовал, что эти молочно-белые заряды энергии, толщиной примерно с палец, были сделаны из сгущенных кусочков Ци Меча. Каждый осколок Ци Меча был прочнее стали и острым, как божественное оружие. Божественная броня Журавля Сицуна Юаньцзя могла блокировать атаки Ван Чуна, но не могла предотвратить проникновение этих ничем не примечательных осколков Ци Меча.

Бузз!

Не успев подумать, Сицун Юаньцзя повернул голову в сторону, едва избегая атак Ван Чуна.

— Aaaa! — Из-за его спины послышался крик, и один из ударов Ци Меча Ван Чуна попал в голову эксперта Праведного Альянса, и тот упал на землю.

Искусство Бога и Уничтожение Демонов!

Ван Чун унаследовал это искусство от Бога Великой Танской войны Су Чжэнчжэня, но по целому ряду причин Ван Чун сосредоточился на продвижении более легкого Великого Искусства Небесного Творения Иньян, оставив более сложное Искусство Бога и Уничтожения Демонов на обочине на ранних стадиях, оставив понимание этой техники на будущее.

Но даже в этом случае уровень совершенствования Ван Чуна в сочетании с летальностью Искусства Бога и Уничтожения Демонов означал, что даже Ци Меча ранней стадии было достаточно, чтобы представлять серьезную угрозу. Даже Божественная Броня Сицуна Юаньцзя не могла сопротивляться его удару.

— Все вместе! Убейте его!

Видя, что Сицун Юаньцзя потерпел неудачу, эксперты Праведного Альянса взревели и быстро атаковали.

— Черт, Праведный Альянс, кучка ублюдков!

Старейшина формирований был и шокирован, и взбешен. Эти эксперты Праведного Альянса не проявили никакого уважения, выбрав Старейшину формирований в качестве одной из своих целей. Не имея времени на размышления, Старейшина Формирований махнул рукавом, посылая грозную Звездную Энергию, чтобы отбросить стрелы, идущие за ним.

В то же время он раскрыл ладонь, обнажив пять разноцветных камешков, которые он разбросал вокруг себя. В тот момент, когда они упали на землю, Старейшина Формирований исчез во вспышке света.

— Что тут происходит?

Восемь атакующих экспертов Праведного Альянса замедлились, уставившись потрясенными глазами на пустующее пространство.

— Невозможно! Этот негодяй не мог сбежать!

Один из экспертов Праведного Альянса скрежетал зубами и атаковал ладонью, посылая волну энергии, которая разбила несколько камней в воздухе, ударяя в место, которое только что занимал старейшина формирований. Бум! В воздухе появилась рябь, и эта волна энергии, казалось, ударилась о нечто твердое.

— Там! Не дайте ему сбежать!

Эксперты Праведного Альянса взволнованно повернулись в направлении исчезновения Старейшины формирований и направили в него все виды энергии.

Но прежде чем какая-либо из их атак смогла достичь цели, все стрелы и камни, летящие в воздухе, были втянуты какой-то огромной силой в водоворот, который направил их к экспертам Праведного Альянса.

Бум бум бум!

Водоворот стрел и камней разбил на части энергетические атаки экспертов Праведного Альянса и продолжил движение к ним.

— Как это могло произойти?!

— Этот негодяй взял под контроль энергию Бессмертного Источника!

Эксперты Праведного Альянса испуганно побледнели, а их глаза почти высунулись из глазниц. Никто не мог предположить, что невысокий старик будет таким могущественным, и развернет силу формирования против своих врагов.

— Осторожно!

Эксперты Праведного Альянса немедленно высвоодили Звездную Энергию, чтобы дать отпор стрелам и камням. Ливень стрел и камней был явно сильнее, чем прежде, и так сильно биил по экспертам, что их запястья затекли, и энергия в их телах бурлила.

Рядом начал формироваться другой вихрь, приносящий вторую волну стрел и камней.

— Черт побери! Отойдите!

Эксперты Праведного Альянса были встревожены ситуацией и поспешно отступили.

Они пришли напасть на Старейшину формирований, но мгновение спустя убежали быстрее, чем пришли.

— Вы, маленькие ублюдки! Идите сюда! Давайте! Попробуйте достать этого старика!

В небольшом строении в несколько квадратных футов старейшина формирований сердечно смеялся над бегущими экспертами Праведного Альянса с самодовольным выражением лица.

Он не был опытным в боевых искусствах, и, хотя он не был сильно слабым, он не мог сравниться с такими экспертами, как Старик Демонический Император, Сун Юаньи, и даже со Старейшинами Праведного Альянса, такими как Сицун Юаньцзя. Мир боевых искусств был опасным местом, и, если бы у него не было нескольких трюков, он бы никогда не смог путешествовать по миру.

Эти пять камешков были одной из хитростей Старейшины формирований.

Хотя Старейшина формирований не смог постичь правила Первоисточника Бессмертия, он смог изучить некоторые его секреты. Эти секреты в сочетании с его собственными достижениями в области формирований позволили Старейшине формирований локально контролировать часть энергии формирования и использовать ее против экспертов Праведного Альянса.

— Путь зла искривлен, и все люди на нем должны быть наказаны! Работайте вместе и истребите этого маленького демона!

Тем временем битва между Ван Чуном и группой старейшин Праведного Альянса достигла апогея. Старейшины Праведного Альянса взлетели в воздух, и атаковали Ван Чуна под разными углами. Потоки их звездной энергии бушевали взад и вперед.

Такого наступления было бы достаточно, чтобы кто-нибудь побледнел

И Ван Чун был в очень ослабленном состоянии, восстанавливаясь после своего дефекта совершенствования. Несмотря на это, Ван Чун оставался бесстрашным.

— Боевой доспех небесного мандата!

— Огромное искусство Земли!

— Искусство Бога и Уничтожение Демонов!

— Техника Движения Пустоты!

Свет вспыхнул в теле Ван Чуна, и он был покрыт черным боевым доспехом Небесного Мандата, а затем он использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян, в то же время атакуя острыми выстрелами Ци Меча.

Самой страшной из всех была Техника Движения Пустоты, которую Ван Чун получил от людей в черном. Хотя Ван Чун еще не полностью понял ее до начала битвы, он понимал ее посреди битвы.

В начале, Ван Чун был очень неуклюжим в своем применении Техники Движения Пустоты и выыставлялся повсюду, но внушающая страх защита Брони Небесного Мандата позволила ему выдержать атаки Сицуна Юаньцзя и его компании.

Но Ван Чун быстро начал приучать себя к Технике Движения Пустоты, и под напором битвы, когда мантра Техники Движения Пустоты снова и снова проникала в его разум, он начал углублять свое понимание техники. Более того, реальная практика была намного лучше, чем просто ходить в темноте.

Сицун Юаньцзя и старейшины Праведного Альянса могли в начале отследить Ван Чуна и обстреливать его атаками, но к концу Ван Чун становился все быстрее и быстрее, а его движения становились все более непостижимыми.

И когда Ци Меча Искусства Бога и Уничтожения Демонов, смешанное со Звездной Энергией Великого Искусства Творения Небес Иньян, пролилось дождем, угрожая нанести удар по жизненно важным точкам людей Сицуна Юаньцзя, они невольно принялись отступать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1396. Альянс Пяти Предков выходит на сцену!**

— Как, как… как этот негодяй может быть таким могущественным?! Несмотря на всех людей, которые у нас есть, мы ничего не можем с ним сделать!

Сицун Юаньцзя начал битву со смелой и героической решимостью, надеясь убить маленького демона Ван Чуна одним махом, но с каждым ударом он становился все более встревоженным, пока, наконец, пять минут спустя, он больше не мог отслеживать движения Ван Чуна.

Холодный пот начал литься по спине Сицуна Юаньцзя.

Перед открытием Горы Бессмертного Источника Ван Чун в одиночку отразил атаки как от Сун Юаньи, так и от Черного Предка Инь. Раньше Сицун Юаньцзя не воспринимал это как нечто впечатляющее, но только теперь, после того, как он по-настоящему обменялся ударами с ним, он понял, насколько страшным был маленький демон.

Давление надвигалось на него, словно тень, заставляя его и других старейшин Праведного Альянса задыхаться. Все они использовали всю свою силу, широко раскрыв глаза.

Никто не знал, что в другом месте несколько темных фигур наблюдали за всем формированием сверху, и их брови были плотно сведены.

— Милорд, Демонический Император… слишком силен. Мы даже отправили Суна Юаньи и всех его подчиненных к Воротам Остановки, но они до сих пор ничего не могут с ним сделать! — глубоко потрясенным голосом сказала фигура, стоящая слева, с широко открытыми глазами.

Сначала они полагали, что отправки титана из мира боевых искусств будет достаточно, чтобы подавить группу Демонического Императора, но реальность оказалась намного сложнее, чем они себе представляли.

— Хммм! Когда два тигра сражаются за превосходство, один из них неизбежно будет ранен. — Ведущая фигура сложила руки за спиной и твердо заявила: — Независимо от того, насколько могуществен Демонический Император, у него должен быть предел. Если Сун Юаньи не достаточно, просто отправьте еще одну группу!

Все остальные задрожали от этих слов, в их глазах появился намек на панику.

— Но, Милорд…

Одна из фигур вспотела, и они усиленно пытались спорить.

— Это формирование использует силу мира и имеет свои собственные установленные правила работы. Даже у нас есть только частичный контроль над ним. Если происходит слишком большой сдвиг или мы идем вразрез с законами формирования, мы не только не сможем удержать этих людей, мы даже можем нанести некоторый ущерб образованию. В худшем случае мы можем даже потерять способность контролировать формирование в будущем.

У всего была цена. Даже они не могли изменять формирование без ограничений.

— Просто делайте, как я говорю! — твердо приказал лидер. — Измените механизмы во дворце Цянь и во дворце Сюнь, переместив их на юго-восточную позицию. Это сведет к минимуму ущерб. В худшем случае это только частично повредит формирование, а не уничтожит его полностью!

— Да!

Подчиненные несколько секунд колебались, а затем ушли, чтобы выполнить свои задачи.

......

Битва у Ворот Остановки усилилась. Старик Демонический Император против Суна Юаньи, Ван Чун против Сицуна Юаньцзя, Старейшина формирований против экспертов Праведного Альянса — каждая битва достигла апогея. Более того, со временем ловушки Ворот Остановки усиливались.

Из восьми ворот ловушки Ворот Остановки были самыми уникальными. Когда кто-то впервые вошел в них, атаки не были очень сильными, и многие мастера боевых искусств могли справиться с ними самостоятельно. Это заставит их поверить, что Ворота Остановки не так опасны. Но мало кто знал, что летальность Ворот Остановки связана со временем. По прошествии времени атаки Ворот Остановки станут более мощными.

В начале эти атаки могли ощущаться как царапина на обуви, но к концу они были как кинжал, прижатый к спине.

ТвишТвишТвиш!

Воздух взвыл, и бесчисленные стрелы полились вниз.

В начале каждая стрела имела силу атаки базового эксперта по боевым навыкам. Но теперь они были на пике Царства Глубокого Бойца. Под этой массой атак вся Звездная Энергия была быстро поглощена. Эксперты Праведного Альянса первыми почувствовали давление.

— Черт побери! Это образование слишком опасно! Если так будет продолжаться, мы все здесь умрем!

— Этот старик слишком подлый! Он прячется в формировании, как черепаха, и мы ничего не можем с ним поделать!

— Забудь о нем! Демонический Император Чжан Вэньфу слишком силен! Пойдемте и поможем старейшине Сицуну поймать этого фальшивого молодого мастера Цинъяна!

Под дождем стрел и камней эксперты с бледными лицами обратили свое внимание на Ван Чуна.

— Вперед!

Эксперты Праведного Альянса взлетели в воздух, посылая все виды энергии в Ван Чуна.

Эти люди внимательно следили за своими атаками, атакуя с невероятной скоростью.

— Уловки клоунов!

Глаза Ван Чуна застыли. Его тело пришло в движение, а затем бесчисленные стрелы и камни были втянуты Великим Искусством Творения Небес Иньян и отправились с воем в сторону экспертов Праведного Альянса.

— Осторожно!

Эксперты испуганно побледнели. Однако, прежде чем они успели среагировать, стрелы и камни их настигли.

В одно мгновение отборные эксперты из Праведного Альянса быстро лишились Звездной Энергии, и погрузились из царства Императорского Бойца, чтобы достичь пика Глубокого Бойца, а затем основать Царство Глубокого Бойца и, наконец, вплоть до Царства Истинного Бойца.

Несколько экспертов даже были пригвождены к земле.

Ван Чун прекрасно контролировал энергию. Эти стрелы пронзили их руки, плечи, ноги и ступни… Таким образом, они были лишены способности сражаться, но не потеряли свои жизни. Ради Сун Юань Ван Чун все же решил проявить милосердие.

Румбл!

В самый напряженный момент битвы окружающее пространство снова задрожало, как будто в него врезался невидимый кулак. И вскоре после этого послышались боевые крики.

— Убьююю!

С этими боевыми криками вышел черный дым. Ван Чун повернул на юго-восток и увидел различных мастеров боевых искусств, одетых в черные одежды и размахивающих разнообразным оружием, рванувшихся вперед.

— Альянс Пяти Предков!

Глаза Ван Чуна расширились от шока, когда он узнал эту приближающуюся силу.

Один Праведный Альянс был достаточно сложным, чтобы с ним справиться. Ван Чун никак не предполагал, что здесь появятся люди Альянса Пяти Предков.

— Это…!

Вид экспертов Праведного Альянса в жестокой схватке с Ван Чуном и Демоническим Императором заставил экспертов Альянса Пяти Предков уставиться друг на друга в безмолвном шоке.

— Осторожно!

Но воющий дождь стрел не позволял им больше обращать на них внимания.

Клинклюн! Клангклац! Непрерывно раздавались столкновения сабель и мечей и взрывы Звездной Энергии. Всего через несколько мгновений шторм атак из Ворот Остановки усилился.

— Ха-ха, Сун Юаньи, Чжан Вэньфу, я не думал, что встречу вас вот так! Как говорится, лучше приехать в нужное время, чем приехать! Владыка Альянса Сун, позвольте мне помочь вам! — раздался странный смех, похожий на уханье совы, и затем бум! Фигура вырвалась вперед с удивительной скоростью в сторону Сун Юаньи и Демонического Императора.

— Ло Циньин, ты очень смел, раз осмелился предстать перед этим стариком!

С громовым ревом Старик Демонический Император повернул голову и бросил зловещий взгляд на Черного Предка Инь Ло Цийина.

Бузз!

Ло Цзыин рванулся вперед, но внезапный и холодный взгляд Старика Демонического Императора заставил его сердце забиться и его ноги остановились в воздухе.

Глубоко в его глазах появилась паника и ужас.

Однажды укушенная змеей, человек будет бояться даже веревки в течение десяти лет. Репутация Старика Демонического Императора в мире сект была слишком ужасающей, особенно среди сект пути зла. Даже Черный Предок Инь и Предок Множества Призраков были неспособны бороться против Демонического Императора Чжана Вэньфу. Когда правил Чжан Вэньфу, хотя Черный Предок Инь и Предок Множества Призраков и были главными лидерами, они были похоронены под тенью Демонического Императора.

Таков был ужас, который внушал Император-Демон, что, хотя его Дантянь был разбит, его совершенствование рассеяно, и он пропал без вести более чем на два года, все главные лидеры пути зла боялись его.

— Ло Цзыинь, ты и Пэй Луанчан осмелились действовать так нагло передо мной? Этот старик знает твои боевые искусства, как тыльную сторону своей руки, и ты хочешь бросить мне вызов? — тираническим тоном воскликнул Старик Демонический Император.

Лицо Ло Цзыина было охвачено страхом, но вскоре он почувствовал, как глаза смотрят из-за его спины, и затем в его голове пробежала мысль. Он сразу же разгневался, его ярость подпитала его мужество.

— Чжан Вэньфу, прекрати пыхтеть и пыжиться! Твой даньтянь был разбит, и у тебя больше нет искусства Творения Великого Иньян Небес. Ты действительно думаешь, что ты Демонический Император прошлого? Сун Юаньи, давай вместе убьем этого Демонического Императора.

Ло Цзыинь повернулся к Сун Юаньи, указывая, что они должны работать вместе.

Оууууууу!

Зазвучали крики и вопли, и Черный Предок Инь раскинул руки. Его большие рукава заставили его походить на огромную летучую мышь. Из него вырвалась энергия зла и пронеслась к Демоническому Императору.

— Рука Черной Женщины!

Черный Предок Инь стоял в нескольких десятках футов от Чжан Вэньфу, и густой черный туман позади него внезапно разошелся, обнажив огромную смоляно-черную руку, которая метнулась к Чжану Вэньфу.

Рука Черной Женщины!

Это был один из самых сильных приемов Черного Предка Инь. Когда он путешествовал по Восточному морю, Ло Цзыин наткнулся на чрезвычайно злой кусок металла Сюань. Металл Сюань был пронизан чрезвычайно густой энергией Инь и злой энергией. Никто не знал, откуда появился этот кусок металла, но Ло Цзыин понял, что это может послужить козырной картой для пути зла, поэтому он превратил его в гигантскую руку, которую он назвал Рукой Черной Женщины.

Чтобы использовать эту руку, каждый раз приходилось жертвовать кровью, поэтому Ло Цзыин очень редко использовал ее. Но эта жертва приводила к великой силе. Если бы не тот факт, что Демонический Император был самым сильным врагом, с которым он когда-либо сталкивался, Ло Цзыин никогда бы ее не использовал.

Румбл!

Когда массивная рука ударила, земля раскололась, а призраки завопили и заплакали. Это было похоже на то, как бесчисленные горы обрушились на Демонического Императора.

— Император спускается с небес!

Почти в тот же момент Сун Юаньи приказал атаковать Вечному Весеннему Императору, отправив ослепительный луч Ци Меча с небес к макушке головы Демонического Императора Чжана Вэньфу. Сразу после этого Сун Юаньи шагнул вперед и бросился в ближний бой с Демоническим Императором.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1397. Кульминация Сражения! (Часть 1)**

Средний и указательный пальцы Суна Юаньи соединились, как меч, и выпустили заряд фиолетового цвета длиной в несколько футов, который пробил критическую точку Шаньчжун Демонического Императора в центре его груди.

С трудом общаясь при обычных обстоятельствах, Сун Юаньи и Ло Цзыин немедленно согласились работать вместе, и их командная работа намного превосходила работу многих мастеров боевых искусств, которые работали вместе в течение десяти с лишним лет.

Давление на Старика Демонического Императора стало огромным.

— Предок, присоединяйся к Владыке Альянса Суну и убей Демонического Императора!

— Убейте его, и никто не сможет угрожать нашему альянсу Пяти Предков!

Эксперты Альянса Пяти Предков и Праведного Альянса были воодушевлены этим, но окончательный результат оказался в точности противоположным тому, чего они ожидали.

Бум бум бум!

Бесчисленные удары жесткой и ослепительной белой энергии вырвались из тела Старика Демонического Императора.

Эта Звездная Энергия была невероятно мощной, способной пробить металл и разбить камень.

Под контролем Старика Демонического Императора эти мощные заряды Звездной Энергии двигались так же быстро, как молния, чтобы контратаковать как вблизи, так и вдалеке Ло Цзыиня и Суна Юаньи.

Мало того, окружающая Энергия Происхождения собралась в многочисленные копья и алебарды, которые аьаковали спину, плечи и другие части Ло Цзыиня и Суна Юаньи.

Метод атаки Старика Демонического Императора полностью отличался от метода Суна Юаньи или Ло Цзыина. Хотя они казались многочисленными и хаотичными, если внимательно посмотреть, можно было понять, что каждый заряд энергии был тщательно рассчитан.

Их траектории были точно настроены так, чтобы они были нацелены на слабые стороны Суна Юаньи и Ло Цзыина.

Черный Предок Инь и Сун Юаньи находились на чрезвычайно высоком уровне совершенствования, и были опытными бойцами, которые почти не проявляли слабостей. Но Старик Демонический Император был гроссмейстером битвы, а Черный Предок Инь и Сун Юаньи, на которых все смотрели, явно отсутствовали, а их боевые приемы казались неуклюжими и непрактичными.

Взрыв!

Гигантская черная рука с грохотом ударила по голове Старика Демонического Императора. В то же время тело Черного Предка Инь подалось вперед, шагая по воздуху, и он начал приближаться к СтарикуДемоническому Императору под углом.

Он ударил ладонью по земле, немедленно отправив бесчисленные сломанные стрелы и камни, чтобы присоединиться к его огромному потоку звездной энергии, направляясь к Старику Демоническому Императору.

Румбл! Через несколько мгновений после того, как Черный Предок Инь совершил эту атаку, огромный поток белой звездной энергии спустился с небес на его поток злой энергии. Как будто черный поток был нанесен в жизненно важной точке, он мгновенно исчез.

Свист! Старик Демонический Император холодно указал указательным пальцем правой руки вдаль и выстрелил энергетической стрелой толщиной с детскую руку в точку Хуйсинь Черного Предка Инь. Хотя такой удар обычно не был смертельным, Черный Предок Инь немедленно побледнел и быстро убежал.

— Чжан Вэньфу, держи мой Бессмертный Кулак! — Прозвучал ледяной и бесчувственный голос. Видя отступление Черного Предка Инь, Сун Юаньи решил продолжить штурм, ударив кулаком Демонического Императора.

Сначала удар, казалось, шел очень медленно, каждое его движение было четким и видимым.

Но затем кулак стал двигаться с невероятной скоростью, и еще более страшной была сила, проникшая в него. Когда кулак Сун Юаньи ударил, он оставил чистые складки и шрамы в воздухе. Это было похоже не на кулак, а на то, как зверь атакует свою жертву.

Более того, когда кулак Сун Юаньи полетел вперед, Император Вечной Весны позади него, казалось, ожил, и его глаза засияли голодным и пожирающим светом. Сун Юаньи начал излучать жизненные силы, и бесчисленные травы и цветы появились в воздухе и направились в сторону Демонического Императора.

Но так как эти цветы еще были в середине цветения, они начали источать мрачную ауру.

Бессмертный Кулак Всего Сущего!

Это была одна из самых сильных техник Мантры Вечной Весны Бессмертной Вселенной, и ее можно было использовать только тогда, когда кто-то достиг высочайшего уровня Мантры Вечной Весны и вызвал Императора Вечной Весны. Это было потому что, поскольку весна рождает все живое, и жизнь и жизненная сила достигают определенного уровня концентрации, она превращается в смерть и мрачную энергию.

Это было похоже на то, как вегетационный период достигает своего пика летом, но после лета наступает увядающая осень и зима. В конце концов встает убывающая луна, а полная луна начинает угасать. Принцип не изменялся с незапамятных времен.

Как только кто-то ударит Кулаком Бессмертия, эта мрачная аура, которая была сплавом жизни и смерти, ворвалась бы в его тело, и даже небесный бессмертный не мог спасти свою жизнь. Почти каждый, кто был поражен Бессмертным Кулаком Всего Ссущего в прошлом, был им убит.

Тем не менее, хотя эта техника была мощной, ее цена была высокой.

Но Сун Юаньи не возражал. Было ясно, что он полон решимости прикончить Демонического Императора.

Бузз!

Однако Старик Демонический Император с презрением отнесся к этой атаке и принял ее в лоб. Несколько сотен энергетических ударов вырвались из его тела, соединившись, как складной веер, в единый густой заряд энергии, который внезапно вылетел, чтобы остановить Сун Юаньи.

В то же время, Демонический Император поднял левую руку и ткнул пальцем в левый лоб Императора Вечной Весны Суна Юаньи.

Свист!

Увидев это зрелище, непоколебимый и бесстрашный Сун Юаньи наконец побледнел и быстро отстранился.

— Сун Юаньи, совершенствуя Мантру Вечной Весны до этого уровня, ты сделал то, что не смог даже твой мастер. Но твоей Мантре Вечной Весны не хватает времени в духовке. Только когда ты найдешь способ исправить недостаток на лбу, у тебя будет право встретиться с этим стариком один на один!

Старик Демонический Император был спокоен и невозмутим, но именно такое отношение еще больше наполнило его аурой гегемона. Владыка Праведного Альянса и Черный Предок Инь, два знатных специалиста современности, собрались выступить против него, но Старик Демонический Император не только сумел удержаться, но и вышел на первое место.

Как Демонический Император, которого боялись все в мире боевых искусств, Старик Демонический Император давно изучил все боевые искусства своих противников.

Будь то Мантра Вечной Весны в Одиночной Камере Праведного Альянса, Рука Черной Женщины Черного Предка Инь или любое другое злое боевое искусство, Демонический Император видел их всех в гробу в белых тапочках.

Кроме того, Демонический Император сам довел Множество Духовного Морского Искусства до божественного уровня.

Сила этого искусства была вторичной. Что еще более важно, оно позволило понять происхождение всей энергии, и перед проницательным взглядом Старика Демонического Императора даже эксперты, такие как Сун Юаньи или Ло Цзыин, не могли предотвратить свои недостатки.

Другим, возможно, нужно было использовать сто двадцать процентов своей силы, чтобы сразиться с этими двумя титанами мира боевых искусств, но Чжану Вэньфу нужно было только семьдесят процентов!

Все ученики Праведного Альянса и Союза Пяти Предков были в ужасе.

Два года были не очень долгим временем, и кто-либо в мире боевых искусств, хоть и немногие, слышали об удивительной репутации Чжана Вэньфу. Все они верили, что Демонический Император был теперь слаб, и его даньтянь был уничтожен, совершенно не ожидая, что Чжан Вэньфу будет еще более страшным после того, как его даньтянь будет сломлен, чем до этого.

— Тогда… кто может с ним сразиться?

Все дрожали от страха, неосознанно отступая назад, глядя на этого далекого демона пути зла.

«Нехорошо! Мастер не сможет больше держаться!»

Но в то время как ситуация, казалось, складывалась в их пользу, один только Ван Чун с глубоким беспокойством смотрел на своего мастера.

Ван Чун изучал бесчисленное множество духовых морских искусств, поэтому он знал уникальную черту этого искусства.

Ван Чун чувствовал дрожь звездной энергии своего мастера, когда она проходила через точку Шаняна на левой руке. В этой жестокой битве, где яростно раздувалась Звездная Энергия, такая дрожь была как капля в океане, практически ничтожна.

Но Ван Чун мог ясно почувствовать, что звездная энергия его мастера быстро расходуется и что он не сможет продержаться долго.

Разрушенный даньтянь и разброс совершенствования — это две разные вещи. Совершенствование Морского Искусства требует только рассеивания совершенствования, но у его Мастера был разбит Дантянь. Против комбинированного нападения Сун Юаньи и Ло Цзыиня он может продержаться не более семи или восьми минут. После этого в его Мириаде Духовного Морского Искусства появится недостаток, который затруднит его бой.

Ван Чун был невероятно взволнован. В конце концов, Сун Юаньи и Ло Цзыин были по-прежнему высококлассными экспертами. Даже его мастеру трудно было сражаться с ними обоими одновременно.

И была еще одна проблема. Теперь, когда Ван Чун успешно освоил Технику Движения Пустоты, он мог передвигаться среди Сицуна Юаньцзя и других Старейшин Праведного Альянса, как рыба в воде.

Но Ван Чун знал, что, хотя ему, похоже, было нелегко, его вот-вот подтолкнет к порогу дефекта совершенствования.

В обычных обстоятельствах Ван Чун мог продержаться целый час, но, столкновение с таким количеством могущественных противников оказало на него огромное давление, сократившее время, в течение которого он мог сражаться.

Как только он достигнет предела времени, его звездная энергия рассеется, и он снова будет страдать от недостатка совершенствования.

— Ван Чун, малыш, спаси меня! Я не могу больше продержаться! Эти негодяи собираются сломать мое формирование! — тонкий шепот появился у него в ухе, от чего Ван Чун был ошеломлен. Голос явно принадлежал Старейшине формирований.

Ван Чун неожиданно повернул голову и понял, что старейшина формирований находится в ужасном положении. В какой-то момент один из старейшин Праведного Альянса подошел, чтобы разобраться с ним.

Мало того, что Старейшина формирований ранее мог использовать камни и стрелы против Праведного Альянса, теперь в этих атаках явно был некоторый беспорядок, как будто их больше нельзя было контролировать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1398. Кульминация Сражения! (Часть 2)**

— Черт возьми, старик, почему ты нападаешь на меня?!

Внутри своего формирования старейшина формирований уставился на Старейшину Праведного Альянса, в то время как холодный пот просачивался из его лба. Первоначально он был в состоянии контролировать силу Ворот Остановки, чтобы защитить себя, но по какой-то причине, мгновение назад, связь между его формированием пяти камней и формированием Бессмертного Источника ослабла, и ситуация быстро начала ухудшаться.

Старейшина формирований был в опасности.

— Вы бесполезные куски мусора, вы полный позор! Вы даже не можете разобраться с одним стариком, который знает, как использовать формирования!

У Старейшины Праведного Альянса были острые глаза, и он приказал экспертам Праведного Альянса окружить и атаковать Старейшину формирований. Взрыв! Толстая, как палец, стрела пролетела над ним, но старейшина Праведного Альянса взмахнул рукой, распыляя стрелу и камни, идущие за ней.

— Все, атакуйте сейчас! Старик не сможет долго держаться. Захватите его, затем захватите маленького демона, и, наконец, мы устраним бедствие в мире сект, которым является Демонический Император Чжан Вэньфу!

Под командованием Старейшины Праведного Альянса эксперты удвоили штурм Старейшины формирований.

Ван Чун всё понял. Если эта ситуация сохранится, все трое скоро будут побеждены.

Бузз!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, и он быстро приступил к работе.

— Старший Чжоу, дворец Цянь сейчас в каком положении?

Ван Чун немедленно использовал искусство передачи голоса, чтобы передать свои слова старейшине формирований.

Поначалу старейшина формирований был поражен, но быстро ответил:

— Северо-запад, шесть градусов к северу!

— Старший Чжоу, как только вы получите мой сигнал, немедленно уходите из своего формирования. Я заберу вас отсюда.

— Ладно!

Эти слова очень успокоили разум Старейшины формирований. Он быстро переключил свое внимание на старейшину Праведного Альянса. Одним движением пальца камень сразу же полетел в голову Старейшины Праведного Альянса.

— Старый негодяй, иди и сразись с этим стариком!

Пока он кричал, он бросил еще один камень.

С другой стороны, Ван Чун в максимальной степени продвигал Технику Движения Пустоты, постоянно двигаясь, одновременно быстро совершая расчеты.

Не так много времени осталось, и будет только один шанс. Восемь, семь, шесть, пять…

Ван Чун мысленно отсчитывал секунды. Когда он достиг — пяти. — он сразу же испустил громовой рев.

— Сейчас!

Ван Чун совершил несколько ударов Ци Меча Бога и уничтожения демонов, оттеснив Сицуна Юаньцзя и его старейшин праведного Альянса. В то же время он бросился к позиции Старейшины формирований.

Бум! Старейшина формирований ждал сигнала Ван Чуна, и создал небольшую трещину в своем формировании.

— Остановите их!

С другой стороны, Старейшина Праведного Альянса скривился, почувствовав что-то странное, и тут же вытянул ладонь. Но хотя его реакция была быстрой, Ван Чун двигался намного быстрее.

Румбл!

Бесчисленные потоки энергии вместе с густым дождем стрел и камней обрушились на область, которую занимал старейшина формирований. В результате взрыва Звездной Энергии и пыли каменное образование, установленное Старейшиной формирований, было уничтожено.

Но внутри формирования его больше не было.

Внезапно эксперт Праведного Альянса с острым зрением заметил, что Ван Чун уносит Старейшину формирований и направляется в направлении Суна Юаньи и Черного Предка Инь.

— Там!

Сун Юаньи заметил Ван Чуна, и его глаза засочились презрением, и он направил ладонь в Ван Чуна.

— Когда богомол пытается остановить карету, он только ищет смерти!

Звездная Энергия Вечной Весны мгновенно превратилась в драконов и змей, летящих к Ван Чуну и окутанных разрушительной силой.

— Обширное небесное искусство Земли!

Ван Чун немедленно раскрыл свое Великое Искусство Творения Небес Иньян в максимальной степени: солнце и луна ударили Сун Юаньи.

Румбл!

Две Звездные Энергии столкнулись, и как раз когда Сун Юаньи собирался преследовать Ван Чуна, он почувствовал, что его Звездная Энергия отодвинулась, открывая разрыв

Сун Юаньи выкрикнул в тревоге.

Он совершенствовал свою Мантру Вечной Весны до такой степени, что его Звездная Энергия была плотной, цепкой и более твердой, чем сталь. Но Ван Чун, младший с небольшой известностью в мире боевых искусств, был способен пробить его звездную энергию.

— Мастер! Уходим!

Ван Чун не стал задерживаться. Подавив Владыку Праведного Альянса Суна Юаньи ладонью, он сразу же помчался во дворец Цянь на северо-западе.

Тем временем раздался громовой гул, и столкнулись две волны Звездной Энергии.

Твиш!

В одно мгновение Демонический Император исчез. Хотя он не знал, каков был план Ван Чуна, он безоговорочно доверился своему ученику.

— Чун-эр, иди первым! Я буду прикрывать сзади! — сказал Старик Демонический Император, следуя за Ван Чуном и направляясь ко дворцу Цянь.

— Сун Юаньи, поторопись! Не позволяй ему сбежать! Учитель и ученик должны быть на пределе своих возможностей! — строго сказал Черный Предок Инь Ло Цзыин.

Его глаза смотрели прямо перед собой, и он вылетел вперед, как молния.

Сун Юаньи ничего не сказал, его лицо оставалось холодным и отчужденным, но он полетел за ними даже быстрее, чем Черный Предок Инь.

Однако, когда они начали преследование, воздух вздрогнул, и густой лес энергетических зарядов полетел к ним, что было результатом бесчисленного духа Морского Искусства Старика Демонического Императора.

— Вы не сможете убежать!

Когда огромный лес энергетических разрядов вырвался вперед, Черный Предок Инь сжал зубы и высвободил энергию, чтобы пробиться сквозь взрыв.

Сун Юаньи раскрыл всю свою Звездную Энергию Вечной Весны. Ему удалось избежать более половины энергетических ударов и создать зеркало Звездной Энергии, через которое он и заскользил.

Они уклонялись от атак Демонического Императора, используя свои собственные методы. За ними следовали Сицун Юаньцзя, Оуян Чанхэн и многие эксперты Праведного Альянса.

Бум! Бум! Воздух дрожал, Сун Юаньи и Черный Предок Инь упорно преследовали беглецов.

— Это бесполезно! Вы не сможете убежать!

Глаза Сун Юаньи были холодными от яркого света. Они были разделены таким небольшим расстоянием, что Сун Юаньи понадобится всего несколько секунд, чтобы настигнуть их.

Пока группа Ван Чуна продолжала бежать, Старик Демонический Император отправил Ван Чуну сообщение:

— Чун-эр, что нам теперь делать?

Формирование Бессмертного Источника было невероятно сложным. В этой ситуации им было бы очень трудно убежать.

— Расслабьтесь! Они не смогут нас настигнуть! — сказал Ван Чун. Его глаза были беспрецедентно остры, и он мысленно продолжал отсчет.

Три, два, один…

Когда он достиг «одного», бум! Окружающее пространство вздрогнуло, и Ван Чун повел Старика Демонического Императора и Старейшину формирований в ворота формирования.

— Куда ты собираешься?!

За их спиной произошел взрыв. Сун Юаньи и Черный Предок Инь догнали их, и были так близко, что было слышно даже их дыхание. Пять шагов, четыре шага, три шага… Как раз, когда две стороны собирались начать еще одну грандиозную битву, невидимая рука, казалось, схватила группу Ван Чуна и забрала их. Со свистом воющей кометы группа Ван Чуна исчезла. Последним, что Сун Юаньи и Черный Предок Инь увидели, было то, что Ван Чун повернул голову и странно улыбнулся.

!!!

Когда трое исчезли, Сун Юаньи и Черный Предок Инь были ошеломлены.

— Черт побери!

Черный Предок Инь рванулся вперед, его зубы сжались, и он с ненавистью уставился на это теперь пустующее пространство. Там не было ни одного человека.

Ван Чуну действительно удалось исчезнуть вместе со Старейшиной формирований и Стариком Демоническим Императором.

— Гадкий ублюдок! Если этот предок снова столкнется с тобой, я убью тебя, несмотря ни на что! Ублюдок! Ублюдок! Ублюдок!

Рев Черного Предка Инь пронзал и пронзал пространство.

Но мгновение спустя крики Черного Предка Инь прекратились. С яростным взрывом земля рухнула, и бесчисленные атаки обрушились вниз. Формирование наконец начало свой штурм.

......

Когда Сун Юаньи и Черный Предок Инь подверглись нападению, трое беглецов были в целости и сохранности. Группа Ван Чуна наконец вернулась к Воротам Отдыха.

— Это было рискованно!

Старейшина формирований похлопал себя по груди и подошел к Ван Чуну. Сун Юаньи и Черный Предок Инь почти их догнали. Этим двум титанам и многим экспертам за ними было трудно разобраться даже с этими тремя.

— Это было действительно слишком опасно. К счастью, малыш успел рассчитать всё точно. Всего три секунды медленнее, и Врата Отдыха прошли бы мимо нас. Это был наш последний шанс на выживание.

Сердце Старейшины формирований стучало в страхе от прожитой ситуации.

— Чун-эр, как дела?

Старик Демонический Император подошел к Ван Чуну.

Только что Ван Чун использовал свои потрясающие вычислительные способности, чтобы помочь группе избежать опасности. Хотя все это казалось легким, Старик Демонический Император мог ясно понять, что происходит.

Лицо Ван Чуна было ужасно бледным, его дыхание было нестабильным, как и его меридианы. Состояние его тела было определенно не таким спокойным, как демонстрировало выражение его лица.

Старик Демонический Император не мог вести долгую битву только потому, что его даньтянь был разбит, но Ван Чуну в любой момент грозил приступ дефекта совершенствования.

— Ах!

Слова Старика Демонического Императора заставили Старейшину формирований нервно взглянуть на Ван Чуна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1399. Фракция, скрытая в тени!**

— Мастер, будьте спокойны. Я в порядке.

Ван Чун махнул рукой, пытаясь показать, что все в порядке, но капли холодного пота на лбу говорили о другом.

Задача борьбы с экспертами Праведного Альянса и экспертами Альянса Пяти Предков в одиночку оказала на него огромное давление, и в некоторых аспектах он оказался в еще большей опасности, чем его мастер.

— Я закончил подсчет количества времени. Я достиг своего предела энергии. Если бы мы задержались дальше, я бы действительно был в опасности. Но сейчас мне просто нужно немного отдохнуть, чтобы прийти в себя. — строго сказал Ван Чун.

Услышав это, Старик Демонический Император вздохнул с облегчением.

Он был хорошо знаком со своим учеником и знал, что тот никогда не будет лгать о такой вещи. Было очевидно, что Ван Чун все рассчитал, прежде чем сделать ход. Это была еще одна причина, по которой он так гордился тем, что Ван Чун был его учеником.

— М-м!

Старик Демонический Император кивнул.

— Отдохните немного. Врата Отдыха относительно безопасны, и, учитывая, что мы только что пережили взрывную атаку, мы пока что будем в безопасности.

— Это правильно! Учитель и ученик должны сосредоточиться на совершенствовании, а я буду на страже!

Говоря это, старейшина формирований разбросал несколько камней вокруг Ван Чуна и Старика Демонического Императора. Когда камни упали на землю, они образовали простое образование вокруг них.

Ван Чун кивнул и присоединился к Старику Демоническому Императору, они сели и начали медитировать.

Шло время, и один крик за другим раздавался внутри формирования, и бесчисленные мастера боевых искусств превратились в прах. Для сравнения, в группе Ван Чуна было необычно тихо.

Тем временем три фигуры смотрели сверху, их взгляд был прикован к Воротам Отдыха, где находилась группа Ван Чуна.

— Милорд, мы снова потерпели неудачу. Молодой человек кажется еще более грозным, чем старый ученый!

— Я не думал, что даже Сун Юаньи и Черный Предок Инь вместе не смогут с ними справиться!

Они изменили правила формирования, перетащили Суна Юаньи и Ло Цзыина и использовали различные ловушки и трюки, но в конце концов этой группе все же удалось сбежать.

Все было тихо, и лидер стоял неподвижно. Их холодные глаза смотрели на трех человек в Воротах Отдыха.

Мрачная и опасная энергия вырвалась тела лидера. В тот момент, когда два подчиненных почувствовали это, они вздрогнули и немедленно закрыли рот.

Теперь они оба прекрасно знали, что группа из трех человек Ван Чуна вытеснила по важности всех других мастеров боевых искусств. Теперь они были шипом в заднице их лидера, так как после того, как они сделали круг, группе Ван Чуна снова удалось вернуться ко Вратам Отдыха.

Это было огромное унижение для этой группы.

Через некоторое время лидер внезапно разразился холодным, ледяным и мрачным голосом:

— Выполните мой приказ! Управляйте формированием, чтобы вытеснить их из Врат Отдыха! Я хочу, чтобы их шаг за шагом толкали во Врата Смерти и раздавили в порошок силой формирования!

Руки лидера сжались в кулаки, звук ломающихся костей вселил страх в его подчиненных.

— Но Милорд, Врата Отдыха были просто сдвинуты, и сила формирования уже использовалась! У нас нет возможности продолжать их преследовать!

— Нам нужно подождать, по крайней мере, двенадцать часов, пока мы снова не сможем действовать против них. Если толкнуть формирование снова в обратном направлении, это может вызвать цепную реакцию, которая приведет к разрушению всего формирования.

Два подчиненных были охвачены паникой.

Бузз!

Услышав эти слова, лицо лидера стало слабым, и воздух, казалось, застыл.

Это твердое намерение убить, казалось, обрело форму. В глазах лидера был явный шок, как будто его внезапно ударили.

Внезапно…

— Тогда пусть они живут еще двенадцать часов. Еще через двенадцать часов, активируйте печать и истребите всех этих мастеров боевых искусств!

Лидер бросил последний взгляд на группу Ван Чуна перед тем, как уйти, дрожа от ярости.

......

Несколько часов прошло в мгновение ока.

Ван Чун, наконец, начал открывать глаза. В то же время Старик Демонический Император начал прекращать циркуляцию своей энергии. Цвет его лица был намного более здоровым.

— Чудесно! Вы наконец поправились!

Старейшина формирований радостно подошел к мастеру и ученику.

— Ван Чун, малыш, как твое состояние?

Ван Чун встал и уверенно заявил:

— Больше нет серьезных проблем.

Во-первых, его состояние не было таким серьезным, так как его энергия еще не развилась. Таким образом, все, что ему было нужно, это отдых и медитация, чтобы прийти в себя.

— Ха-ха, отлично! Теперь мы можем придумать, как покинуть это место. Твоя способность вычислять в сочетании с моим пониманием формирования означает, что мы можем найти Врата Жизни и выбраться отсюда.

Старик Демонический Император заговорил своим глубоким и достойным голосом.

— Это правильно. Здесь нет никакой Горы Бессмертного Источника, только это чрезвычайно опасное образование. Нам пора уходить.

Они приехали на северо-запад в поисках Изначального Искусства Бессмертия, чтобы можно было устранить дефект совершенствования Ван Чуна, но теперь стало очевидно, что здесь не было Изначального Искусства Бессмертия.

Более того, теперь, когда тут собрались мастера боевых искусств праведного и злого пути, было неуместно оставаться здесь слишком долго.

Демонический Император начал размышлять об отступлении.

К удивлению обоих, Ван Чун покачал головой, и его лицо было торжественным.

— Мастер, старший Чжоу, вопрос не так прост, как кажется, и не так легко будет достичь Врат Жизни. По крайней мере, эти люди никогда не позволят нам уйти.

Бузз!

Старейшина формирований и Старик Демонический Император в шоке посмотрели друг на друга.

— Чун-эр, что ты имеешь в виду?

Старик Демонический Император заговорил первым, и его брови нахмурились в смятении.

— Да, что ты пытаешься сказать? — спросил старейшина формирований, глядя на Ван Чуна.

Проведя время с Ван Чуном, старейшина формирований глубоко осознал, что Ван Чун не был тем, кто говорит без размышлений. Несомненно, была причина, по которой он говорил такие вещи.

Ван Чун не ответил напрямую, а задал вопрос Старейшине формирования.

— Старший Чжоу, вы помните, как говорили, что чувствуете, что кто-то вмешивается в образование?

— Это было только мое предположение, потому что формирование двигалось довольно странно. Малыш, почему ты спрашиваешь об этом? Может ли это быть…

Когда старейшина сказал последние слова, его глаза расширились от недоверия.

— Ваше предположение было верным. Здесь действительно есть третья фракция, которая использует формирование для нападения на нас, а также на мастеров боевых искусств праведного и злого пути.

— Чего?!

Два других были поражены этим заявлением.

— Чун-эр, ты уверен?

Старик Демонический Император поднял брови, выражение его лица было совершенно иное. Если здесь действительно была третья фракция, которая тайно контролировала формирование, даже заманивая бесчисленных мастеров боевых искусств злого и праведного пути, то в этом инциденте участвовал кто-то еще.

— Малыш, ты знаешь, что говоришь? Прошло несколько сотен лет с тех пор, как кто-то получил в свои руки «Искусство Бессмертного Источника», и бесчисленные мастера боевых искусств шли за ним, потому что никто не владеет им. Но, если это так, как ты говоришь, то это означает, что все эти легенды, циркулирующие снаружи, являются фальшивыми: что от начала до конца, это был заговор, афера!

Старейшина формирований был чрезвычайно взволнован. Он не очень интересовался боевыми искусствами, но был чрезвычайно заинтересован в древних формированиях Владыки Бессмертного Источника.

Это было его пожизненное желание как мастера формирований, но, если Искусство Бессмертного Источника было поддельным, то это означало, что легенды о руководствах формирований могли быть поддельными. В одно мгновение его лицо стало ужасно бледным.

— Старший Чжоу, давайте пока отложим вопрос об Искусстве Бессмертного Источника. В конце концов, карты сокровищ для Изначального Искусства Бессмертия циркулировали в течение некоторого времени. Этот вопрос не может быть абсолютно безосновательным. Но нет никаких сомнений в том, что кто-то тайно контролировал это формирование все время. — торжественно сказал Ван Чун.

Перед своими двумя старейшинами Ван Чун немедленно высказал все сомнения, ничего не сдерживая.

— Ты еще помнишь, как нас вытеснили из Ворот Отдыха? Все формирование явно изменилось из-за этого. Кроме того, Врата Отдыха должны были быть в безопасности, но на нас напали дважды в течение двенадцати часов. Ничего из этого не нормально.

— Но это только подозрения, абсолютно не показательные. В конце концов, это древнее образование, оставленное Владыкой Бессмертного Источника. Никто не знает его уникальные свойства или как оно работает. Когда вы говорите, что формирование странное, это только в случае использования обычных правил, но они не обязательно применяются. — сказал Старейшина формирований. Подозрение и уверенность были двумя совершенно разными понятиями и указывали на совершенно разные вещи.

— Если бы это было все, естественно, было бы нечего сказать, но Мастер, старший Чжоу, вы помните, как вскоре после того, как мы были изгнаны из Врат Отдыха, мы столкнулись с Суном Юаньи и группой Праведного Альянса? — строго ответил Ван Чун.

Старик Демонический Император нахмурился и сказал:

— Чун-эр, даже этого недостаточно. Сун Юаньи вошел в формирование так же, как и мы. Встреча с ним лежит в пределах ожидаемого.

Было ясно, что он не разделял мнения Ван Чуна.

— Опять же, этого недостаточно, но… Черный Предок Инь? — Спросил Ван Чун, глядя в глаза своему мастеру.

В тот момент он казался способным разглядеть все секреты.

— Встреча с Суном Юаньи в формировании может быть рассмотрено как совпадение, но встреча с Черным Предком Инь так скоро после встречи с Суном Юаньи, это все также совпадение? Какова вероятность встретить двух титанов мира боевых искусств одновременно в рамках этого формирования?

Ван Чун посмотрел на двух своих старших. Старик Демонический Император и Старейшина формирований немедленно погрузились в шокированную тишину с задумчивым взглядом в глазах.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1400. Вглядываясь в Формирование!**

— Это правильно! Хотя вероятность столкновения с Сун Юаньи и Праведным Альянсом в формировании довольно мала, это не совсем невозможно. Но появление Суна Юаньи и Ло Цзыиня у Ворот Остановки одновременно не может быть списано со счетов.

Брови Демонического Императора мгновенно скривилась еще сильнее, в то время как Старейшина формирований сразу стал тревожным и беспокойным.

— Это действительно нельзя объяснить совпадением, но, детка, если это действительно так, как ты говоришь, все совершенно иначе. Более того, основываясь на том, что произошло, мы, вероятно, стали шипом в их заднице. В противном случае они не использовали бы и Праведный Альянс, и Альянс Пяти Предков, чтобы разобраться с нами.

Старейшина формирований становился все более неловким, и, если смотреть внимательно, на его лбу бился холодный пот.

— И если мое суждение верно, то, вероятно, потому, что я видел сквозь часть их формирования, они и отметили нас как свою цель.

Демонический Император был не единственным высококлассным экспертом, вошедшим в Гору Бессмертного Источника. Были еще Сун Юаньи и Ло Цзыин. Одного только присутствия Демонического Императора не должно было быть достаточно, чтобы заработать столько «беспокойства». Старейшине формирований было ясно, что именно он тащит всех вниз.

Этот факт заставил Старейшину формирований чувствовать себя довольно неловко.

— Старший Чжоу, это не так просто. Без вас мы оба были бы заключены в формировании до самой нашей смерти. Эти люди не возражали делать все, чтобы принести к нам Суна Юаньи и Ло Цзыиня именно потому, что Старший был для них угрозой. Пока Старший здесь, они не могут угрожать мне, Мастеру или кому-либо ещеэ Таким образом, старший не тянет нас вниз. Наоборот, из-за Старшего мы в безопасности. — строго сказал Ван Чун.

— Вот как?

Рот Старейшины образований открылся. Он только что думал о том, как он обременяет Ван Чуна и Старика Демонического Императора, даже не думая о других последствиях его вклада.

— Так было всегда.

Ван Чун улыбнулся и кивнул. Он говорил эти слова не просто для того, чтобы утешить Старейшину формирований. Если бы не старейшина, он бы никогда не смог рассчитать правила формирования.

— Чем больше эти люди пытаются с нами разобраться, тем больше они доказывают, что у них есть злые намерения. Если дела пойдут плохо, члены праведных и злых фракций умрут. Мы не можем допустить этого. — строго сказал Ван Чун.

Все, кто появился здесь, были опытными специалистами в мире боевых искусств, источником силы, которых Ван Чун не мог не учитывать. В будущем произойдет бедствие, и мир ждал серьезный кризис. Эти мастера боевых искусств представляли собой чрезвычайно ценный источник сопротивления.

Независимо от того, какого рода обиды они имели друг к другу, были ли они праведными или злыми, они были людьми, которые могли изменить судьбу мира и человечества.

— Старший не может позволить этим людям просто прятаться и играть со всеми. Давайте работать вместе, чтобы уничтожить это образование и дать им почувствовать нашу силу!

— Ха-ха! Хорошо! Малыш, ты прав! Давай работать вместе, чтобы уничтожить это образование!

Слова Ван Чуна стимулировали Старейшину формирований. Он исследовал формирования в течение нескольких десятилетий, и никто никогда не играл с ним подобным образом.

Старейшина формирований был горд и уверен в себе. Неважно, откуда пришли эти люди, он не мог позволить им просто продолжить заговор.

— Старейшина Чжоу, основываясь на прошлых обстоятельствах, они могут контролировать смену формирования каждые двенадцать часов, и этой способности достаточно, чтобы вывести нас из Врат Отдыха. Учитывая, сколько времени прошло, у нас есть максимум четыре часа.

Глаза Ван Чуна сияли светом мудрости.

— Есть два способа сломать формирование. Один из них — выйти через Врата Жизни, а другой — разрушить ядро формирования. Использование любого из этих методов позволит нам его покинуть.

— Верно! Это действительно единственные два метода.

Старейшина формирований посмотрел на Ван Чуна, поглаживая бороду, и одобрительно кивнул. Хотя Ван Чун учился у него только короткое время, он обладал невероятными способностями к пониманию. Эти методы были действительно двумя лучшими вариантами для трех из них.

— Выход через Врата Жизни спасет нас троих, но все остальные останутся в ловушке формирования. Это самый простой способ сбежать. Другой способ — проникнуть в ядро формирования и уничтожить ее у источника. Это сложнее, и есть очень высокая вероятность того, что мы окажемся во Вратах Смерти. Чем ближе мы становимся, тем опаснее это будет, и нам придется напрямую противостоять силе формирования!

Разум Ван Чуна быстро зазвенел, пока он говорил. Он остановился на секунду, затем продолжил.

— Однако, пока эта третья сторона продолжает контролировать вещи из тени, мы можем оставить любую мысль о выходе из Врат Жизни в покое. В конце концов, даже если мы сделаем все возможное, мы, вероятно, умрем. Для сравнения, хотя уничтожить ядро формирования сложнее и опаснее, это самый прямой метод.

Старейшина формирований долго молчал, прежде чем наконец сказать.

— Хотя я не хочу этого признавать, это действительно единственное доступное нам решение.

Он бросил обеспокоенный взгляд на Ван Чуна. Он, естественно, понимал, как уничтожить формирование, но риск был слишком велик.

Нормальное образование будет иметь только один слой. Например, он мог выбросить несколько камней, чтобы создать образование. Более грозные формирования можно разделить на три слоя, а более мощные древние формирования могут иметь пять, шесть и даже семь слоев. Семь слоев были пределом для большинства образований, но Формирование Бессмертного Источника девять слоев.

Это формирование было уникальным, и его сложность и мощь превосходили таковые любого другого формирования, о которой знал Старейшина формирований. Его действительно можно считать образованием номер один в мире. Разрушить это было гораздо легче сказать, чем сделать.

Хотя старейшина формирований с гордостью объявил, что он будет работать вместе с Ван Чуном, чтобы разрушить формирование глубоко внутри, он не испытывал особой уверенности. Формации постоянно менялись, и было слишком много переменных.

Человеку, пытающемуся сломать формирование, нужно было не только увидеть, как формирование смещается в настоящем, но и как оно будет сдвигаться через секунду, секунду после этого, час спустя и, возможно, даже дальше.

И каждый из девяти слоев этого формирования будет меняться по-своему. Расчеты, необходимые для прогнозирования сдвигов всех девяти слоев, исчислялись миллионами, возможно, даже больше. Старейшина формирований спросил себя и знал, что даже он не мог сделать такую вещь за такое короткое время.

— Старший Чжоу, мы вдвоем будем работать вместе. Вы будете нести ответственность за подсчет сдвигов Девяти Дворцов, а я буду подсчитывать то, в чем я лучше, сдвиги в восьми воротах Жизни, Боли, Отдыха, Остановки, Видения, Смерти, Тревоги и Открытия.

Ван Чун говорил так твердо, что его слова, казалось, бились о землю.

— Это… Малыш, позволь мне предупредить тебя, что вычисление образования — это не шутка. Необходимо сделать миллионы вычислений. — с беспокойством сказал старейшина формирований.

— Хех, всего лишь миллионы вычислений — не проблема!

Ван Чун улыбнулся и сделал успокаивающий жест.

!!!

Слова, которые собирался сказать старейшина формирований, остановились у него на губах, и он в оцепенении уставился на Ван Чуна. Ван Чун улыбнулся в ответ, выражение его лица было спокойным и спокойным. Старейшине формирования трудно было возразиться против этого.

— Это… ты… хорошо! Давай сделаем, как ты говоришь!

В конце концов старейшина формирований проглотил все свои вопросы.

Ван Чун не обращал особого внимания на то, что мог думать Старейшина формирований. Он стоял прямо и оглядывал серый пейзаж вокруг них. Он закрыл глаза, и через мгновение огромная Психическая Энергия выплеснулась и начала распространяться через формирование.

К настоящему времени Ван Чун осознал, что это Формирование Бессмертного Источника может нарушить и помешать всем видам чувств, но по сравнению с ощущением, использующим больше физических видов энергии, Психическая Энергия Ван Чуна была затронута меньше всего.

Через свою Психическую Энергию Ван Чун начал чувствовать структуру формирования и запечатлевать ее в своем разуме.

Даже в мире Психической Энергии формирование было серым, с небольшой способностью видеть любые мелкие детали. Пройдя несколько тысяч метров, Психическая Энергия не могла двигаться дальше. Другими словами, Ван Чун был неспособен увидеть целостность формирования.

Ван Чун посмотрел на фрагмент формирования, запечатленный в его уме, и пробормотал:

— Этого должно быть достаточно!

В начале, Ван Чун действительно был в недоумении, что делать с этим, но после перехода от Врат Отдыха к Воротам Представления, Ворот Видения к Воротам Остановки, а затем обратно к Вратам Отдыха, Ван Чун практиковал свои знания о формированиях, а углубил свое понимание происхождения Бессмертного Формирования. Ему даже удалось понять многие правила, по которым действовал строй.

Хотя Психическая Энергия могла разглядеть только фрагмент формирование, Ван Чун мог использовать свое понимание правил формирования для предположения об остальном. Румбл! Примерно через пять минут разум Ван Чуна начал стонать и дрожать. Это раздробленное формирование Бессмертного Источника на разуме Ван Чуна начала бежать.

Бум! Появились ворота формирования, а затем вторая, третья… Из первых ворот формирования все больше и больше начало проявляться из воздуха и присоединяться к фрагментированного формирования в сознании Ван Чуна. Через несколько коротких мгновений формирование начало расти, сначала влево и вправо, а затем наружу и внутрь.

В течение всего этого процесса Ван Чун быстро рассчитывал. С каждым успешным расчетом он добавлял в свой разум еще одну маленькую групповую калитку к Первоисточнику Бессмертия.

Время шло, и проекция Бессмертного Формирования в его уме становилась все более и более полной.

Когда Ван Чун ломал голову над всей Формирования Бессмертного Источника, Старейшина формирований был вовлечен в его собственные сложные вычисления. В отличие от Ван Чуна, старейшина формирований сидел, скрестив ноги, на земле, левая рука делала жесты, правая рука вытягивала концентрические круги, а рот постоянно бормотал.

Дворец Цянь, Дворец Кан, Дворец Ген, Дворец Чжэнь, Дворец Миддл, Дворец Сюнь, Дворец Ли, Дворец Кунь и Дворец Дуй — это были Девять Дворцов, и их положение обычно фиксировалось.

Но в этом огромном Формирования Бессмертного Источника положения Девяти Дворцов постоянно менялись, и только те, кто обладал чрезвычайно высокими достижениями в искусстве формирования, могли рассчитать, как они изменились. Эти Девять Дворцов были север-юго-запад-восток компаса, но эти направления больше не были статичными.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1401. Подготовка к выезду!**

Хотя расчеты для Девяти Дворцов были сложными, они были в основном проверкой общего понимания образований. Расчеты были гораздо менее сложными, чем-то, что пытался сделать Ван Чун, и они касались областью знаний Старейшины формирований.

Ворота отдыха были тихими, пока шли расчеты. Старик Демонический Император ничего не сказал, просто подошел к паре и молча встал в их защиту.

В заключение…

Час спустя, с грохотом, Ван Чун завершил расчет последних фрагментированных ворот формирования в своем уме, добавляя последний штрих к этой огромной и постоянно вращающейся проекции формирования. У этого формирования было более десяти тысяч ворот формирования, и его сложность трудно было представить.

Но в этом образовании отсутствовала одна последняя часть: Девять Дворцов.

Бузз!

Ван Чун открыл глаза и сразу увидел знакомое возбужденное лицо.

— Малыш, ты действительно преуспел? — спросил старейшина формирований. Его глаза наполнились волнением.

Ван Чун тихо хмыкнул и твердо кивнул.

Это простое движение вызвало шок в глазах Старейшины формирований, и его лицо покрылось недоверием.

— Малыш, позволь мне спросить тебя: начиная с нашей нынешней позиции, сколько ворот формирования от нас? — внезапно спросил старейшина формирований. И за один час, сколько Врат Боли и сколько Врат Тревоги встретить? А что за четыре часа?

Хотя выражение его лица успокоилось, он внутренне сильно нервничал. Формирование Бессмертного Источника менялось в каждый момент. Нахождение количества Болевых и Тревожных Врат и смен в течение следующих четырех часов потребует нескольких миллионов вычислений. Даже Старейшина формирований не был уверен в том, чтобы рассчитать это.

— Ближайшие к нам Ворота находятся в 107 воротах. — почти сразу ответил Ван Чун с суровым выражением лица. — За один час они встретят 213 врат боли и 361 врата тревоги. Четыре часа спустя, это будет 1876 ворот, и они встретят 1245 Больших Врат и 3742 Ворот Тревоги, а также 4826 Ворот Остановки и 257 Ворот Отдыха.

Старейшина формирований был почти напуган этим ответом.

— А Врата Жизни? Сколько сдвигов нам предстоит пережить, прежде чем мы сможем пройти от Врат Отдыха до Врат Жизни? — спросил старейшина формирований.

— С нашей нынешней позиции нам нужно пройти как минимум 14832 ворот формирования, прежде чем мы сможем достичь Врат Жизни. Но есть только одни Врата Жизни, и их положение постоянно меняется. Только когда Врата Жизни находятся на самом внешнем кольце, они действительно могут считаться Вратами Жизни. Более того, по мере того, как Врата Жизни перемещаются от внешних колец к внутренним кольцам, их свойства изменяются, превращаясь во Врата Боли, Отдыха, Ворота Остановки, Врата Тревоги и тому подобное. Если эти люди захотят, как только мы достигнем Врат Жизни, они могут сдвинуть строй и отодвинуть Врата Жизни, уничтожив все наши надежды на побег. Таким образом, мы не можем уйти! — строго сказал Ван Чун.

Старейшина формирований в шоке уставился на Ван Чуна, неспособный справиться даже с половиной слова. Он случайно выбрал эти вопросы, каждый ответ требует сотен тысяч вычислений. А что касается положения Ворот Жизни, даже он не знал правильного ответа.

Из десятков тысяч ворот формирования для поиска единственных Ворот Жизни и их перемещения потребуются миллионы вычислений. Даже в течение многих часов, прошедших до того, как он присоединился к Ван Чуну и Старику Демоническому Императору, он не смог завершить расчет. Но Ван Чуну потребовалось всего несколько минут, чтобы найти Врата Жизни.

Это было просто слишком поразительно!

Старейшина формирований не знал, был ли правильный ответ, но он был уверен, что способность Ван Чуна к вычислениям достигла ужасающего и поразительного уровня. Талант этого ребенка был просто невероятным!

— Хех, по правде говоря, это совсем не сложно…

Как будто зная, что думает Старейшина формирований, Ван Чун улыбнулся и протянул палец к земле, где он начал рисовать концентрические круги. В мгновение ока на земле появилась простая схема девятислойного Бессмертного Формирования.

— Пока у вас в голове есть проекция девятислойного Бессмертного Формирования, вам просто нужно перемещаться вокруг формирования. Нет необходимости в таком количестве сложных вычислений!

— Haaaa!

Увидев эту схему Формирования Бессмертного Источника, Старейшина Формирований глубоко вздохнул, со сложным взглядом в глазах. Один миллион вычислений действительно был сложным, но еще более сложным было создать модель Формирования Бессмертного Источника в своем уме.

Последнее было гораздо труднее, и, если бы он был способен на такое, он, возможно, вырвался бы из формирования и стоял снаружи.

— Только теперь я верю, что есть люди, которые просто талантливы в образовательных формированиях…

Старейшина формирований эмоционально вздохнул. Слова «Увы, у тебя есть амбиции в другом месте», только что достигли его губ, и он бросил взгляд на близлежащего Старика Демонического Императора и проглотил их обратно.

— Пора. Малыш, я сейчас дам тебе сдвиги в Девяти Дворцах, которые я рассчитал!

Говоря это, стрейшина протянул палец. Из его кончика вырвалась молочно-белая энергия, и вскоре рядом с простой диаграммой Ван Чуна Формирования Бессмертного Источника появилась схема Девяти Дворцов. Всего было девять слоёв, идеально подходящих для Формирования Бессмертного Источника Ван Чуна.

Соединив Девять Дворцов и Восемь Врат, можно было составить полное Формирование Бессмертного Источника.

— Девять дворцов могут сдвинуться, как и восемь ворот. Только позиция Среднего Дворца неизменна, и он является ядром формирования. То, что эти люди могут контролировать формирование и изменять его правила, должно быть потому, что они заимствуют силу ядра. Если вы уничтожите это место, вы, естественно, уничтожите все формирование, — сурово сказал старейшина формирований, отводя назад палец.

— Я понимаю!

Ван Чун кивнул. Посмотрев на диаграмму Девяти Дворцов, которую вычертил Старейшина Формирований, он закрыл глаза. Девять Дворцов, которые вычислил Старейшина формирований, возникли у него в голове, и, поскольку девять слоев Девяти Дворцов постоянно смещались, они начали сливаться с проекцией Формирования Бессмертного Источника в сознании Ван Чуна.

Девять Дворцов и восемь Врат были сущностью и основанием всего формирования, и только когда они были слиты воедино, у них была настоящая Формирования Бессмертного Источника. Но для этого потребовалось много расчетов, для выполнения которых требовалось некоторое время.

Старейшина формирований и Старик Демонический Император посмотрел на Ван Чуна и кивнул. Они стояли на страже рядом с ним, ожидая момента завершения.

......

В этот момент, в центре формирования, гордо стояли три фигуры, наблюдая за всем формированием.

Когда кто-то был на полпути к горе, он не мог видеть ее истинное лицо, и внутри этого формирования было почти невозможно увидеть истинное проявление формирования. Но эти три человека смогли увидеть всю структуру формирования и его смещение. Все мастера боевых искусств, пойманные в ловушку внутри, находились под их наблюдением.

С этой позиции можно было видеть все девять слоев формирования, сложные как улей.

— Они готовы?

Лидер, стоящий на самом переднем крае, держал руки за спиной, и его глаза были в холодном предвкушении убийства.

— Милорд, все готово! — с уважением ответили два подчиненных.

— Очень хорошо!

Глаза лидера выражали презрение, а лицо было холодным и бесстрастным.

— У жадности есть своя цена, и теперь настало время, когда эти люди платят ее заплатят! Приготовьтесь активировать самый высокий уровень, Сеть Теневых Небес. Как только вся энергия мира, накопленная под формированием, будет высвобождена, каждая часть формирования получит значительное увеличение мощности. Будь то Сун Юаньи, Ло Цзыин или Демонический Император, они столкнутся с энергией формирования, накопленной за сотни лет! Я заставлю их всех умереть!

— Да!

Два подчиненных опустили головы, с благоговением и уважением в глазах.

Сеть Теневых Небес была самой высокой силой, доступной в формировании. Как только она будет активирована, Врата Жизни будут закрыты, превратив Формирование Бессмертного Источника в тюрьму. Все боевые мастера в формировании будут уничтожены, и никогда больше не появятся во внешнем мире. Эта энергия использовалась только тогда, когда в формировании появлялись высшие мастера боевых искусств, которых было трудно преодолеть.

Она использовала силу «схемы вселенной», энергию, поглощенную миром, и энергию, поглощенную от мастеров боевых искусств, чтобы значительно увеличить силу формирования. Мастера боевых искусств в формировании больше не могут столкнуться с атаками формирования, а самим миром.

Даже самый сильный мастер боевых искусств не может бороться с миром.

— К тому же…

Рукава лидера задрожали, и из них появилась рука. На тыльной стороне его руки сидел странный жук. Он был размером с детский кулак и был совершенно золотым, как будто покрыт металлом. На его спине было несколько больших черных пятен.

Внешне он выглядел, как божья коровка с семью пятнами, но казалось, что это нечто совсем другое.

Золотое насекомое неподвижно сидело на тыльной стороне руки лидера, словно спало.

— Приготовьтесь выпустить Звездно-Пронзающих Жуков в Золотых Доспехов!

Глаза лидера были холодными, бесчувственными и пугающими, когда он упомянул этого Звездно-пронзающего жука в Золотых Доспехах. Тем временем оба подчиненных начали дрожать в видимом страхе, когда увидели этого большого золотого жука.

— Да, да… Милорд…

Паника и ужас появились в их глазах, пока они смотрели на этого Звездно-Пронзающего Жука в Золотых Доспехах, как будто это было существо, пришедшее из их худших кошмаров.

Лидерь слабо улыбнулся, его глаза смотрели прямо вперед, и его левая рука произвела шар энергии и легонько положила его перед ртом Жука. Внезапно плотная и концентрированная энергия исчезла. Неподвижный жук, после поглощения этой Звездной Энергии, начал дрожать повсюду, как будто пробуждаясь. Крылья на его спине раскрылись, он вылетел из руки лидера и с невероятной скоростью полетел в формирование.

Киикии…

Его мягкий крик наполнил уши троих человек, но золотой жук давно уже исчез.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1402. В поисках истины!**

Жужжание!

Через некоторое время Ван Чун открыл глаза, завершив слияние Девяти Дворцов с восемью воротами.

— Получилось? — спросил Старейшина формирований Ван Чуна. Ван Чун кивнул, отчего глаза Старейшины формирований заблестели, а на его лице появилось облегчение. — Неплохо!

— Теперь, когда ты полностью рассчитал Формирование Бессмертного Источника, полностью понимаешь, как она действует, поэтому мало что может тебе навредить. Однако ты должен помнить, что созданная тобою модель неизбежно будет иметь некоторые отличия от реальной Формирования Бессмертного Источника, поэтому ты не можешь быть небрежным. Кроме того, с этими таинственными людьми, контролирующими все из тени, правила формирования могут быть изменены в любое время. Ты должен быть в тонусе и реагировать в зависимости от ситуации.

— Понятно!

Ван Чун кивнул. Формирование, над созданием которого он и Старейшина формирований работали вместе, могло предсказать девяносто семь процентов сдвигов, но в оставшихся трех процентах ему пришлось бы полагаться на себя.

— Еще один час до того, как формирование снова активируется. Ты должен как можно быстрее проникнуть в ядро. В противном случае ты в конечном итоге будешь ходить взад и вперед по внешним кольцам Формирования без всякой надежды его нарушить.

— Старший, расслабься. Часа более чем достаточно. Я нашел кратчайший путь к ядру Формирования. Мне понадобится всего двадцать минут, чтобы добраться до него.

Старик Демонический Император подошел и сказал:

— Чун-эр, на этот раз я не пойду с тобой. Твой мастер плохо разбирается в искусстве формирований. Я могу не только не помочь тебе, но и отвлечь тебя.

Нормальный человек не мог не волноваться за Ван Чуна, но Старик Демонический Император хорошо знал, насколько его ученик был другим. Он испытал на себе опасности, которые даже представителям мира боевых искусств было трудно представить. Вдобавок нельзя недооценивать это Формирование Бессмертного Источника. Оно менялось так интенсивно, что отставание на одну секунду могло привести к разделению группы. Это только отвлечет Ван Чуна и полностью разрушит его план.

По этой причине Старик Демонический Император решил не идти с Ван Чуном.

Тем не менее, он подошел к нему и положил ладонь на плечо. Сильная энергия влилась в тело Ван Чуна, устремившись внутрь его даньтяня и накапливаясь в нем.

Ван Чун был застигнут врасплох, а затем понял, что происходит.

— Эта энергия эквивалентна моей атаке в полную силу. Это может помочь тебе в решающий момент. Но помни, что для этой операции не стоит драться с другими. Тебе нужно всего лишь уничтожить формирование, — сказал Старик Демонический Император с ноткой беспокойства в голосе.

— Мастер, расслабьтесь. Я знаю, что делать.

Ван Чун уважительно поклонился.

Когда все было готово, он глубоко вздохнул и быстро погрузился в формирование.

Жужжание!

Картина мгновенно изменилась, Ван Чун покинул Врата Отдыха и отправился в незнакомое место. Но во вспышке света Ван Чун увидел, что стоит напротив Старика Демонического Императора и Старейшины формирований, которые смотрели на него с испугом.

Обстановка вокруг казалась идентичной Вратам Отдыха, которые он только что покинул.

— Ворота Видения!

Ван Чун слегка улыбнулся, глядя на Мастера и старейшину Формирований, стоящих по другую сторону. Из восьми ворот Ворота Видения были одновременно и наиболее, и наименее опасными. Пока можно было видеть сквозь его иллюзии, он представлял небольшую угрозу. Вот почему он стал частью маршрута, выбранного Ван Чуном.

Ван Чун закрыл глаза, распространяя свою Психическую Энергию, и быстро направился к следующим воротам Формирования.

Во вторых воротах Формирования ряды больших каменных столбов парили в воздухе на несколько тысяч метров. Каменные столбы задрожали и устремились вниз к Ван Чуну. Но прежде чем эти каменные столбы смогли приземлиться, Ван Чун уверенно направился к следующим воротам формирования.

Выражение его лица было спокойным, его шаги расслаблены. И что еще более важно, каждый его шаг, казалось, был сделан после сотни вычислений.

Бум бум бум! Каменные столбы отправляли пыль в небо, но Ван Чуна давно не было.

Чтобы пройти от Врат Отдыха к сердцу Формирования, необходимо было пройти через бесчисленные врата Формирования, и Ван Чун выбрал те, которые представляли наименьшую угрозу. Но чтобы добраться до ядра как можно быстрее и уменьшить вероятность быть изгнанным из ворот Формирования этой скрытой фракцией, Ван Чун время от времени предпочитал рисковать через более опасные врата Формирования.

Тем не менее, хотя они были опасны, до тех пор, пока он использовал правильный метод, он мог покинуть ворота формирования до того, как начнутся атаки, или пройти, заплатив наименьшую цену.

Жужжание!

Но когда Ван Чун вошел в ворота следующего Формирования, он столкнулся с несколько иной ситуацией. Его нос сразу же окутал резкий запах крови.

Когда Ван Чун огляделся, он увидел, что земля покрыта упавшими телами многочисленных мастеров боевых искусств. Некоторые из них были раздавлены каменными столбами, другие заколоты стрелами, а иные почернели и высохли от яда. Были и те, кто умер от нападения друг на друга… Однако у всех без исключения на искривленных смертью лицах запечатлелся страх.

Сердце Ван Чуна забилось от вида этого. Было очевидно, что эти люди погибли от рук формирования, контролируемого этой скрытой фракцией.

По мере продвижения он встречал все больше и больше трупов.

— Формирование ускоряет сбор урожая!

Ван Чун считал эти трупы невыносимыми. Все они были опытными специалистами в мире боевых искусств, но, увы, все они погибли в этом месте. И Ван Чун мог почувствовать, что скрытая фракция в Формировании Бессмертного Источника усиливает свои убийственные намерения по отношению к этим мастерам боевых искусств.

— Если я не придумаю, как их остановить, скоро всех убьют.

Ван Чун ускорил шаг.

Вокруг него грохотало и стонало формирование, и различные его части проносились мимо и вдаль.

Разум Ван Чуна постоянно рассчитывал, что его вирутальное Формирование Бессмертного Источника наложилось поверх Формирования Бессмертного Источника.

Когда эти двое полностью совпали, Ван Чун устремился к следующей группе ворот.

— Милорд, этот ребенок снова скакает!

Пока Ван Чун двигался глубоко внутри формирования, три наблюдательные фигуры почти мгновенно заметили действия Ван Чуна.

Спустя долю секунды они обратили свое внимание на далекого Старика Демонического Императора и Старейшину Формирований.

— Милорд, они оставили группу. Что же нам теперь делать?! — сказала одна из фигур.

Группа Ван Чуна сначала двигалась вместе с ним, что облегчало обращение с ними. Но теперь они расстались, немедленно оставив это трио в некотором недоумении.

— Сконцентрируйте нашу силу на ребенке. Бросьте его во врата боли или врата смерти. Что касается Старика Демонического Императора и Старейшины формирований, внимательно следите за ними и готовьтесь нанести удар в любое время. Сегодня никому не позволят сбежать! — сказал лидер.

— Да, милорд!

Подчиненные тут же поклонились и удалились.

Грохот!

Пока Ван Чун вкладывал все свои силы в моделирование Формирования, оно внезапно загрохотало, и окружающая Звездная энергия пришла в беспорядок.

— Меня заметили?

Ван Чун остановился и внезапно повернул в направлении центра формирования. Хотя он не мог видеть, как двигалось все Формирование, Ван Чун чувствовал, что его движения начали набирать скорость.

— Но этого недостаточно, чтобы меня остановить!

Ван Чун улыбнулся.

Путь, который он выбрал, чтобы добраться до центра формирования, был самым простым и прямым. Скрыть его движения от людей, контролирующих формирование, было практически невозможно.

Но Ван Чун предсказал, что они попытаются противостоять ему.

Ван Чун ускорился и двинулся вперед.

— Кошмар! Ребенок движется еще быстрее!

— Он определенно кое-что заметил.

— Милорд сказал, что в этой группе есть кто-то, кто разбирается в Формированиях и может вывести правила формирования. Похоже, ребенок немного с ними знаком.

— Формирование, оставленное Бессмертным Лордом, не так-то легко увидеть! Этого не могут добиться даже гроссмейстеры формирований, тем более такой ребенок. Неужели он действительно думает, что сможет сломать формированией, просто двигаясь быстрее? Мне не терпится увидеть, как его бросят во Врата Смерти и раздавят насмерть.

В центре Формирования две фигуры наблюдали за Ван Чуном. Одним толчком они ускорили перемещение части формирования вокруг него.

Мгновение спустя различные Врата Тревоги, Врата Боли и Врата Смерти начали собираться вокруг него, мгновенно подвергая его опасности.

Независимо от того, в каком направлении он шел, он мог войти только в одни из этих опасных ворот.

Даже если Ван Чун войдет в наименее опасные Ворота Тревоги, у этих людей есть способы заставить Ван Чуна проходить через опасные ворота одни за другими, чтобы он попадал под непрекращающуюся атаку формирования.

Даже пиковый Великий Генерал в конечном итоге будет истощен всей своей звездной энергией при такой атаке и в конечном итоге погибнет.

Но мгновение спустя они оба были ошеломлены. Ван Чун понимающе улыбнулся и внезапно остановился.

Ван Чун безостановочно продвигался с тех пор, как покинул Врата Отдыха, приближаясь к центру формирования по кругу.

Но теперь он полностью остановился. Они даже могли видеть, как он поднял на них голову и усмехнулся.

— Что тут происходит?

Двое человек уставились друг на друга, в воздухе витало странное настроение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1403. Внезапный сдвиг в формировании!**

— Что, начали строить против меня план?

Ван Чун посмотрел на определенное место в воздухе и ухмыльнулся.

Практика приводила к истинному пониманию. Хотя он не очень долго изучал формирования, после создания модели и постоянной проверки и корректировки ее по мере того, как он отважился продвигаться дальше в формирование, его понимание с поразительной скоростью росло.

Только что Ван Чун ясно почувствовал огромную разницу в воротах построения вокруг себя по сравнению с тем, что он рассчитал. Его интуиция подсказала ему, что теперь он окружен множеством опасностей и ловушек.

В этой ситуации любой путь, который он выберет, приведет к смерти.

В худшем случае он окажется у Врат Смерти. Увы, хотя эти люди были умны, они кое-что забыли.

Ворота формирования менялись каждую минуту, и они не могли долго оставаться на одной позиции. Сколько бы опасных ворот ни было вокруг него сейчас, потом все эти ворота отойдут прочь.

Ван Чун был уверен в себе и, казалось, мог видеть все секреты.

— Три, два, один… сейчас!

Ван Чун рванул на северо-запад. Когда он вошел в северо-западные ворота формирования, он совершил прыжок и быстро двинулся вперед.

— Ворота Видения!

Две скрытые фигуры в центре формирования мгновенно скривились.

Это был единственный путь выживания в воротах, находящихся вокруг Ван Чуна, и они уносили Ван Чуна прочь из загруженной ловушками области.

Им было сложно сохранять самообладание.

Любой мастер боевых искусств, попавший в это формирование, был как муравей, с которым можно было поиграть, а затем раздавить.

Но Ван Чун казался им хитрой и скользкой грязевой рыбой, способной выскользнуть из их рук и увидеть их уловки и намерения. В конце концов, играли именно с ними.

Но чем чаще это происходило, тем больше они не могли терпеть Ван Чуна.

— Кажется, он чрезвычайно искусен в расчетах. Такой ход не сможет его остановить.

— Раз уж это так, давай бросим в хаос все врата формирования вокруг него. Посмотрим, как он вычислит свой выход!

— Давай снова обойдем Девять Дворцов. Это увеличит сложность его расчетов. Я не верю, что мы не сможем его остановить!

Они еще раз активировали построение, изменив движение формирования вокруг Ван Чуна.

Бум!

Вокруг Ван Чуна появлялись одни опасные ворота формирования за другими, поскольку формирование начало двигаться все быстрее и быстрее.

— На юго-запад, три секунды!

— Юго-восток, две секунды!

— Дворец Цянь, через секунду!

— Дворец Кан, три секунды!

Ван Чун бросился вперед, его рукава хлопали в воздухе. Его левая рука формировала жесты, в то время как его разум быстро рассчитывал.

Прыгая вперед, он уклонялся влево и вправо, постоянно меняя позицию.

Были даже моменты, когда он резко отступал и входил в ворота позади себя.

Во всем этом процессе его движения казались совершенно непредсказуемыми и лишенными какого-либо смысла.

В центре формирования лица двух фигур становились все более неприглядными.

Ван Чун двигался вперед или назад, влево или вправо, казалось, случайным образом, но мнение этих операторов формирования было совершенно другим.

Когда эти двое меняли формирование, Ван Чуна постоянно окружали потрясающие душу опасности.

Но каждый раз Ван Чун вовремя спасался от этой опасности.

Казалось, что он шел по стальной проволоке, малейшая ошибка могла бросить его в пропасть.

Минут через десять — бум! Ван Чун вошел в другую часть формирования.

Глядя в сторону центра формирования, Ван Чун улыбнулся.

Между тем две фигуры в центре злобно скривились.

Их дыхание было прерывистым, и они явно израсходовали значительное количество энергии. Сдвиг формирования и изменение его правил требовали Звездной Энергии.

В этом столкновении с Ван Чуном они израсходовали половину своей энергии, но, в конце концов, все равно проиграли.

Это было то, чего они вдвоем и представить не могли.

— Как такое могло случиться?!

Они были в ярости и встревожены. Это была их территория! Они не могли проиграть!

— Я не верю, что мы не сможем с ним справиться!

Когда они были готовы снова привести формирование в движение, раздался величественный ледяной голос.

— Довольно! Не обращайте внимания на этого ребенка. Немедленно активируйте формирование и избавьтесь от этих жадных мастеров боевых искусств!

— Да! Милорд!

Двое работников задрожали и поспешно поклонились.

……

— Что происходит?

Почти в тот же момент, в Формировании Бессмертного Источника, Ван Чун остановился. Вокруг него все было тихо, предсказанные им сдвиги внезапно исчезли.

Но Ван Чжуна это не утешало. Напротив, он глубоко нахмурился, чувствуя огромную опасность в этом ненормальном спокойствии.

Грохот!

Пока Ван Чун думал, он услышал беспрецедентный грохот, исходящий из ядра формирования, от которого задрожала земля.

— Что тут происходит?!

Резкий грохот сразу привлек внимание всех других мастеров боевых искусств.

Как будто земля рвалась на части. Люди не могли не быть глубоко обеспокоены подобными вещами.

— Владыка Альянса, что нам теперь делать?

В другом месте формирования Сицун Юаньцзя и другие повернулись к Суну Юаньи.

В отличие от других, эти старейшины Праведного Альянса почувствовали густую рябь мирской Энергии Происхождения вместе с этим взрывом.

Эти волны Энергии заставляли даже этих прославленных старейшин мира боевых искусств чувствовать себя крошечными и незначительными.

Каждому из них было страшно и тревожно.

Сун Юаньи ничего не сказал, его спина была как всегда прямой, а лицо всё таким же холодным и отчужденным. Казалось, ничто не могло его поколебать. Но глубоко в его глазах было задумчивое выражение. Гора Бессмертного Источника должна была содержать искусство номер один в мире.

Но из текущей ситуации было ясно, что это была ловушка. Истинное местонахождение Горы Бессмертного Источника было далеко. Теперь единственной причиной, по которой он оставался здесь, была охота на Демонического Императора Чжана Вэньфу.

— Вперед! — внезапно сказал спокойным голосом Сун Юаньи с мрачным и решительным выражением лица. — Отступать сейчас невозможно. Единственный выход — войти в ядро формирования и уничтожить его!

Невозможно было отозвать выпущенную стрелу. Поскольку они вошли в формирование, пути назад не было.

Даже такой человек, как Сун Юаньи, который не разбирался в формированиях, знал, что проникновение в ядро формирования было самым прямым и жестоким методом для его уничтожения.

Хотя Формирование Бессмертного Источника было опасно, Сун Юаньи, обладавший величайшим искусством защиты в мире, обнаружил, что с его атаками довольно легко справиться.

— Пошли! — бесстрастно сказал Сун Юаньи, направляясь вперед.

Мгновение спустя позади него послышалось урчание. Какрак! Земля раскололась, и вдруг…

Жужжание!

Ворота формирования за Сун Юаньи внезапно превратились в четверо ворот, немедленно разделив всех членов Праведного Альянса.

— Владыка Альянса, спаси меня!

Глаза эксперта Праведного Альянса расширились, и он в страхе протянул руки к Суну Юаньи. Выражение его лица было как у тонущего человека, тянущегося за веревкой.

Но мгновение спустя, во вспышке света, врата формирования сдвинулись, унося эксперта Праведного Альянса и несколько десятков учеников, словно невидимое чудовище.

Через несколько секунд они полностью исчезли.

— Нехорошо!

— Будьте осторожны!

— Ах! Владыка Альянса!

Крики тревоги раздавались отовсюду, и один эксперт Праведного Альянса за другим исчезали во вспышке света. Уууууу! Звездная энергия Вечной Весны Суна Юаньи собралась в щупальца, которые полетели по воздуху, прибыв как раз вовремя, чтобы схватить и притянуть обратно четырех или пяти экспертов Праведного Альянса, прежде чем область позади него превратилась в серую пустоту.

За исключением нескольких старейшин Праведного Альянса и экспертов, находящихся возле Суна Юаньи, все остальные были немедленно вытеснены формированием, даже старейшина Сицун Юаньцзя.

— Черт!

Сун Юаньи, наконец, потерял самообладание, и его лицо исказилось от злости.

……

— Ах!

Практически в то же время, в отдаленном районе, группа Альянса Пяти Предков столкнулась с аналогичной проблемой.

В мгновение ока несколько сотен экспертов Альянса Пяти Предков были разделены между различными воротами формирвоания. Раздалось множество криков.

— Ублюдки!

С яростным ревом Черный Предок Инь Ло Цзыин поморщился и несколько раз ударил вокруг. Бурлящая злая энергия устремилась вперед, но после прохождения нескольких десятков футов она, казалось, натолкнулась на какой-то невидимый барьер, который мгновенно ее рассеял.

Через несколько мгновений после вступления в ворота формирования, Черный Предок Инь был отделен от Предка Множества Призраков Пэй Луаньчана, и теперь большинство его учеников были далеко от него. Это делало Ло Цзыина сильно разгневанным.

Но прежде чем Черный Предок Инь смог излить свой гнев, затрусилась земля, и пространство под ним начало дрожать и сдвигаться. Сильная энергия внезапно сбила с ног Предка Черного Инь и выбросила его из ворот формирования.

— Предок!

— Предок!

Оставшиеся пять учеников Альянса Пяти Предков, находящиеся рядом с Предком Черного Инь, немедленно побледнели от испуга.

Они полетели в воздух, пытаясь вернуть на землю Предка Черного Инь.

Но прежде чем они успели что-либо сделать, во вспышке света Черный Предок Инь улетел в другое пространство и исчез из поля их зрения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1404. Пугающие золотые жуки!**

Свиш!

Когда Черный Предок Инь собирался приземлиться, его черная одежда развевалась вокруг него, он услышал крик воздуха и бесчисленные стрелы, выпущенные в его сторону.

— Ворота Тревоги!

Это был не первый раз, когда Черный Предок Инь сталкивался с подобными атаками, и их уровня было недостаточно, чтобы навредить ему. Черный Предок Инь перевернул руку, послав огромный поток Звездной Энергии, который немедленно превратился в барьер из чего-то похожего на черное стекло.

Но когда первая стрела ударилась о преграду, Черный Предок Инь скривился.

Это был не первый раз, когда он защищался оттакой атаки, но сила атаки была явно другой.

Каждая из этих стрел теперь давала чрезвычайно тяжелую силу, больше напоминавшую не стрелы, а молот. Черная стена Звездной Энергии, которую заложил Черный Предок Инь, начала дрожать.

Одна стрела, две стрелы, три стрелы… по мере того, как падало все больше и больше стрел, черный барьер начал тускнеть, а затем просто взорвался.

— Нехорошо!

Черный Предок Инь рванул вперед, уничтожая дождь стрел. К этому моменту лицо Черного Предка Инь исказилось в противной хмурой форме, а глаза были чрезвычайно серьезными.

Формирование изменилось!

Все атаки стали сильнее, опаснее и вреднее!

Все, кто попал в формирование… были в опасности!

Аруууууу!

Черный Предок Инь внезапно издал звериный вой, и его даньтян излился злой энергией. В мгновение ока Черный Предок Инь выстрелил, как пушечное ядро, в центр формирования.

— Кто же посмел выступить против этого предка?!

Его голос эхом разнесся по комнате, но самого человека давно там не было.

Черный Предок Инь не был мастером формирований, но минуту назад даже он почувствовал, что кто-то возится с формированием, нарушая все его правила работы.

Все, что происходило, нельзя было списать на простую случайность!

……

— Ах!

По воздуху разносились предсмертные крики.

Услышав эти жалобные крики, Ван Чун поморщился.

Все формирование начало действовать совершенно по-другому, каждые врата формирования превратились в четыре. Это означало, что более десяти тысяч ворот стали более чем сорока тысячами, и они начали перемещаться быстрее и чаще, их атаки становились все более яростными.

— Они готовятся уничтожить всех мастеров боевых искусств!

Выражение лица Ван Чуна становилось все более серьезным.

За все это время он не рассчитал только одного. Через мир энергии Ван Чун мог «видеть» огромную бурю мирской энергии, которая могла заставить побледнеть любого мастера боевых искусств. Он вырывался из ядра формирования и был на пути к поглощению всех ворот формирования.

Каким-то таинственным методом эта сильная энергия быстро укрепляла врата формирования и увеличивала силу различных атак внутри.

— Нет времени!

Выражение лица Ван Чуна было беспрецедентно торжественным.

Эта таинственная фракция активировала последнюю энергию формирования, чтобы смести всех мастеров боевых искусств, находящихся внутри. Это произошло намного быстрее, чем он и старейшина формирования ожидали.

Было очевидно, что эти люди теряют терпение и хотят как можно быстрее избавиться от мастеров боевых искусств.

— Здесь собралось слишком много мастеров боевых искусств. Несмотря ни на что, я не могу позволить им добиться успеха!

Глаза Ван Чуна стали резкими.

Уууууу! Пока ветер развевал его одежду, Ван Чун ускорился, и его тело полетело к следующим воротам формирования.

Бум! Бум! Бум! По мере того, как формирование быстро перемещалось, модель Формирования Бессмертного Источника в сознании Ван Чуна начало двигаться с беспрецедентной скоростью.

Психическая энергия Ван Чуна быстро поглощалась всем этим процессом.

Как практикующий психическую энергию, Ван Чун обладал огромными ее запасами. Вот почему Ван Чун мог производить гораздо больше вычислений, чем такой мастер формирований, как Старейшина Формирований.

Получение движений формирования расходовало психическую энергию, особенно такое сложное формирование, как Форирование Бессмертного Источника. Чем быстрее и дольше он рассчитывал, тем больше психической энергии расходовал.

Теперь, когда количество вычислений так резко увеличилось, Психическая энергия расходовалась с поразительной скоростью.

Но Ван Чун больше не мог обращать на это внимания.

— Ах!

Впереди раздался крик, и во вспышке света Ван Чун вошел в следующие ворота. В воротах этого формирования несколько независимых мастеров боевых искусств с окровавленными лицами усиленно отражали дождь из камней и стрел.

— Все окончено! Мы обречены!

На их лицах появилось отчаяние, а стрелы и камни заслонили небо.

— Держитесь! Вы еще не умерли! — раздался громовой рев, и прежде чем они успели отреагировать, энергии Инь и Ян охватили этих мастеров боевых искусств и бросили их через врата формирования назад.

— Если вы втроем будете работать вместе, вы сможете продержаться какое-то время и благополучно дойдете до края формирования.

Раздался последний громовой крик, и Ван Чун исчез.

По мере приближения к центру Форирования Бессмертного Источника, формирование двигалась все быстрее и быстрее, но независимо от того, с какой опасностью он сталкивался, Ван Чун мог вычислить ту единственную возможность, которая позволила бы ему чудом избежать опасности. позволяя ему двигаться уверенно и решительно вперед.

Модель формирования в сознании Ван Чуна быстро изменилась, вращение девяти слоев совершалось так быстро, что взгляд на них был почти ослепляющим. Но независимо от того, как менялось формирование, Ван Чун всегда мог найти путь к центру через модель в своем уме.

Свиш! Стрела с разрушительной энергией устремилась вперед, но Ван Чуну удалось увернуться от нее.

Кики!

Когда Ван Чун проходил через узкое пространство между Вратами Боли и Вратами Смерти, чтобы добраться до Врат Открытия, он внезапно услышал чирикающий звук. Это было похоже на чириканье насекомого, но немного другой. Это было металлическое жужжание, и звук был намного громче, чем может издать какое-либо насекомое.

Ван Чун сначала только приподнял бровь и продолжил двигаться вперед. Но мгновение спустя золотая полоса света примчалась ему в лицо.

— Откуда взялся этот жук?

Брови Ван Чуна нахмурились. Он с первого взгляда мог сказать, что это был золотой жук размером с серебряную монету, и он с распростертыми крыльями летел к нему.

Из осторожности Ван Чун отступил на два шага и выставил вперед ладонь. Поток энергии устремился вперед и вскоре столкнулся с таинственным золотым жуком.

Эта атака имела огромный вес и могла легко раздробить камень.

Но произошло совершенно неожиданное.

Пораженный энергией Ван Чуна, золотой жук лишь несколько секунд покачался в воздухе, и снова полетел вперед. Более того, сквозь мир энергии Ван Чун мог видеть, что золотой жук не только остался невредимым, но и свечение вокруг его тела стало еще ярче, как и волны энергии, исходящие от него. Казалось, что золотой жук впитал часть энергии атаки Ван Чуна в свое тело.

— Как это могло произойти? Что это за насекомое?

Сердце Ван Чуна сильно забилось, а выражение его лица мгновенно изменилось.

Ни одно насекомое в мире не могло выдержать огромную тяжесть его атаки, даже то, что было выковано из металла. Было явно что-то странное в этом насекомом.

Жужжание!

Когда золотой жук устремился вперед в полосе света, Ван Чун испугался, почувствовав серьезную опасность.

Старейшина Формирований сказал, что Форирование Бессмертного Источника была Формированием номер один в мире, и что оно станет только более опасным по мере приближения к ядру. Более того, формирование, скорее всего, имело мощную скрытую защиту. Золотой жук, вероятно, был одним из защитных сооружений вокруг центра формирования.

Эти мысли быстро пролетели в голове Ван Чуна. Мгновение спустя с визгом появились еще два золотых жука, распахнув крылья и метнувшись в его сторону, как молнии.

Три золотых жука, один спереди и два сзади, щебетали, как будто нашли пищу.

Не имея времени подумать, Ван Чун выстрелил молочно-белой стрелой из Ци Меча, настолько острой, насколько это было возможно. Ван Чун решил использовать Искусство Бога и Уничтожения Демонов.

Кики!

После удара Ци Меча Ван Чуна, ведущий жук немедленно перевернулся в воздухе, из его спины хлынули газы. Ван Чун заметил, что энергия этого золотого жука была ослаблена примерно на треть, и было очевидно, что он получил серьезные травмы.

— Какое устрашающее насекомое! Подумать только, что у него столь грозная защита!

Ван Чун слегка побледнел.

Он много чего видел за свою жизнь, но никогда не видел такого насекомого. Звездная энергия не только не действовала против него, но он мог поглощать ее и использовать для собственного усиления.

Атаки Искусства Бога и Уничтожения Демонов считались бесподобными в мире, и из десяти великих искусств оно уступало только Искусству Бессмертного Источника. Но даже безмерные наступательные возможности Искусства Бога и Уничтожения Демонов не могли убить этих золотых жуков.

Однако Ци Меча сумел ранить золотого жука, и, вероятно, это был единственный способ их убить.

Па! Па! Па!

Когда два золотых жука рванулись вперед, золотой жук, который был отброшен назад, закрутился в воздухе, а затем скорректировал свой курс. Ван Чун сразу же щелкнул пальцем несколько раз, посылая стрелы Ци Меча в этих трех насекомых.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1405. Искусство Бога и Уничтожения Демонов показывает свою мощь!**

Атаки Ван Чуна были быстрыми, точными и яростными, каждый щелчок его пальца был тщательно рассчитан так, чтобы его заряды энергии поражали золотых жуков. Поп! Поп! Поп! Золотые жуки были поражены тремя небольшими взрывами, и из их тел повалил дым.

Ван Чун продолжал стрелять стрелами Ци Меча, и один жук, получив четыре заряда Ци Меча, был пронзен и в конце концов умер. Двое других последовали за ними в быстрой последовательности, и твердые туши трех жуков вскоре оказались на земле брюхом вверх вместе с пятнами зеленой крови.

Убив трех золотых жуков, Ван Чун немедленно продолжил свой путь.

……

— Большой Бро Чжан, нам конец!

В определенном месте этого огромного образования по воздуху плыл едкий ядовитый туман. Здесь стоял независимый воин боевых искусств, его глаза были полны отчаяния.

Кики!

Перед ним в воздухе проносились золотые жуки, их тела светились.

Неподалеку несколько мастеров боевых искусств кричали в страхе, и били этих золотых жуков. Те, кому удалось зайти так далеко, были невероятно сильными, все они обладали твердой и мощной Звездной Энергией.

Но даже сильнейшая Звездная Энергия была бессильна против этих золотых жуков.

Эти странные насекомые вгрызались в их барьеры Звездной Энергии и даже их тела, как будто они были листьями, открывая маленькие отверстия, которые использовали, чтобы зарыться в тела мастеров боевых искусств.

Мастера боевых искусств постоянно изо всех сил били золотых жуков, но все, что им удавалось, — это сбивать их на землю.

Их тела были плотными, как сталь. От таких сильных ударов они лишь немного могли пошатнуться, и, взмахнув крыльями, они снова взлетали.

Для мастеров боевых искусств это был самый страшный кошмар. Никогда за всю свою жизнь они не сталкивались с чем-то настолько ужасающим.

Еще более ужасающим было то, что семь или восемь мастеров боевых искусств пропустили жуков сквозь барьеры Звездной Энергии, золотые жуки зарывались в их тела и проникали сквозь их кожу. Мастера боевых искусств кричали, катаясь по земле, даже рвали себе кожу в надежде вытащить этих золотых жуков из своих тел.

Но даже несмотря на то, что они разорвали свою кожу и плоть в кровавое месиво, они не могли остановить золотых жуков от проникновения еще глубже в их тела.

Эта ужасная и кровавая картина, особенно вид золотых жуков, ползающих под кожей, оказала огромное психологическое давление на всех других мастеров боевых искусств.

Их лица были бледны от страха, и, возможно, они были шокированы даже больше, чем те мастера боевых искусств, по телам которых теперь ползали золотые жуки.

Каждый из них был на грани психического срыва.

— Все, сосредоточьтесь! Вы забыли, о чем мы все договорились? С тех пор, как мы собрались вместе, уходим вместе! Встаньте! Я не позволю вам сдаться, несмотря ни на что!

Грубый и душераздирающий рев раздался в уша каждого. Он исходил от мастера боевых искусств средних лет с обнаженными руками, с растрепанными волосами, рваной одеждой и уконтропупленными доспехами. Он бешено размахивал палашом в руке, постоянно рубя золотых жуков.

Лезвие этого палаша было расколото и треснуто, но мастер боевых искусств средних лет отказывался сдаваться. Его глаза были красными, но он бросался снова и снова, блокируя жуков ради своих товарищей.

Золотые жуки не боялись Звездной Энергии, даже питались ею, поэтому даже самые сильные атаки такого рода имели ограниченный эффект. Но атаки обычных сабель и мечей, хотя и казались довольно слабыми, имели больший эффект.

Однако даже самый оптимистичный человек мог видеть, что мастер боевых искусств средних лет долго не протянет. Как только палаш будет наконец сломан золотыми жуками, он окажется в том же положении, как и остальные его товарищи.

— Старший Брат! Поторопись и убирайся отсюда! Забудь о нас! Нам конец! Несмотря ни на что, ты должен жить… ААААА! — мастер боевых искусств, тело которого теперь стало домом для золотого жука, закричал, успев произнести только половину своих слов.

Мастер боевых искусств средних лет чувствовал, что его сердце истекает кровью, а его зубы были стиснуты так сильно, что казалось, будто он пытался растереть их в порошок.

Эта группа пришла сюда ради Искусства Бессмертного Источника, но теперь, они не только ничего не смогли получить, но их группа могла в конечном итоге быть полностью уничтожена.

«Это была моя вина, всё моя вина! Если бы не я, они бы никогда не оказались здесь!» Мускулистый мужчина средних лет мысленно рычал, его сердце мучительно страдало, когда эти золотые жуки нападали на его товарищей.

— Если мы умрем, мы умрем вместе! Если мы не сможем быть братьями в этой жизни, мы будем братьями в следующей!

Когда мастер боевых искусств средних лет болезненно закрыл глаза и приготовился к смерти, в этой части формирования вспыхнула вспышка света.

Почувствовав, что вошел другой человек, мужчина средних лет пришел в себя и заорал:

— Уходи отсюда! Тут опасно!

Лязг! Он ударил палашом по двум золотым жукам, приближавшимся к нему спереди, и одному золотому жуку, приближавшемуся сзади.

Кики!

Когда мужчина средних лет оттеснил этих золотых жуков, он услышал чириканье совсем рядом. Два золотых жука каким-то образом пробрались ему под ребра и собирались зарыться внутрь.

— Все кончено!

Сердце мастера боевых искусств средних лет похолодело, его лицо побледнело, а глаза наполнились отчаянием.

Но мгновение спустя, когда мастер боевых искусств средних лет подумал, что он мертв, раздался резкий свист. Мужчина открыл глаза и увидел, что двух золотых жуков отбросили назад две стрелы Ци Меча.

— Оставайтесь в стороне! Остерегайтесь этих золотых жуков!

Ван Чун бросился к нему с расстояния в несколько десятков футов, а его пальцы выбрасывали стрелы Ци Меча.

Бух! Бух! Бух! Несколько раз пораженные стрелами Ци Меча, золотые жуки начали взрываться в клубах дыма и падать на землю, повернув свои шесть ног к небу.

Убив этих золотых жуков, Ван Чун сразу же устремился в другом направлении. Многочисленные молочно-белые стрелы Ци Меча поразили золотых жуков, которые чирикали и пищали, один за другим падая на землю.

Искусство Бога и Уничтожения Демонов было унаследовано от Бога Великой Танской Войны Су Чжэнчэня, и это было единственное высшее искусство, которое Ван Чун мог использовать без риска вызвать дефект совершенствования или усугубить свои травмы. Таким образом, даже несмотря на то, что он расходовал Звездную энергию, убийство этих золотых жуков не сильно влияло на его состояние.

Всего за несколько коротких мгновений Ван Чун убил семь или восемь жуков.

Мастер боевых искусств средних лет потерял дар речи.

Даже когда он вливал свою Звездную Энергию в свой меч и изо всех сил рубил золотых жуков, он был в состоянии только отбросить их.

Но, к его удивлению, новичок смог сбить этих золотых жуков несколькими выстрелами Ци Меча. Это было просто невероятно.

Но Ван Чун мало обращал внимания на выражение лица мастера боевых искусств средних лет. Его внимание было полностью сосредоточено на золотых жуках. Он встретил только троих из них, но здесь их было намного больше!

У этих мастеров боевых искусств явно не было сил. Не имея времени думать, Ван Чун схватил одного из мастеров боевых искусств, в тело которого вонзился золотой жук, и скользнул по его телу пальцем, выколупал кусок плоти вместе с золотым жуком внутри него.

Свишсвишсвиш! Три стрелы Ци Меча прикончили золотого жука, прежде чем он смог вызвать какие-либо проблемы. Ван Чун продолжил и таким образом убил еще несколько жуков.

Как будто он ударил по улью, золотые жуки отвернулись от других целей и бросились на Ван Чуна, воздух наполнился яростным чириканьем.

— Брат! Забудь о нас! Беги!

Мастер боевых искусств средних лет побледнел от этого зрелища. Их группа из двадцати человек не смогла справиться с этими золотыми жуками, и теперь все эти жуки нацелились на одного человека. Опасность была очевидна.

Этот человек пришел ради них, но мастер боевых искусств средних лет не хотел, чтобы с этим человеком что-то случилось, только ради того, чтобы он спасся.

— Брат, не о чем беспокоиться. Все хорошо!

Ван Чун несколько раз щелкнул пальцами, посылая одну стрелу Ци Меча за другой, каждый раз поражая золотого жука. Через несколько секунд все золотые жуки были повержены, прежде чем они смогли даже приблизиться к Ван Чуну. Их безжизненные тела упали на землю.

— Как… как это могло быть?!

На этот раз это был не просто мастер боевых искусств средних лет, но и все другие независимые мастера боевых искусств, которые стали свидетелями этого немыслимого зрелища, и их глаза широко распахнулись от шока.

Но у Ван Чуна не было времени беспокоиться о них. Его глаза обратились на тех мастеров боевых искусств, которые катались и кричали по земле. Изучая жуков, ползающих под их кожей, он решил изменить тактику.

Свиш!

Шесть зарядов Ци Меча пролетели в воздухе, вонзившись в тела мастеров боевых искусств, корчащихся на земле.

— Ах! Что ты делаешь?!

Все были встревожены. Эти золотые жуки были прочными, как сталь, и могли поглощать звездную энергию. Насколько острым должен быть Ци Меча этого человека, чтобы пробить их скорлупу?

Любой, кого ударит эта Ци Меча, понесет ужасные последствия.

Те мастера боевых искусств, которые могли двигаться, бросились на Ван Чуна в попытке остановить его, но были слишком слабы для этого.

Свушсвушсвуш!

Но мгновение спустя все они были ошарашены.

Ци Меча Ван Чуна пронзил только кожу тех мастеров боевых искусств, котоыре корчились на земле, оставшаяся Ци Меча отскочила в сторону к золотым жукам, ползущим внизу. Каждый жук перед смертью мог выдержать только три удара Ци Меча Ван Чуна.

Вой от боли внезапно прекратился, и эти мастера боевых искусств принялись задыхаться от облегчения, лежа на земле. Их лица были покрыты слоем пота.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1406. Призыв, боевой доспех Небесного Мандата!**

— Поторопитесь и покиньте это место! Теперь тут очень опасно: ядро формирования было активировано, посылая еще более сильные атаки. Через двенадцать секунд Ворота Остановки будут проходить на северо-западе. Как только вы войдете туда, ваши объединенные силы должны быть в состоянии продержаться, пока ворота формирования приведут вас к краю формирования, что позволит вам избежать этой катастрофы!

Раздался голос Ван Чуна, а затем — аплодисменты! Ван Чун прижал ладонь, посылая огромный поток Звездной Энергии в мастера боевых искусств средних лет, быстро восстанавливая его запасы.

— Вот несколько таблеток, которые вам помогут. В остальном вам придется полагаться на себя.

Ван Чун бросил несколько белых таблеток размером с голубиное яйцо и повернулся, чтобы уйти. Времени было мало, и Ван Чун был уверен, что ему придется столкнуться с еще большими опасностями, если он хочет достичь ядра и сломать формирование.

Мало того, что погибнет больше мастеров боевых искусств, даже ему и его мастеру будет трудно выжить.

— Брат, подожди минутку! Какое почтенное имя у брата?

Мастер боевых искусств средних лет попытался остановить Ван Чуна, но во вспышке света Ван Чун ушел в следующие ворота. Мастер боевых искусств был ошеломлен и потерял дар речи.

— Старший Братан, я узнал его… — сказал шепотом ему на ухо один из его людей. Он был фальшивым молодым мастером Цинъяном, учеником Чжана Вэньфу, а также Ван Чуном, великим Танским Королем Иностранных Земель!

— Чего? Король Иностранных Земель? Это он?!

Слова его названного брата ошеломили Чжана Шану.

— Тот, к которому Фриман Вуцзинь сказал нам пойти и присоединиться…

— Это он! — твердо сказал независимый мастер боевых искусств.

Группа потеряла дар речи, воцарилась жуткая тишина.

……

Ван Чун продолжил свой путь глубже в ядро формирования, но его шаги постепенно начали замедляться.

Чем ближе он подходил к сердцевине, тем опаснее становилось и тем сильнее были ловушки.

Бум бум бум!

Каменные столбы с грохотом ударились о землю.

Это больше не было простой физической атакой. Ван Чун почувствовал сильную рябь энергии от каменных столбов. Энергия в воздухе бесконечно вливалась в столбы, значительно увеличивая их наступательную мощь.

— Ааааа! — С криком один из каменных столбов раздавил независимого мастера боевых искусств.

Слишком много мастеров боевых искусств подверглись атаке в формировании. Даже Ван Чун не мог беспокоиться обо всех них.

— Следуйте за мной!

Ван Чун активировал Великое Искусство Созидания Небес Иньян и привлек мастеров боевых искусств, попавших в формирование, спасая их от смерти и швыряя в ближайшие врата формирования.

Ван Чун даже не успел объяснить или вылечить их раны. Каждый лишний момент, проведенный в этих воротах формирования, значительно увеличивал опасность.

«Я просто спасу, кого смогу. В остальном им придется полагаться на самих себя», — тихо сказал себе Ван Чун.

По пути сюда он видел трупы слишком многих мастеров боевых искусств, и, вероятно, было гораздо больше тех, кто боролся за свою жизнь. Единственное, что мог сделать Ван Чун, — это как можно быстрее добраться до ядра и уничтожить формирование.

По дороге Ван Чун спас столько, сколько мог.

Кики!

Когда Ван Чун вошел в следующие ворота формирования, избегая дождя стрел и камней, он услышал металлическое чириканье.

Ближайшие золотые жуки, словно привлеченные чем-то, отбросили своих первоначальных противников и полетели на Ван Чуна.

В отличие от золотых жуков, с которыми Ван Чун столкнулся в первый раз, у этих жуков было золотое сияние, в то время как из их тел исходили мощные импульсы энергии.

И они явно были намного больше.

Ван Чун предположил, что они, должно быть, получили это, поедая звездную энергию мастеров боевых искусств.

Эти золотые жуки могли поглощать значительное количество звездной энергии от каждого убитого ими мастера боевых искусств, делая их намного сильнее. Самым ярким проявлением этого было свечение вокруг их тел.

Раз эти золотые жуки имели такое яркое свечение, они, вероятно, убили много мастеров боевых искусств.

Па! Па! Па!

Ван Чун выстрелил тремя зарядами Ци Меча в одного из жуков, но, к его ужасу, на этот раз его атаки только разорвали сияние вокруг жука, а сам жук продолжал стрекотать, не утихая.

Сердце Ван Чуна задрожало при виде того, насколько сильнее стали золотые жуки. Теперь ему, вероятно, потребуется пять или шесть зарядов Ци Меча, чтобы убить одного из них.

Кики!

Воздух наполнился резким стрекотом, и многочисленные золотые жуки в неистовстве бросились на Ван Чуна.

Даже Ван Чуну было сложно отбиваться от многих из них.

Без малейшего колебания Ван Чун вызвал сокровище из своего тела.

— Боевая броня Небесного Мандата!

В мгновение ока Ван Чун надел темно-красный доспех.

Шлем, маска, наручи, рукавицы…

Доспехи полностью закрывали Ван Чуна, оставляя лишь несколько щелей между отдельными частями.

По желанию Ван Чуна, эти щели закрылись тоже, не оставив бреши, которую мог бы использовать его противник.

Тудтудтуд!

Удары обрушились на броню.

Золотые жуки врезались в тело Ван Чуна, но не смогли продвинуться дальше.

— Это что?!

В центре формирования три фигуры, которые все это время наблюдали за Ван Чуном, увидели, что на теле Ван Чуна внезапно появилась дикая темно-красная броня. Их лидер мгновенно приподнял бровь и нахмурился.

Двое подчиненных сильно встревожились.

Золотые жуки были не обычными существами, а древним видом, который мог преодолевать барьеры Звездной Энергии и питаться ею. Более того, они были достаточно мощными, чтобы разъедать железо и сталь. Обычная броня против них была просто бесполезна.

Но доспехи, которые носил Ван Чун, казались им непроницаемыми.

— Милорд, такое сокровище не могло существовать в мире боевых искусств, и он никогда раньше не надевал такие доспехи. Он должен быть вместе с этими людьми! — сказал один из подчиненных.

На их лицах появилось мрачное выражение, и в глазах лидера загорелось убийственное намерение.

— Любое сокровище расходует звездную энергию. Я бы хотел посмотреть, как долго он сможет выдержать атаки звездно-пронзающего жука с золотой броней!

— Следите за этим ребенком и увеличивайте силу атак против него! Мы не можем позволить ему приблизиться к ядру формирования!

Выражение лица лидера было чрезвычайно серьезным.

— Да!

Двое подчиненных согласились.

Ван Чун не знал об этих событиях, и у него не было времени на то, чтобы волноваться. Золотые жуки врезались в него и отлетали назад, совершенно неспособные справиться с боевой броней Небесного Мандата.

Но Ван Чун отнюдь не был счастлив.

Боевая броня Небесного Мандата потребляла большое количество Звездной Энергии, и ее использование ничем не отличалось от атаки Звездной Энергией. Для Ван Чуна, чья Звездная Энергия была в беспорядке и рисковала спровоцировать дефект совершенствования в любой момент, ее использование было огромным риском.

По этой же причине Ван Чун ранее не использовал боевую броню Небесного Мандата.

Мало того, даже если боевая броня Небесного Мандата могла блокировать атаки золотых жуков, у нее был еще один критический недостаток: ограничение по времени.

«Боевую броню Небесного Мандата нельзя использовать больше часа, но в моем текущем состоянии она не протянет и десяти минут. Несмотря ни на что, я должен достичь ядра формирования и уничтожить формирование до того, как предел исчерпан!» Его лицо в боевой броне Небесного Мандата было ужасно бледным.

Начиная с этого момента, звездная энергия Ван Чуна стала постоянно истощаться, а его меридианы приходили все больше в беспорядок. Впервые Ван Чун почувствовал серьезную опасность. Эти скрытые интриганы явно усилили свои атаки, чтобы всех убить. Даже его мастер и Старейшина Формирований, вероятно, были в опасности.

Он должен был разрушить формирование.

«Я дошел до третьего слоя формирования. Как только я пройду через него, я должен достигнуть ядра». — сказал себе Ван Чун, продолжая мысленно оперировать моделью Формирования Бессмертного Источника. Это формирование было более массивным и сложным, чем предполагал Ван Чун, и его Психическая энергия быстро израсходовалась. Причем, чем ближе он подходил к ядру, тем больше расчетов ему приходилось выполнять.

Старейшина Формирований был прав. В Формировании Бессмертного Источника действительно было слишком много переменных, что делало вычисления слишком сложными. Вероятно, только первоначальный архитектор формирования мог рассчитать способ их отмены. Если бы он не создал модель Формирования Бессмертного Источника и решил полагаться исключительно на вычисления, количество вычислений, необходимых для достижения ядра, достигло бы астрономического числа, которое было бы просто невозможно совершить.

Однако, его усилия по-прежнему были утомительны даже с моделью.

Грохот!

Пока он подсчитывал, из ядра раздался еще один грохот. Ван Чун поднял голову и увидел сквозь мир энергии, что еще одна огромная волна энергии понеслась к его месту.

Эти негодяи снова на высоте!

Ван Чун прищурился, и в его глазах загорелся резкий и злобный свет.

Он услышал шесть или семь подобных ударов. С каждым грохотом энергия формирования усиливалась, а атаки становились более мощными. Обстановка продолжала ухудшаться и становиться все опаснее.

«Я должен двигаться быстрее!» — уговаривал себя Ван Чун.

Кики!

Золотые жуки продолжали атаковать его, металлически стрекоча, а Ван Чун стремительно пробирался к следующим воротам формирования.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1407. Под одной далнью!**

Ура!

В тот момент, когда Ван Чун вошел в ворота, он услышал стук и крики. Внутри этих ворот формирования Ван Чун увидел различных мастеров боевых искусств уровня Императорского Бойца, одетых в униформу, украшенную символом белого журавля на Инь и Ян. Они собрались в плотное формирование мечей, которое использовали, чтобы противостоять бушующим камням и стрелам, а также темно-красной лаве, хлынувшей из земли.

— Осторожно!

— Чжоу Чан, подожди! Владыка Альянса обязательно придет и спасет нас!

— Да, мы не можем сдаться, несмотря ни на что! Давайте вместе уничтожим это формирование!

Мастера боевых искусств находились в крайне опасном положении. Им приходилось отражать не только атаки формирования, но и атаки золотых жуков. Однако они работали вместе очень хорошо, и казалось, что они заплатили некоторую болезненную цену, чтобы изучить слабость золотых жуков.

Мастера боевых искусств постоянно били золотых жуков мечами. Несмотря на то, что этих жуков было от тридцати до сорока, ни один из них не смог прорваться, так как они каждый раз были отброшены, прежде чем могли бы приблизиться.

Но наиболее зрелищным здесь был массивный черный Цилинь, стоящий в центре формирования мечей. Огромные ступни гигантского Цилиня постоянно топотали: он отражал более половины атак. Кроме того, он привлекал значительное количество жуков.

Черный Цилинь жертвовал собой, чтобы защитить своих товарищей.

— Праведный Альянс!

— Старейшина Оуян!

Лицо Ван Чуна застыло от удивления. Он никогда не мог представить, что встретит Оуян Чанхэна и экспертов Праведного Альянса в центральной части Формирования Бессмертного Источника. Хотя они, казалось, могли держаться, Ван Чун мог сказать, что дела их очень плохи.

Черный Цилинь Оуян Чанхэна не использовал даже половины своей обычной силы, а эксперты Праведного Альянса, которых он защищал, были все бледны, холодный пот скатывался с их лбов и стекал по спине и груди, пропитывая их тела и даже землю под ногами. Было ясно, что их запасов звездной энергии надолго не хватит.

Более того, если образуется хоть одна брешь, золотые жуки тут же воспользуются ею, и последствия будут слишком пугающими, чтобы их можно было представить.

— Кто идет?!

— Это ты!

— Это фальшивый молодой мастер Цинъян!

— О чем ты говоришь? Он преемник Демонического Императора, демон злого пути!

Раздался громовой рев, когда эксперты Праведного Альянса заметили, как Ван Чун вошел в ворота. В мгновение ока раздался лязг мечей и сабель, большая часть их оружия направилась на Ван Чуна. Атмосфера мгновенно напряглась.

— Маленький демон мог появиться здесь только со злыми намерениями. Даже если мы умрем сегодня, мы не можем его легко отпустить!

— Ублюдок! Он хочет устроить нам засаду! Убейте его!

— Забудем это! Мы унесем его с собой в могилу!

Эксперты уровня Императорского Бойца Праведного Альянса яростно взревели. Хотя Ван Чун был полностью заключен в причудливую и таинственную боевую броню Небесного Мандата, его все же почти сразу узнали.

Вне формирования Ван Чун использовал эту броню в своей битве против Владыки Праведного Альянса Сун Юаньи и Черного Предка Инь Ло Цзыина, оставив неизгладимое впечатление на зрителей.

Никто не ожидал, что Ван Чун появится, пока они будут пытаться справиться с ловушками и опасностями этого места. Все в мире боевых искусств знали о печально известной репутации демонического императора Чжана Вэньфу. Независимо от того, откуда пришел Ван Чун, он стал ассоциироваться со злым путем и званием «демон».

Если бы это было в другое время, им бы не пришлось его бояться.

Но они израсходовали больше половины своей Звездной Энергии и уже полностью выдохлись. Как они могли не быть встревоженными и разъяренными?

Выражение лица Ван Чуна похолодело.

Он обдумывал, сможет ли спасти этих людей, но, если они действительно посмели напасть на него, тогда его нельзя было винить в том, что случится потом.

— Стоп!

Сверху раздался яростный рев. В решающий момент черный Цилинь Оуян Чанхэна заговорил. Его голос был чрезвычайно резким и суровым.

— Любой, кто осмелится напасть на молодого мастера Вана, будет наказан в соответствии с законами альянса!

Эти слова застали всех экспертов Праведного Альянса врасплох, и даже Ван Чун не мог не приподнять бровь.

— Но, старейшина, он ученик Демонического Императора! — озабоченно сказал эксперт Праведного Альянса. Его мгновенное отвлечение почти позволило золотому жуку проникнуть внутрь.

«Если вы столкнетесь с Демоническим Императором или его учеником, убейте их немедленно» — был приказ лорда альянса. Никто не ожидал, что Оуян Чанхэн внезапно нарушит приказ. Они не могли не колебаться.

— Нет никакого — но! Все, стойте!

— Молодой мастер Ван спас наш Праведный Альянс. Если бы не он, мы были бы мертвы от рук Черного Предка Инь. Мы — Праведный Альянс, а не Злой Альянс. Ответить на доброту враждебностью — это не то, что мы можем себе позволить. Я не могу вмешиваться в приказы Владыки Альянса, но внутри этого формирования никому из вас не разрешено атаковать молодого мастера Вана!

Голос Оуян Чанхэна был строгим и не терпел возражений.

— Да!

Хотя они крайне сомневались, никто из них не осмелился бросить вызов старейшине.

Ван Чун все это время наблюдал со стороны. Он ожидал большой битвы, поэтому отношение Оуян Чанхэна застало его врасплох.

— Молодой мастер Ван, мои извинения. Праведный и злой пути противопоставлялись друг другу с древних времен, и я неспособен изменить отношение Владыки Альянса. Я надеюсь, что молодой мастер простит нас!

Голос Оуян Чанхэна исходил из уст черного Цилиня.

— Старейшина слишком вежлив, — строго сказал Ван Чун.

— Ах!

с юго-востока раздался крик. Один из мастеров боевых искусств был застигнут врасплох, позволив одному из золотых жуков пролететь мимо своего меча к его барьеру звездной энергии. Мастер боевых искусств был истощен и не мог сопротивляться. В мгновение ока золотой жук прогрыз его Звездную Энергию и зарылся в его тело.

— Ааа! Спасите меня! Спасите меня!

Эксперт боевых искусств рухнул на землю и стал кататься от боли.

— Хуан Дун!

Все побледнели, но, прежде чем они смогли броситься на помощь, один золотой светящийся жук за другим бросились в разлом, созданый падением Хуан Дуна.

Цып! Кланклац!

Мечи сталкивались с золотыми жуками, беспрестанно отбрасывая их назад. Но это только добавляло хаоса. Без формирования мечей эти мастера боевых искусств больше не могли противостоять золотым жукам. Раздалось еще больше криков, и эксперты Праведного Альянса упали на землю.

После еще одного грохота небо потемнело, и тысячи стрел и камней завыли.

Пришла следующая волна боевых атак, и эти стрелы и камни полетели с громовым воем вперед. Было ясно, что они были даже сильнее, чем раньше.

— Нехорошо!

Оуян Чанхэн был встревожен этим зрелищем. Яростно ревя, он ударил в небо одним из своих больших когтей Цилиня.

— Ааааа! — Крик пронесся по воздуху, и особенно большой золотой жук, окруженный ослепительным сиянием, прогрыз звездную энергию Оуян Чанхэна и вонзился ему в плечо.

В отличие от других золотых жуков, этот был окружен темно-красным светом, из-за которого он казался агатовым.

Мгновенная потеря концентрации заставила бесчисленные стрелы, окутанные разрушительной энергией, врезаться в тело Оуян Чанхэна. Каждая из них имела огромный вес, и тысячи этих стрел, попавших в его тело Цилиня, немедленно вызвали рвоту Оуян Чанхэна.

Черный Цилинь начал раскачиваться в воздухе, Звездная Энергия, образующая его тело, быстро потускнела.

— Старейшина!

Эксперты Праведного Альянса испугались. Они в панике бросились к Оуян Чанхэну, потеряв все свое прежнее самообладание, даже забыв об атаках, идущих сзади.

Чем ближе было к центру формирования, тем мощнее были атаки. Эти люди могли выжить так долго, только полагаясь на Оуян Чанхэна! Но даже Оуян Чанхэн не мог выдержать такие атаки долго.

— Ах!

Панические крики раздавались, и все больше и больше золотых жуков приближалось к экспертам Праведного Альянса, даже к золотым жукам вокруг Ван Чуна. Видя, что Оуян Чанхэн и эксперты Праведного Альянса вот-вот умрут от золотых жуков, Ван Чун немедленно бросился вперед.

Бум!

Раздался громовой взрыв, и из тела Ван Чуна вырвался золотисто-красный свет. В то же время Ван Чун начал проявлять огромную поглощающую силу, которую он использовал, чтобы оторвать камни и стрелы и направить их силу к внешней стороне ворот формирования.

— Инь Ян Сдвиг!

Ван Чун без колебаний использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян. Кики! Золотые жуки чирикнули, и их внезапно оттащило от экспертов Праведного Альянса в сторону Ван Чуна.

Даже золотые жуки не могли устоять перед взрывной силой Ван Чуна.

Клангклангклац!

Сотни золотых жуков врезались в боевую броню Небесного Мандата.

— Старейшина Оуян, услуга за услугу. Это все, чем я могу вам помочь. Через десять секунд отступите к Воротам Остановки назад. Через десять минут вы перейдете к седьмому и восьмому слоям. Это ваш единственный шанс отступить. Если вы отважитесь пойти дальше, ваши шансы на выживание упадут до нуля!

Голос Ван Чуна зазвучал у всех в ушах.

— Я помогу вам в последний раз!

Прежде чем эксперты Праведного Альянса смогли понять, что означают последние слова Ван Чуна, он внезапно протянул свою покрытую броней правую руку к небу.

Грохот! Казалось, весь мир застонал, а затем огромная и чистая мировая энергия хлынула с неба, поразив Оуян Чанхэна и экспертов Праведного Альянса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1408. Потерянные энергопоглощающие камни!**

В ванне мировой энергии происхождения эксперты Праведного Альянса начали быстро восстанавливать свою энергию.

— Чего?

Это внезапное зрелище ошеломило лидера и двух подчиненных, спрятавшихся в центре формирования. Неверие на их лицах было настолько сильным, что их глаза почти вылезали из орбит.

— Как это могло произойти? Он может использовать энергию формирования!

Энергия, которую Ван Чун использовал, чтобы помочь группе Оуян Чанхэна, была не чем иным, как мировой энергией, которую это трио высвободило, чтобы усилить атаки формирования.

Даже если бы их забили до смерти, они бы никогда не поверили, что такое возможно.

— Этот ребенок должен умереть, несмотря ни на что! Выпустите всех звездно-пронзающих жуков! Я бы хотел посмотреть, как он с этим справится! — яростно заорал вождь.

Его первоначальной целью были все мастера боевых искусств в строю, но теперь Ван Чун прыгнул на вершину списка убийц. В мгновение ока все золотые жуки были выпущены, чтобы разобраться с Ван Чуном.

……

Внутри формирования, после привлечения внимания всех золотых жуков, Ван Чун нырнул в следующие врата. Уходя, Ван Чун выпустил залп Ци Меча, чтобы сбить в воздухе несколько золотых жуков.

Почувствовав его энергию, золотые жуки сошли с ума и все бросились на Ван Чуна. Бззз! Во вспышке света Ван Чун исчез вместе с золотыми жуками.

Позади него на короткое мгновение воцарилась жуткая тишина. Все молча смотрели друг на друга. Те эксперты Праведного Альянса, которые раньше проклинали и оскорбляли его, теперь покраснели от стыда, а на их лицах появилось сложное выражение.

В конце концов, он все же снова их спас!

Оуян Чанхэн посмотрел в направлении, куда ушёл Ван Чун, и мысленно вздохнул.

— Вы все слышали это, верно? Будьте готовы. Через десять секунд мы покинем это место!

Оуян Чанхэн глубоко вздохнул и быстро начал отдавать приказы.

……

Хотя Ван Чун, казалось, спас Оуян Чанхэна и его группу всего за несколько шагов, это было не так, как казалось. Каждый раз, когда Ван Чун использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян, состояние его тела ухудшалось.

Если бы кто-то мог видеть сквозь боевую броню Небесного Мандата, они бы поняли, что лицо Ван Чуна было бледно-белым.

«Ворота Тревоги, Ворота Остановки, смотровые ворота, открытые ворота… Еще два слоя, и я доберусь до ядра!» — заметил про себя Ван Чун.

На этот раз Ван Чун больше не встречал мастеров боевых искусств. Ни один мастер боевых искусств не был способен рискнуть так сильно, поскольку любой, кто подошел так близко к основным слоям формирования, был по существу обречен.

Пока Ван Чун полагался на свою потрясающую вычислительную способность идти все глубже и глубже, атаки вокруг него становились сильнее, но Ван Чуну удалось избежать подавляющего большинства из них.

Бум!

Мир застонал, а пространство содрогнулось. В мгновение ока Ван Чун прорвался сквозь ворота и, наконец, достиг второго слоя Формирования Бессмертного Источника.

Кроваво-красный свет заполнил его взор, придавая окружающему пространству вид красного стекла. И на краю этой области Ван Чун увидел огромные плиты из темно-красного камня.

Эти плиты были высотой более ста футов, и на них были нарисованы специальные символы. Более того, все эти каменные плиты двигались.

Энергопоглощающие камни!

Ван Чун сразу узнал их. Когда он разговаривал со старейшиной формирований, он узнал об этих особых камнях с надписями, используемых в формированиях. В древние времена почти все могущественные формирования использовали Энергопоглощающие Камни для частей, расположенных рядом с ядром.

Используя эти вписанные камни вокруг ядра формирования, можно создать особую область, которая заставит любого вошедшего мастера боевых искусств быстро потерять звездную энергию. Это было средством защиты ядра.

Но Ван Чун видел их впервые.

В эту эпоху, когда понимание формирований пришло в упадок, эти вещи по существу перестали существовать.

«Похоже, я был прав. Впереди центральная часть формирования, ведущая прямо к сердцу!»

Ван Чун устремился вперед.

Вокруг него появлялось все больше и больше золотых жуков, щелкающих и щебечущих. На первый взгляд, их были тысячи и тысячи — слишком много, чтобы сосчитать.

Но, в отличие от тех, что были раньше, нынешние золотые жуки, казалось, понимали, что Боевую броню Небесного Мандата Ван Чуна будет сложно сломать, поэтому они изменили тактику и начали кружить вокруг него.

Но даже несмотря на то, что они перестали атаковать, жуки только казались более опасными. Они были подобны затаившимся зверям, жадно разглядывающим свою добычу. В тот момент, когда они замечали слабость, начинали смертельную атаку.

Кроме того, они постоянно кружили вокруг Ван Чуна, полностью закрывая его обзор, так что он видел только густую массу насекомыхВ данный момент Ван Чун мог использовать только свою психическую энергию для замены своих глаз, но то, что человек видел с помощью психической энергии, неизбежно отличался от того, что видел он своими глазами.

Шух!

Мгновение спустя чистое черное пламя, наполненное разрушительной энергией, вырвалось из тела Ван Чуна. Прежде бесстрашные золотые жуки, столкнувшись с черным Огнем Мары, тут же зашипели, взорвались и начали падать на землю.

Даже их пятнистые золотые крылья были выжжены.

— Мм?

Ван Чун был очень удивлен этим зрелищем. Он просто хотел рассеять этих насекомых огнем, но никак не ожидал, что Огонь Мары, используемый таинственными людьми в черном, будет настолько эффективным против золотых жуков.

Огонь Мары, появившийся у Ван Чуна, похоже, напугал всех жуков, и они начали разбегаться. Ван Чун использовал редкий шанс и ринулся вперед, направляясь к ядру формирования через ядовитый туман, стрелы, камни и столбы.

Позади него золотые жуки начали снова сходиться, снова преследуя Ван Чуна так же близко, как личинки цепляются за кость.

Бум!

Воздух содрогнулся, и Ван Чун прошел через следующий слой и достиг первого слоя формирования.

Импульсы мирской Энергии Истока вокруг него усиливались, чувство опасности росло.

Ван Чун продолжал приближаться к сердцу формирования.

Жужжание!

Когда он был на грани достижения ядра, все золотые жуки, преследующие его, внезапно задрожали. Как будто столкнувшись с чем-то чрезвычайно ужасающим, они начали отступать, и буквально через несколько секунд все ушли.

— Мм?

Брови Ван Чуна удивленно нахмурились. Он был свидетелем жестокости этих золотых жуков, и даже Огонь Мары не смог полностью их прогнать. Их напора и постоянства атак было достаточно, чтобы заставить дрожать от страха любого мастера боевых искусств.

Но теперь золотые жуки предпочли отступить. Это было совсем не их обычной привычкой.

Но это нормально. По крайней мере, я могу сэкономить часть моей Звездной Энергии.

С мыслью Ван Чун развеял боевую броню Небесного Мандата. доспех обладал впечатляющей защитой, но потреблял столь же поразительное количество Звездной Энергии. Теперь, и ему не угрожали золотые жуки, Ван Чун мог продержаться в строю еще немного.

Ван Чун подавил случайные мысли в своей голове и продолжил путь к центру.

Несколько мгновений спустя он прошел через последние ворота формирования, и всё вокруг внезапно замолкло. Ван Чун, наконец, оказался в центре формирования.

С первого взгляда Ван Чун увидел большие каменные столбы на краю пространства формирования, которые взмывали в небо, как ребра какого-то массивного зверя. Они были кристально прозрачными, сужавшимися к концу, как острия кинжала, направленного в небо.

Он видел, что на этих столбах были нарисованы загадочные черные символы.

— Это должно быть источником энергии для формирования! Через эти столбы формирование направляет энергию в окружающую среду, заставляя все врата формирования постоянно смещаться и создавать опасность.

Эти столбы были чрезвычайно важны, но добраться сюда было нелегко. Огромное количество требуемых вычислений не позволит подавляющему большинству мастеров боевых искусств сделать это.

Ван Чун без колебаний бросился вперед.

«Ядро формирования похоже на очаг бури. Хотя снаружи бушуют жестокие бури, опасность здесь гораздо меньше». — подумал Ван Чун.

Местность вокруг каменных столбов была спокойной и тихой, поэтому Ван Чун быстро вошел и вскоре был окружен рядами каменных столбов. Проходя взглядом по символам на этих столбах, он приподнял брови.

— Птичья печать!

Ван Чун в шоке посмотрел на черные символы, изображенные на столбах.

Ван Чун столкнулся с этими символами периода весны и осени при расследовании происхождения конфуцианской секты. Однако эти символы казались одновременно похожими и непохожими на те, которые Ван Чун видел в этих книгах. Они были похожи на Птичью печать, но были даже еще старше.

Ван Чун не понимал значения этих символов, но мог сказать, что через них текла огромная сила.

Продолжая смотреть, он увидел несколько других символов на каменных столбах. Внезапно он заметил особый символ у основания каменного столба, и его зрачки сузились, а лицо побледнело.

— Как это могло произойти?! Почему… почему здесь тот самый символ?!

Тело Ван Чуна задрожало от шока. Это был образ древнего зверя, хотя его голова давно исчезла, оставив после себя только два сильно закрученных клыка и нижнюю челюсть. На нижней челюсти было несколько символов, похожих на головастиков. Они казались очень старыми, и еще более странным было то, что из верхушек их клыков выходили черные струйки дыма, источающие атмосферу таинственности.

Почему здесь появляются символы Алтаря Судного дня? Что здесь происходит? Какую связь со всем этим имеют Формирование Бесссмертного Источника и Владыка Бесмертного Источника?

Мысли захлестнули разум Ван Чуна, вызывая бурные волны, и его взгляд на эти каменные столбы сразу изменился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1409. Алтарь Судного Дня!**

Ван Чун прибыл на северо-запад исключительно для того, чтобы найти искусство номер один в мире, надеясь использовать Искусство Бесмертного Источника, чтобы усмирить Звездные Энергии в своем теле и вылечить свой дефект совершенствования.

Он никак не предполагал, что найдет здесь символ, связанный с потусторонними захватчиками.

Глаза Ван Чуна расфокусировались, и его мысли отправились назад во времени, предаваясь воспоминаниям, которые он давно забыл.

Ван Чун вспомнил очень много вещей…

Потусторонние захватчики не пришли с одного направления, однако самым известным из их входов, который позволил большинству из них войти в этот мир, была трещина пространства-времени, ради открытия которой Ан Ялуошан лично принес жертву. Этот вход был известен как Алтарь Судного Дня.

Это был первый вход, через который потусторонние захватчики проникли на континент. После этого они открыли еще несколько входов в пространство-время, которые использовали для перехода.

Перед финальной битвой Ван Чун привел несколько своих людей к тому месту и своими глазами увидел Алтарь Судного Дня, который построил Ан Ялуошань.

Огромный алтарь был от шестидесяти до семидесяти метров в высоту, и в его центре находилось несколько массивных камней с надписями. Они были кроваво-красного цвета и прозрачные, как цветное стекло.

И на самом важном камне было вырезано множество символов призыва в различных стилях. Один из семи самых важных загадочных символов был в точности идентичен тому, что он видел сейчас.

Никто никогда раньше не видел этих семь символов, и никто не понимал, какую энергию они содержат. Однако было очевидно, что эти семь символов имеют первостепенное значение при вызове потусторонних захватчиков.

— Кем был Лорд Бесмертного Источника? Как он относится к этим людям? Почему он использовал тот же символ, что и Ан Ялуошань, создавая это формирование? Может ли это быть… — пробормотал Ван Чун про себя. В его голове было много идей и теорий.

Формирование оставалось Формированием, но в сознании Ван Чуна оно приобрело совершенно новое значение.

Щух!

Без всякого предупреждения Ван Чун внезапно ударил ладонью, срубив каменный столб перед собой.

Бум!

Земля закачалась, и каменный столб рухнул, и все формирование Бессмертного Источника содрогнулось.

— Что происходит?!

За пределами ядра формирования, примерно на четвертом или пятом уровне, эксперты Праведного Альянса вокруг Сун Юаньи подняли головы с испугом и тревогой в глазах.

Они несколько раз слышали грохот из формирования. Каждый раз он исходил из ядра формирования, и каждый раз формирование становилась сильнее. Но по какой-то причине этот звук казался другим.

— Владыка Альянса, энергия формирования ослабла. Похоже, кто-то достиг ядра формирования! — сказал старейшина Праведного Альянса.

— Интересно, кто это? Он должен быть невероятно грозным, чтобы так быстро достичь ядра. Такую силу действительно нельзя недооценивать! — добавил другой старейшина Праведного Альянса.

Сун Юаньи ничего не сказал, только нахмурился с задумчивым взглядом в глазах.

……

Жжжжжж!

Между тем на внешнем кольце формирования тряслась земля. Старик Демонический Император и Старейшина Формирований стояли бок о бок внутри каменного образования, которое только что построил Старейшина Формирований, тоже глядя на центр формирования.

— Мощность формирования ослабла. Ребенок, вероятно, достиг ядра, — внезапно сказал Старейшина Формирований.

Старик Демонический Император кивнул с бесстрастным лицом.

— Ты даже не волнуешься? — спросил Старейшина Формирований.

Формирование Бессмертного Источника таило в себе опасность, и Ван Чун мог в любой момент вызвать дефект совершенствования. Старик Демонический Император был слишком спокоен.

— Не беспокоюсь! — небрежно сказал Старик Демонический Император. Его лицо было спокойным, как древний колодец.

Старейшина Формирований был взбешен.

— Чжан Вэньфу, каким мастером ты пытаешься быть?! Ты забыл, что ребенок сказал, что в центре формирования, вероятно, есть какая-то скрытая фракция? Эти люди могут появиться в любой момент.

— Я знаю.

— Знаешь, но ты такой спокойный? — сердито сказал Старейшина Формирований. Для мастера быть настолько равнодушным, когда его ученик рискнул пойти навстречу опасности, значило, по его мнению, вовсе не быть мастером. Если бы не тот факт, что он не мог соперничать с Чжаном Вэньфу и скорее боялся его, он бы давно взял Ван Чуна в ученики.

— Я знаю, о чем ты думаешь…

Глаза Старика Демонического Императора были устремлены вперед, его спокойное выражение лица было наполнено решимостью.

— Дело не в том, что мне наплевать. Но в том, что он мой ученик, поэтому я верю в него!

Жжжжжж!

Его слова поразили старейшину формирования. Вдруг он что-то понял и молча отвернулся.

Старейшина Формирований не заметил внезапной ряби в глазах Старика Демонического Императора, яркой вспышки света. Если бы Ван Чун был обычным учеником, Старик Демонический Император действительно беспокоился бы о нем. Но за два коротких года Ван Чун поднялся из царства Истинного Бойца до пика Великого Генерала, даже приблизившись к Тонкому Царству, добившись на этом пути серии чудесных достижений.

Ван Чун сделал все это сам. Старик Демонический Император не сделал ничего особенного, чтобы проложить ему путь.

«Чун-эр, твой мастер всегда будет в тебя верить. Ты, несомненно, превзойдешь своего мастера, и никто в этом мире не сможет тебя удержать!

……

— Милорд, это плохо! Парень начал разрушать формирование! Если так будет продолжаться, он разрушит все каменные столбы!

Глубоко в ядре, в воздухе, несколько фигур наблюдали за Ван Чуном.

Все остальные боролись, находясь на пороге смерти. Сун Юаньи, Черный Предок Инь и даже Старик Демонический Император оказались в ловушке внутри. Единственным человеком, который смог достичь ядра формирования и угрожать им, был Ван Чун.

Юноша, которому было всего семнадцать или восемнадцать, казалось, имел шанс разрушить формирование, заложенную Лордом Бессмертного Источника. В своих самых смелых мечтах они даже представить себе не могли такую возможность.

— Верно, милорд! Мы должны его остановить! — согласился другой подчиненный. — Без каменных столбов наш контроль над Формированием сильно пострадает! Мощность формирования сильно упадет!

Какрак! Земля снова задрожала, и Ван Чун разрушил еще один столб, в результате чего тот врезался в землю. Все трое мгновенно скривились.

— Милорд, мы должны выйти и остановить его? — с тревогой спросил подчиненный.

Глаза их лидера замерцали в неуверенности, вспыхивая смертоносным намерением, пока он смотрел на юношу, постоянно разрушающего каменные столбы.

— Нет!

Лидер категорически отверг это предложение.

— Хотя мы можем контролировать часть энергии формирования и даже изменять его правила, Лорд Бессмертного Источника давно постановил своей последней волей, что нам не разрешено касаться никого, кому удастся достичь центральной области формирования!

Лидер слегка нахмурился, пока он произносил эти последние слова, и выражения лиц двух подчиненных стали чрезвычайно неестественными.

Хотя они могли использовать часть силы формирования, даже у них были правила, которые они не осмеливались нарушать.

Один из подчиненных сжал кулаки и нехотя сказал:

— Но, милорд, мы будем просто смотреть, как он разрушает формирование? Разве это не было бы еще большим предательством воли Лорда Бессмертного Источника?

Воцарилась неописуемая тишина, пока они наблюдали, как Ван Чун разрушает каменные столбы, находящиеся на периферии ядра.

— Это не так просто! Эти каменные столбы — только внешняя часть ядра. Их уничтожение только ослабит формирование, но не окажет существенного влияния на него в целом. В конце концов, формирование, оставленное Бессмертным Лордом, не может быть так легко сломано. Даже несмотря на то, что ему удалось добраться сюда, но он не может достичь настоящего ядра!

Когда они говорили, у лидера, казалось, появился план. Двое подчиненных сначала были поражены, но, кое-что поняв, они расслабились.

……

— Хотя разрушение этих каменных столбов не разрушит формирование, это может, по крайней мере, улучшить положение Мастера и других мастеров боевых искусств!

Щух! Стоя на краю ядра, Ван Чун закончил разрушать последний каменный столб. Наблюдая за тем, как клыкоподобный столб рухнул от взрыва пыли, он почувствовал огромное облегчение.

— Осталось только ядро формирования!

Тело Ван Чуна пришло в движение, и он устремился к ядру.

Через несколько мгновений Ван Чун достиг центральной части основного региона. Это место было пропитано густым красным дымом, тянувшимся к небу. Более того, здесь импульсы Первоначальной Энергии были настолько сильными, что даже обычные люди могли их почувствовать.

Этой разрушительной энергии было достаточно, чтобы заставить побледнеть любого мастера боевых искусств.

Ван Чун посмотрел вперед и сказал себе: «Остался только один слой.»

Сквозь красный дым он видел бурлящее пламя, а в центре этого пламени находилась огромная золотая сфера. Эта сфера была от семидесяти до восьмидесяти метров в высоту и источала божественное величие, совершенно не похожее на любую другую часть формирования.

Ван Чун мог различить несколько темных туннелей под сферой, зловещих и непостижимых. Было очевидно, что эти туннели можно использовать для проникновения в сферу.

Ван Чун стал еще более осторожным при виде этого.

Формирование Бессмертного Источника было Формированием номер один в мире и таило в себе множество опасностей. В таком месте, чем оно безопаснее казалось, тем опаснее было на самом деле.

Хлопок!

Щелчком пальца Ван Чун выстрелил в красный дым несколькими осколками камня, которые он подобрал у одного из ворот формирования.

Шшшшшш! В тот момент, когда осколки камня полетели в дым, они начали растворяться. Как будто брошенные в кислоту, три осколка камня почернели и начали уменьшаться в размерах.

Когда эти каменные осколки пролетели мимо дыма и попали в огонь, они превратились в черный пепел, который полностью сгорел.

Ван Чун поморщился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1410. Загадка Вселенной!**

Свиш!

Ван Чун вынул сломанный меч, который он взял у людей Праведного Альянса, и бросил его вперед.

Меч двигался намного быстрее, чем каменные осколки, но сталь, из которой он был выкован, ржавела тоже быстрее, чем камни. Как только меч попал в красный дым, он начал быстро разъедаться и чернеть.

Остальная часть меча расплавилась, как только попала в огонь.

Несмотря на то, что Ван Чун подготовился, он не мог не смотреть.

Мечи Праведного Альянса не были сделаны из обычной стали. Поскольку эта красная миазма могла так быстро разъедать даже такой меч, она должна была быть исключительно грозной.

Что же до яростного пламени … обычная броня, вероятно, мгновенно расплавилась бы.

— Лорд Бессмертного Источника оставил после себя и ядовитый дым, и пламя. Оба они чрезвычайно свирепы, способны превратить в кашицу самое драгоценное оружие и лучшие доспехи.

— С древних времен никому не удавалось выйти из этих ловушек. Если бы не печать, оставленная Лордом Бессмертного Источника, даже мы были бы обречены, если бы рискнули войти внутрь, не говоря о посторонних. Он не сможет пробиться сквозь эти ловушки!

Лидер смотрел на Ван Чуна свысока, ожидая его окончательного выбора. Вперед — смерть, отступление — смерть.

Несмотря ни на что, те мастера боевых искусств, которые отважились глубоко проникнуть в формирование, были обречены.

Двое подчиненных хранили молчание, наблюдая за Ван Чуном и ожидая, когда он сделает свой выбор.

«Наконец-то все может кончиться!» — сказали себе эти двое.

Спустя долю секунды…

Лязг!

Поразмыслив, Ван Чун решил двигаться вперед.

Прежде чем войти в красный дым, Ван Чун надел боевую броню Небесного Мандата.

Жжжжжж!

Они в шоке наблюдали за этим.

— Хмм! Я его переоценил! Даже в самой лучшей броне есть щель, через которую проникает дым и огонь. Ребенок обречен!

Двое подчиненных покачали головами. Они думали, что Ван Чун может испытать воду еще несколько раз или что он отступит перед лицом трудностей, но результат был совсем не таким, какого они ожидали.

В этом регионе шансы Ван Чуна на выживание были равны нулю.

Наблюдая, как он делает первые шаги в дыму, они терпеливо ждали, когда он упадет.

— Камень судьбы, запечатай доспехи!

Ван Чун был сосредоточен и мало заботился о том, что могло происходить снаружи. Когда он вошел в центральную область, он запечатал все щели своей брони, превратив боевую броню Небесного Мандата в изолианное пространство, защищающее от всего.

Миазмы зашипели, атаковав боевые доспехи Небесного Мандата, но вся их разрушительная сила осталась снаружи.

Дым был таким густым, что он ничего не видел.

Ван Чун распространил свою психическую энергию и стал продвигаться вперед.

«У меня осталось всего пять минут. Я должен спешить», — тихо сказал себе Ван Чун.

Хотя Ван Чун, казалось, легко справился с едким ядом, он был очень серьезен. Боевая броня Небесного Мандата была мощной, но расходовала огромное количество Звездной Энергии. Ван Чун не мог поддерживать это состояние очень долго.

Свуш!

Ван Чун ускорил темп, и вскоре прошел сквозь ядовитый дым и вошел в бурлящее пламя.

Незадолго до входа Ван Чун заметил несколько больших хрустальных столбов, упорядоченно расположенных на пересечении этих двух зон. Ван Чун снова увидел те же символы черного клыка, которые были вырезаны на Алтаре Судного Дня на хрустальных столбах.

«Таких символов становится все больше и больше!» — сказал себе Ван Чун. Это вызывало у него неописуемо странное чувство.

Форирование Бессмертного Источника было все таким же, но теперь оно было полно тайн и загадок.

Хлоп!

Покрытая броней подошва ступила в огонь, и вскоре Ван Чун оказался глубоко в море огня.

Неописуемый жар поднялся по его ноге, и вскоре все части его тела стали горячими. Даже Боевая броня Небесного Мандата не могла полностью защитить от жара.

Ван Чун чувствовал, что все его тело пылает огнем, и даже его дыхание обжигало.

«К достоинствам приходят и недостатки! Боевая броня Небесного Мандата запечатана, но это означает, что я могу дышать только воздухом внутри брони. Воздух не продержится долго. Я должен пройти здесь как можно быстрее!»

Грохот! Ван Чун немедленно бросился к гигантской золотой сфере, каждый его шаг заставлял землю сотрясаться.

— Невозможно!

Три фигуры, спрятанные в ядре, задрожали всем телом, наблюдая, как Ван Чун непрерывно приближается к сфере, их глаза почти вылезли из орбит.

— Как это могло произойти? Невозможно! Невозможно!

— Будь то Центральные Равнины или Западные Регионы, никакая броня не сможет блокировать дым и огонь Лорда Бессмертного Источника! Невозможно!

Они не осмелились поверить своим глазам, и их разум пребывал в небывалом шоке.

Лорд Бесмертного Источника был одной из их мифических фигур, и они считали методы защиты, которые Лорд Бесмертного Источника оставил для защиты формирования, неприступной крепостью.

Но теперь все их глубокие убеждения были разбиты юношей восемнадцати или девятнадцати лет.

Бум бум бум!

Среди бурлящего красного огня фигура юноши продолжала стремительно приближаться. Всего за несколько мгновений Ван Чун прошел через море огня и достиг золотой сферы.

Все трое почувствовали, что их сердца превратились в глыбы льда.

— Слишком поздно! Он собирается уничтожить формирование!

— У нас нет возможности его остановить!

У этих троих были мертвые глаза, когда они смотрели на прямую фигуру Ван Чуна.

Непобедимая легенда об образовании, сохранявшаяся несколько сотен лет, вот-вот должна была закончиться в руках Ван Чуна.

Тырыщ!

У Ван Чуна не было времени беспокоиться о том, что может происходить где-то еще. Он посмотрел на темный туннель высотой с нескольких взрослых мужчин и бросился внутрь.

В туннеле было тихо, без каких-либо ловушек и механизмов.

Ван Чун вначале был очень осторожен, но вскоре он пулей полетел через туннель.

Бум!

Когда Ван Чун вошел в туннель на семьдесят или восемьдесят футов, раздался металлический стук. Бесчисленные острые металлические зубы внезапно выступили из стен туннеля и начали смыкаться вокруг Ван Чуна.

Раздался оглушительный крик, и металлические шипы царапнули боевую броню Небесного Мандата.

— Нехорошо!

Ван Чун ускорил шаг, в то время как Звездная Энергия вырвалась из его тела. Он надеялся проскочить сквозь шипы, и попасть в ядро, прежде чем они полностью сомкнутся вокруг него.

Но мгновение спустя небо и земля, казалось, перевернулись, и весь мир завертелся.

Мало того, туннель превратился в длинную дугу, в то время как сильная энергия обернулась вокруг него и отбросила его в конец туннеля.

Бум! Ван Чун выскочил из-под металлических зубов.

Огромная сила ударила его в землю облаком пыли. Прежде чем Ван Чун смог прийти в себя, воздух завыл от огромной энергии, устремившейся к его голове сверху.

Ван Чун уклонился назад, едва избегая массивной каменной колонны, врезавшейся в землю.

— Ворота Тревоги!

Глаза Ван Чуна расширились, и он посмотрел на каменный столб. Таких атак в ядре не было. Эти атаки каменных столбов будут появляться только в восьми воротах вокруг ядра. Он знал, что его выбросили из ядра формирования, но как он здесь появился?

Но у Ван Чуна было мало времени на размышления. Поскольку все больше и больше каменных столбов мчались к нему, все они пульсировали энергией. Ударяясь о землю, они оставляли массивные ямы и поднимали огромные облака пыли.

Ум Ван Чуна быстро закрутился в расчетах, и вскоре он понял, где находится.

Третий слой! Это ворота тревоги во дворце Цянь Третьего Уровня формирования! Как это могло произойти?

Он явно вошел в ядро формирования, так как же он оказался в третьем слое?!

Форирование Бессмертного Источника каким-то образом пропустило первый и второй слои и каким-то неизвестным способом перебросило его в третий.

Кики!

Металлический щебет быстро вывел Ван Чуна из ступора. Стая золотых жуков заметила Ван Чуна и быстро бросилась к нему. Раздались цепляния и лязг, и они врезались в боевую броню Небесного Мандата.

Осталось не так много времени!

Сердце Ван Чуна застыло, и он бросился обратно в формирование и вернулся к ядру.

Бум!

Через несколько мгновений Ван Чуна снова выбросило из ядра.

На этот раз он оказался в четвертом слое, а когда он бросился к ядру в третий раз, его выбросило на второй слой. Это было похоже на невидимый барьер, не позволяющий Ван Чуну продвинуться дальше.

— Милорд, что происходит?

Двое подчиненных в замешательстве посмотрели друг на друга.

Никто никогда не проникал так глубоко, как Ван Чун, поэтому даже они не поняли, почему Ван Чуна постоянно выносит.

Лидер подумал несколько мгновений, а затем усмехнулся.

— Хех! Если моя догадка верна, это загадка Вселенной! Последняя контрольная точка, оставленная Лордом Бессмертного Источника.

— Эти люди слишком просто думали о вещах. Ловушки, оставленные Лордом Бессмертного Источника, не так-то просто обезоружить. Если кто-то хочет попасть в ядро формирования, он должен решить Загадку Вселенной. Но у меня есть только ее теоретическое понимание, так как никто никогда ее не запускал. Для преемника Демонического Императора достижение этого места — это то, чем он должен гордиться, но это все, на что он способен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1411. Боевое Знамя Бессмертного Источника!**

— Хотя загадку Вселенной может решить человек с невероятным талантом, это не то, что можно сделать за короткое время.

С этими последними словами лидер повернул в другую сторону.

Если взглянуть с неба вниз, можно обнаружить, что энергия мира, высвобождаемая ядром формирования, обычно не излучается во всех направлениях. Она двигался по определенному S-образному пути, создавая массивную диаграмму Инь-Ян в Формирования Бессмертного Источника.

По мере того как эта сильная энергия медленно двигается, демонстрируя гармонию Инь и Ян, она показывает признаки нестабильности, обращаясь внутрь.

— Когда вселенная находится в гармонии, и Инь и Ян объединяются, самая мощная сила формирования будет воспламенена, полностью уничтожив всех мастеров боевых искусств. В то время, независимо от того, на каком уровне находится мастер боевых искусств, он не сможет выжить в формировании!

Лидер снова повернулся к Ван Чуну и холодно рассмеялся.

В этом поединке не имело значения, насколько грозной была броня Ван Чуна и что он разрушил каменные столбы. Важно было то, что он умрет, как и все остальные.

И могучий доспех станет их предметом подношения.

— Приготовьтесь! Как только все люди будут раздавлены силой формирования, мы покинем это место! — приказал лидер.

— Да, милорд!

……

Время шло, секунда за секундой.

Ван Чун в оцепенении стоял в центре формирования. Сквозь доспехи было видно, что его бледное и покрытое потом лицо исказилось в мерзкой гримасе. Он явно достиг центра формирования, и ему требовался всего один шаг, чтобы попасть внутрь и уничтожить его, но Ван Чун снова и снова терпел неудачу, чтобы пройти через дверь.

Он трижды бросался в атаку, но формирование трижды выбрасывало его. Звездная энергия Ван Чуна быстро уменьшалась и не могла длиться долго.

«Нет времени… Боевой доспех Небесного Мандата может продержаться всего тридцать секунд, прежде чем полностью исчезнет. Без боевой брони Небесного Мандата я не смогу пройти через это пламя.»

Внутри доспехов выражение лица Ван Чуна было торжественным, его сердце бешено колотилось.

Никогда еще он не нервничал так, как сейчас.

Это был его последний шанс. Если он не сломает формирование, если его снова выбросят, он потеряет шанс снова достичь центра.

Холодный пот стекал с кончика носа Ван Чуна, тек по его губам, а затем по шее… Каждая капля холодного пота казалась Ван Чугу обратным отсчетом.

Формирование, оставленное Первым Лордом Бессмертного Источника, было намного труднее сломать, чем он предполагал.

Где это находится? Где это находится?

Любое формирование можно сломать. Но как мне попасть в ядро ?

……

Ван Чун неподвижно стоял перед золотой сферой, как статуя.

Казалось, время остановилось, в его голове проносились десятки тысяч мыслей.

Знакомый и низкий голос раздался в его ухе.

— Чун-эр, старший Чжоу попросил меня передать сообщение. Высшее Предельное порождает Инь и Ян, а Инь и Ян порождают Четыре Образа. Нет изолианного образования. Каждое представляет собой единое целое. Если ты поймешь последний секрет, ты определенно сможешь войти в ядро и разрушить формирование!

— Мастер!

Ван Чун был удивлен этими словами. Его мастер послал ему сообщение, используя мир энергии.

Но для того, чтобы послание было таким ясным, он должен был быть очень близок. Было очевидно, что смещение формирования вытолкнуло его мастера и Старейшину Формирований из Врат Отдыха в третий или четвертый слой формирования.

— Учитель, ваш ученик понимает!

Ван Чун быстро сосредоточился и закрыл глаза.

Когда Ван Чун начал думать в другом месте, Старик Демонический Император открыл глаза и покинул мир энергии.

Предположение Ван Чуна оказалось правильным. Старик Демонический Император и Старейшина Формирований были вынуждены покинуть Врата Отдыха и попасть на третий или четвертый уровень Формирования Бессмертного Источника. Бесконечные камни, стрелы и пламя стреляли в них, но все они отклонялись на расстоянии нескольких десятков футов и ударялись в другую область.

Получение Ван Чуном модели Формирования Бессмертного Источника открыло разум Старейшине Формирований. Он развил еще большее понимание этого формирования и смог использовать больше его силы.

Текщий регион мог показаться опасным, но они оба были вполне в безопасности.

Старик Демонический Император повернулся к Старейшине Формирований и спросил:

— Старый негодяй, что именно ты имел в виду этими словами?

— Откуда мне знать? Я как раз говорил о некоторых общих знаниях при разбивании формирований. Если бы я знал, что это означает, я бы сказал ему! — обеспокоенно ответил Старейшина Формирований.

— Поскольку формирование не сломано, я предположил, что ребенок определенно столкнулся с какой-то проблемой. Форирование Бессмертного Источника было оставлено Лордом Бессмертного Источника и известно, как формирование номер один, поэтому ядро определенно окружено опасностями и имеет множество защит. Это все, что я могу сделать, чтобы помочь.

— Чего?!

Старик Демонический Император был встревожен этими словами, его лицо побледнело.

Он полагал, что в этом сообщении Старейшина Формирований преследовал какую-то ясную цель, но теперь казалось, что тот просто выпендривается.

Это будет сложно!

Старик Демонический Император торжественно отвернулся.

— Брат Чжан, не волнуйся. Ребенок обладает невероятным талантом. Форирование Бессмертного Источника может быть Формированием номер один в мире, но, если он сможет понять Принцип, не исключено разрушение формирования, — принялся успокаивать Старейшина Формирований робким голосом.

……

Между тем Ван Чун понятия не имел о правде.

Он стоял перед золотой сферой, его разум быстро работал.

Высшее Предельное порождает Инь и Ян: Инь и Ян порождают Четыре Образа: все одно тело…

Ван Чун обдумал послание Старейшины Формирований.

Бесчисленные образы мелькали в его голове, но Ван Чун начал совершенно по-другому обращать в своем сознании модель Формирования Бессмертного Источника.

Он пытался рассмотреть формирование под совершенно другим углом.

Высшее Предельное порождает Инь и Ян, Инь и Ян — Четыре Образа… Металлический шар в основе может быть просто огромным Высшим Абсолютом!

Ван Чуну внезапно пришла в голову идея. Мгновение спустя Форирование Бессмертного Источника Ван Чуна претерпело огромную трансформацию.

В его голове возникло еще одно формирование, но на этот раз в ядре появился металлический шар, намного меньший, чем оригинал.

В тот момент, когда появилась сфера, Ван Чун почувствовал, что формирование создает совершенно другое ощущение. Раньше модель, которую он построил, имела сходство с реальным формированием только на восемьдесят процентов, а теперь — на девяносто процентов.

Подождите! Мне не хватает каменных столбов!

Он вспомнил те каменные столбы, которые он разрушил, а также столбы из красного кристалла вокруг золотой сферы. Мысленно эти важные части были добавлены к его модели формирования.

Когда появились эти каменные столбы, Ван Чун был вдохновлен, и формирование начало превращаться в совершенно другое.

Инь и Ян к четырем образам, четыре образа к Инь и Ян!

Ван Чун внезапно начал управлять десятками тысяч ворот формирования в Источнике Бессмертного Формирования согласно Инь и Ян, что немедленно вызвало цепной эффект через модель.

Осталось всего десять секунд.

Мысли Ван Чуна вращались все быстрее и быстрее, вычисления в уме Ван Чуна приближались к десяткам миллионов.

Семь секунд!

Бум! Форирование Бессмертного Источника в его сознании внезапно остановилась. Ван Чун мог ясно видеть S-образную кривую, проходящую через формирование, с металлической сферой в качестве центра.

Сверху это выглядело в точности как диаграмма Инь-Ян.

Ван Чун внезапно понял.

Поразительно! Проход в ядро формирования — это не те туннели, а места, через которые проходит S-образная кривая в символе Инь-Ян… Никогда не было много входов в ядро, но только два!

Взгляд Ван Чуна сфокусировался на тех местах золотой сферы, через которые проходила буква — S.

Две секунды!

Ван Чун чувствовал, что Боевая броня Небесного Мандата быстро ослабевает, а также сильную жару снаружи, такую горячую, что могла расплавить даже самую прочную сталь.

Без защиты Боевой брони Небесного Мандата он немедленно умрет, как только его бросят в море пламени.

Одна секунда!

В последний момент Ван Чун наконец достиг той части сферы, которая совпадает с S-образной кривой.

Все, что он увидел, это гладкая металлическая поверхность без какого-либо прохода, но Ван Чун без колебаний бросился на нее.

Жжжжжж!

К его удивлению, эта прочная «стена» внезапно заколебалась, как вода.

Ван Чун почувствовал, как его тело расслабилось, и атаковал.

Эта жесткая металлическая стена была иллюзией!

Грохот! Когда Ван Чун прошел через последний барьер, Боевая броня Небесного Мандата исчезла, и он скатился в ядро.

!!!

Три фигуры, наблюдавшие с воздуха, онемели.

……

После того, что казалось одновременно мгновением и бесчисленным множеством эпох, Ван Чун открыл глаза и увидел ядро формирования номер один в мире.

Внутренности золотой сферы были намного более пустынны, чем предполагал Ван Чун.

По сравнению с пламенем и ядовитым дымом снаружи это место было оазисом одиночества. Ван Чун увидел алтарь в этом месте. В алтарь было воткнуто желтое боевое знамя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1412. Разрушение формирования!**

Боевое знамя было всего три с лишним фута в высоту. Само знамя было сделано из какого-то неизвестного материала, и на нем жирным и ярким стилем было написано несколько древних слов.

Ван Чун не узнал эти древние слова, но по их форме он мог понять их значение.

— Боевое Знамя Бессмертного Источника!

Глядя на это знамя, сделанное из неизвестного материала, в голове Ван Чуна мелькнула мысль.

Старейшина Формирований однажды сказал, что у всех больших и мощных формирований есть особый объект, служащий ядром, как и Боевое Знамя Девяти Драконов Крови. Ядром Форирования Бессмертного Источника явно было это боевое знамя.

— Если я вытащу это знамя, я смогу сломать формирование. — подумал Ван Чун.

Израсходовав столько энергии, он наконец добрался до этого места.

Бум!

Раздался мощный гул.

Земля начала дрожать, и ужасная энергия вырвалась из-под алтаря.

Эта энергия вливалась в знамя, заставляя его быстро трансформироваться. Красный хрустальный столб взлетал на высоту двадцати футов толщиной с край чаши. Даже желтое треугольное знамя увеличилось в несколько десятков раз по сравнению с первоначальным размером.

Взрыв!

Сильная энергия начала изливаться из Боевого Знамеги Бессмертного Источника, устремляясь в небо как столб света.

Мгновение спустя Ван Чун почувствовал, как эта пугающая энергия распадается на тысячи различных потоков, которые потекли во внешние части формирования.

Грохот!

Когда эта энергия вспыхнула, люди, находящиеся в формировании еще раз услышали знакомый грохот, и сила формирования снова увеличилась.

— Все окончено! На этот раз мы обречены! Формирование стало еще сильнее! Нам невозможно выжить!

В какой-то части формирования независимый мастер боевых искусств встал на колени и в отчаянии посмотрел в сторону грохота и жужжания.

— Неужели я действительно здесь умру? Я не хочу! Кто-нибудь, придите и спасите меня! Я не хочу умирать!

В другом месте на колени встал другой израненный воин.

— Оно стало сильнее! На этот раз мы все умрем!

Бац! Бац! Бац! Все больше и больше людей падали на колени с отчаянием в глазах.

После долгой битвы они израсходовали огромное количество Звездной Энергии и выпили все свои лекарства. Постоянно увеличивающаяся сила формирования была тем, чему они больше не могли противостоять.

— Предок! Жуки появляются снова! — раздался хриплый и испуганный голос.

В третьем слое формирования раненые эксперты Альянса Пяти Предков со страхом смотрели на летящих к ним золотых жуков.

Перед ними Черный Предок Инь Ло Цзыинь, казалось, ничего не видел. Его мантия развевалась вокруг него, и он торжественно смотрел в центр формирования.

Хотя эти Жуки в Золотых Доспехах были грозными для Черного Предка Инь, настоящая опасность заключалась в ядре формирования.

«Оно слишком мощное! Такого рода формирование никто не сможет разрушить! Я слишком легкомысленно думал!» — ругал себя Черный Предок Инь.

Даже такой титан злого пути, как он, израсходовал значительное количество энергии, пройдя из внешнего кольца формирования до этого места. Постоянные атаки ворот формирования заставили Черного Предка Инь впервые почувствовать, что победить невозможно.

Если внешнее кольцо формирования было таким могущественным, Черному Предку Инь было трудно представить, насколько ужасным было ядро.

Сон Юаньи… ты не сумел?

Когда Черный Предок Инь повернул голову в другом направлении, бесчисленные мысли стали проноситься в его голове.

……

В тот же момент в другом месте Сун Юаньи молча посмотрел на ядро.

— Владыка Альянса, наши братья получили много ран. Мы больше не можем двигаться вперед! — с грустью сказал эксперт Праведного Альянса, стоящий за спиной Сун Юаньи.

Сун Юаньи привел свою группу во второй слой формирования. Потребовалось лишь еще немного, чтобы они достигли ядра, но его группа была на последнем издыхании.

Различные боевые атаки становились все сильнее, и, хотя Сун Юаньи вел их, они достигли своего предела. Даже если бы они смогли продержаться, пока не достигнут ядра, они, вероятно, были бы истреблены все до единого.

Сун Юаньи ничего не сказал, только заглянул загадочно в глубины формирования.

Вокруг них было слышно щебетание, и золотые жуки танцевали в воздухе, некоторые из них даже грызли звездную энергию Вечной Весны Сун Юаньи. Но эти пугающие жуки, которые, казалось, противостояли мастерам боевых искусств, очень медленно прогрызали звездную энергию Суна Юаньи. Как будто они ели не звездную энергию, которой они так наслаждались, а кусок камня или металла.

Эти золотые жуки впервые встретились с таким сильным противником. Одного этого подвига было достаточно, чтобы бесчисленные мастера боевых искусств мира вздохнули от восхищения.

Звездная энергия Суна Юаньи окутала стоящих за ним экспертов Праведного Альянса, отгоняя всех золотых жуков.

Но даже при том, что он мог рассматривать этих опасных жуков так, как будто их не существует, на сердце Суна Юаньи было тяжело. Он мог справиться с золотыми жуками, но ничего не мог поделать против бесконечного потока атак на его отряд.

Когда они прошли через бесконечно меняющиеся врата формирования и были брошены во Врата Тревоги, Врата Боли и даже почти Врата Смерти, силы Праведного Альянса Суна Юаньи понесли тяжелые потери. Земля была залита кровью, а истрепанные эксперты Праведного Альянса задыхались. Было очевидно, что они больше не могут продолжать сражаться.

Сун Юаньи может бросить их и уйти один, но это подпишет смертный приговор для экспертов Праведного Альянса.

Титан праведного пути столкнулся с серьезной дилеммой.

Неужели ничего не поделаешь…

Сун Юаньи заложил руки за спину и пробормотал себе под нос, не сводя глаз с ядра.

Впервые ему было трудно принять решение.

……

Бум!

Земля задрожала, и энергия вырвалась из ядра и распространилась по остальнму формированию.

Смертельная тишина охватила формирование, и все с тяжелыми сердцами ждали последнего приговора.

……

Жжжжжж!

Когда решимость каждого рушилась, и они ждали смерти, тонкая и энергичная ладонь сжала Боевое Знамя Бессмертного Источника, находящееся на главном алтаре.

— Пора всему закончиться!

Ван Чун остановился перед алтарем и положил другую руку на знамя.

Теперь, когда волна энергии прекратила извергаться, все вернулось в норму, и Боевое Знамя Бессмертного Источника снова сжалось. Без малейшего колебания Ван Чун яростно потянул за Боевое Знамя Бессмертного Источника.

— Мм? Я не могу его вытащить!

Ван Чун удивленно приподнял бровь. Несмотря на всю его силу, боевое знамя не сдвинулось ни на дюйм. Похоже, оно пустило корни в жертвеннике. После недолгого размышления Ван Чун приложил больше сил.

Восемьсот цзинь, пять тысяч цзинь, десять тысяч цзинь… сила в запястьях Ван Чуна постоянно увеличивалась, но конечный результат оставался прежним.

Ван Чун изменил свою стратегию, использовав энергию Великого Искусства Творения Небес Иньян, Огня Мары, Огня Лу У и даже Искусства Бога и Уничтожения Демонов и других своих искусств. Наконец, он услышал щелчок у основания алтаря, и Боевое Знамя Бессмертного Источника слегка качнулось.

Ван Чун тут же увеличил силу, и знамя стало раскачиваться сильнее. Бум! С мощным взрывом знамя оторвалось, и огромная трещина расколола алтарь надвое.

Когда алтарь рухнул, из ядра формирования раздался оглушительный раскат грома.

— Что тут происходит?

Громовой удар заставил всех бойцов боевых искусств встревоженно взглянуть вверх.

Никто не знал, что произошло, но они могли почувствовать, что после этого громового взрыва в небе, казалось, открылась брешь, позволяя энергии внешнего мира течь внутрь.

Мало того, они могли почувствовать, что формирование внезапно стало намного слабее и продолжало ослабевать с каждой секундой.

— Что случилось? Кто-то разрушил формирование?!

Все двинулись к сердцу.

Формирование не могло ослабнуть без причины, и, конечно, несколько мгновений назад никто не ожидал такого результата.

В то же время Сун Юаньи, Ло Цзыин и Предок Множества Призраков Пэй Луаньчан повернулись, чтобы посмотреть на центр формирования. В отличие от остальных, эти трое были абсолютно уверены, что кто-то проник в ядро и разрушил формирование.

— Так быстро! Кто мог быть таким грозным, чтобы так быстро добраться до ядра?!

Все трое были встревожены и сбиты с толку.

Они понимали, насколько сложно проникнуть в ядро. Даже если звездная энергия Суна Юаньи могла игнорировать золотых жуков, он все равно не смог достичь первого слоя формирования, не говоря о ком-либо еще.

— Мог ли это быть Предок Множества Призраков?

Сун Юаньи задумчиво прищурился.

Во всем Альянсе Пяти Предков, если и был один человек, который мог сломать формирование, это был Пэй Луаньчан, который, хотя и был довольно незаметен, был даже сильнее, чем Черный Предок Инь.

Сун Юаньи не видел его с тех пор, как они вошли в формирование.

— Может ли это быть тот парень, Сун Юаньи?

В то же время Черный Предок Инь подозревал, что это был Сун Юаньи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1413. Последствия разрушения формирования!**

Во всем мире боевых искусств единственным человеком, которого Черный Предок Инь знал, способным уничтожить формирование номер один в мире, был Сун Юаньи.

Что касается Демонического Императора и его ученика, Сун Юаньи и Ло Цзыин решили забыть о них.

Как мог Демонический Император, вызвавший бесчисленные кровавые бури и убивавший людей, как мух, разрушить формирование ради других?

Они двое никогда бы не поверили, что такое возможно.

Но мгновение спустя для этих титанов мира боевых искусств произошло невероятное.

Ядро с сильным грохотом начало излучать бесконечный свет. Когда свет начал изменяться, в небе Форирования Бессмертного Источника появилась спина знакомого юноши.

В его руке было боевое знамя, которое он, по-видимому, только что вытянул.

Хотя они не могли видеть его настоящего лица, все сразу узнали его.

— Ученик Демонического Императора?!

— Поддельный молодой мастер Цинъян?!

Крики тревоги раздавались из разных частей формирования.

Сражение между Ван Чуном и молодым мастером Цинъяном привлек слишком много внимания. Многие до сих пор помнили, как смелый юноша осмелился устроить соревнование мастерства с молодым мастером Цинъяном прямо перед Суном Юаньи и Черным Предком Инь.

У Черного Предка Инь и Суна Юаньи были особенно противные хмурые лица.

Будучи титанами мира боевых искусств, каждый из них считал, что это другой человек вошел в ядро и разрушил строй. К их удивлению, тот, кто помог всем людям мира боевых искусств, войдя в ядро и разрушив формирование, был одним из тех, кого они исключили.

Результатом, несомненно, была резкая пощечина.

— Хахаха, Чжан Вэньфу, понимаешь?! Ребенок действительно вошел в ядро!

— Ха-ха, хорошо! Как и ожидалось от ученика Демонического Императора!

Глаза Старейшины Формирований загорелись при виде увеличенной фигуры Ван Чуна, и он запрыгал от волнения.

Был момент, когда он задумался, не потерпел ли Ван Чун поражение. Но в конце концов Ван Чуну действительно это удалось. Он сломал формирование номер один в мире.

И от одной мысли, что именно он научил Ван Чуна формированиям, Старейшина Формирований взорвался гордостью. В самом деле, этого было достаточно, чтобы он гордился всю оставшуюся жизнь.

— Еще слишком рано так волноваться. Пока формирование не будет полностью уничтожено, нет никаких гарантий того, как все закончится, — спокойно сказал Старик Демонический Император, который выглядел совершенно равнодушным. Только дрожь его век выдавала его истинные эмоции.

……

Между тем, в ядре формирования Ван Чун видел только свет, исходящий из-под знамени. Он совершенно не подозревал, что каждое его движение в ядре отображалось для всеобщего обозрения.

— Осталось совсем немного!

Ван Чун был полностью сосредоточен на Боевом Знамени Бессмертного Источника. Связь этого знамени с мировой энергией становилась все слабее. Он влил так много своей энергии, что циркуляция энергии в его теле нарушалась, и со лба выступил холодный пот. Но у него не было времени беспокоиться о таких вещах.

— Еще немного, и я сломаю формирование!

После того, что казалось одновременно секундой и бесчисленными эонами, раздался грохот. Ван Чун почувствовал, как все его тело расслабилось, и он наконец вытащил Боевое Знамя Бессмертного Источника.

В тот момент, когда он вытащил знамя, на алтаре появилось бесчисленное количество трещин, а затем тот просто взорвался.

При разрушении ядра затряслось все образование. Огромные взрывы исходили от различных частей формирования, как будто в ответ на разрушение активной зоны.

Ван Чун чувствовал, что опасное Формирование Бессмертного Источника теперь сдувается, как проколотый воздушный шар. Безграничные импульсы энергии быстро ослабевали.

Взрыв!

Мгновение спустя формирование разразилось аплодисментами. Видя изменения в формировании, все мастера боевых искусств отметили тот факт, что они пережили это бедствие.

Некоторые из них даже выпустили оружие и упали на землю.

Но, стоя в самом центре формирования, Ван Чун мало заботился о таких вещах. Как только он вытащил Боевое Знамя Бессмертного Источника, кризис разрешился.

Формированию потребуется некоторое время, пока оно полностью не рухнет, и сейчас Ван Чун сосредоточил внимание на нескольких объектах, обнаруженных взрывом алтаря.

Там стояла черная статуя неизвестного зверя размером с кулак. У зверя было такое дикое выражение лица, как будто он собирался прыгнуть на свою добычу.

Ван Чун сразу заметил нижнюю челюсть зверя и торчащие изо рта острые клыки. Сердце Ван Чуна забилось. Нижняя челюсть и клыки этого маленького зверя были ничем иным, как символом, изображенным на Алтаре Судного Дня.

Это настоящая форма символа зверя на Алтаре Судного Дня?

Ван Чун моргнул, бормоча себе под нос.

Все это внушало ему ощущение неописуемой загадки, которая только усиливалась, пока он рассматривал статую зверя.

Лорд Бесмертного Источника неизвестного происхождения, несомненно, был неразрывно связан с этими апокалиптическими захватчиками.

Несмотря ни на что, я должен узнать правду. Что, черт возьми, здесь происходит?

Тот Алтарь Судного Дня, который призвал потусторонних захватчиков уничтожить Великий Тан и все другие цивилизации континента, был тайной, истину которой никто никогда не узнал, даже в самом конце. Они даже не знали, как и из каких материалов он был построен.

Но на этот раз Ван Чун почувствовал, что случайно натолкнулся на одну из важнейших истин, лежащих в основе бедствия.

Ван Чун глубоко вздохнул и быстро заметил, что у маленького зверя было два рога, и что-то было зажато между ними.

Это оказалась красная полупрозрачная жемчужина размером с большой палец. Казалось, что внутри жемчужины течет лава, и Ван Чун мог ощущать мощные импульсы энергии. Ван Чун внезапно почувствовал, что эта красная жемчужина была бездонным водоемом, способным удерживать бесконечное количество энергии.

Но Ван Чун быстро избавился от этой иллюзии.

Его глаза обратились к другому соседнему объекту, обнажившемуся после взрыва алтаря. Это был таинственный свиток, старый и пестрый, который, казалось, был сделан из какой-то странной смеси металла и ткани. Свиток был чрезвычайно чистым, и он сразу заметил, что тот был покрыт золотыми нитями, на которых было написано множество таинственных узоров и слов.

Ван Чун раскрыл ладонь и взял свиток в руку.

Открыв свиток, Ван Чун от удивления оживился.

— Это… диаграмма Форирования Бессмертного Источника!

На свитке была изображена чрезвычайно подробная схема формирования, которая содержала более десяти тысяч ворот формирования и бесчисленное количество ловушек, а также пути, по которым энергия циркулиала через формирование… Здесь было все необходимое, во всей своей сложности и необъятности. Оно было даже более сложным и необъятным, чем схема Форирования Бессмертного Источника, которую создал Ван Чун.

Когда Ван Чун прочитал это, он увидел подробные отчеты о его секретных функциях.

Ван Чуну удалось создать модель, которая на девяносто процентов была похожа на реальное Формирование Бессмертного Источника, и с этой диаграммой формирования он еще больше углубил свое понимание.

Увидев определенную часть в центре диаграммы формирования, Ван Чун холодно рассмеялся.

— Похоже, что люди, контролирующие формирование, прятались здесь!

Взмахнув ладонью, он убрал статую черного зверя и Боевое Знамя Бессмертного Источника.

Свиш! Его тело исчезло, а затем он внезапно появился на краю ядра, рядом с золотыми стенками сферы. Он прижал ладонь к торчащему золотому кирпичу, и послышался щелчок и стон. Золотая лестница спустилась по спирали, создавая новый путь.

Ван Чун взбежал по лестнице на вершину золотой сферы.

Жжжжжж!

Когда он устремился вверх, он послал свое Великое Искусство Творения Небес Иньян, втягивая в себя теперь несвязанную энергию, дрейфующую через мир, в собственное тело. Эта свободная энергия была единственным источником Звездной энергии, которой Ван Чун мог восполнить свои запасы.

Продолжая подниматься по лестнице, он надел боевую броню Небесного Мандата и использовал мир энергии, чтобы связаться со своим мастером.

Несколько минут отдыха и энергии, которую он поглотил, было достаточно, чтобы продержаться, пока не прибудет Старик Демонический Император.

Во вспышке света Ван Чун достиг скрытого пространства наверху золотой сферы. Люди, которые когда-то стояли на золотой платформе на высоте от семидесяти до восьмидесяти метров, давно исчезли. Все, что осталось, — это массивный экран из темно-красного кристалла и несколько разбитых механизмов — явные признаки того, что эти люди когда-то занимали это место.

— Я пришел слишком поздно!

Когда Ван Чун подошел к кристаллическому экрану, он увидел на полу беспорядочные следы, которые сообщили ему, что он нашел нужное место.

Было очевидно, что эти люди заранее понимали, что он, вероятно, придет сюда, и ушли.

— Кто эти люди?

Ван Чун в замешательстве нахмурился. Он ожидал хотя бы короткой битвы.

Успокоившись, Ван Чун постепенно начал замечать несколько подозрительных моментов. Теперь, когда он подумал об этом, поскольку эти люди имели такую высокую точку обзора, они, вероятно, наблюдали за каждым его движением.

Другими словами, у них было много возможностей остановить его.

Но по какой-то причине эти люди полностью сдались. Даже когда он вытаскивал боевое знамя и уничтожал формирование, они не появлялись.

Это полностью отличалось от того, как они использовали формирование, чтобы убить всех людей в нем. Это было слишком ненормально.

Поразмыслив, Ван Чун быстро понял.

— Дело не в том, что они не хотят, а в том, что они не могут! Поскольку эти люди контролируют Формирование Бессмертного Источника, они должны иметь чрезвычайно тесную связь с этим местом. Если они даже не появились, когда формирование находилось под угрозой уничтожения, причина должна быть в них самих. Им, вероятно, пришлось дать какую-то нерушимую клятву, прежде чем они смогли управлять формированием!

Было очевидно, что у этих людей была какая-то глубокая связь с Формированием Бессмертного Источника.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1414. Люди в черном выходят на сцену!**

— Убью!

Пока Ван Чун думал, вокруг него раздался громовой рев. Ван Чун повернул голову и увидел с высоты более семидесяти метров, что многочисленные мастера боевых искусств в пределах десятков тысяч ворот формирования начали сражаться друг с другом.

Ван Чун заметил, что Черный Предок Инь и Сун Юаньи сражаются друг с другом. В другом месте Предок Множества Призраков Пэй Луаньчан сражался с его Мастером и Старейшиной Формирований.

Формирование прекратило работу, но битва между мастерами боевых искусств только началась.

И бесчисленное количество людей направлялось в направлении Ван Чуна.

Щух!

Когда Ван Чун посмотрел на формирование, раздался сотрясающий землю грохот, и над его головой внезапно вспыхнул золотой свет. Ван Чун поднял глаза и увидел потрясающее зрелище.

Массивная золотая рука проникла в Формирование Бессмертного Источника, ее массивные золотые пальцы ухватились за изогнутый купол формирования. А потом другая массивная рука протянулась и схватила формирование с другого конца.

Грохот!

Две гигантские руки начали тянуть за изогнутый купол и с громовым грохотом создали массивную трещину в небе, почти полностью разорвав купол.

Воздух и свет ворвались в щель, освещая всё формирование.

Мало того, формирование и само по себе балансировало на грани разрушения, а эта массивная внешняя сила мгновенно ускорила процесс.

Земля начала дрожать, и трещины распространились по формированию, разделив его на множество частей.

— Ааааа! — многие мастера боевых искусств вскрикнули от паники, и их подбросило в воздух.

Когда бойцы боевых искусств запаниковали, из трещины в небе раздался холодный и достойный голос.

— Формирование разрушено, поэтому я хотел бы посмотреть, куда ты сможешь теперь сбежать! Немедленно отдай сокровище!

Ван Чун в тревоге уставился в центр разрыва. Между этими двумя золотыми руками была фигура, полностью одетая в черную мантию, которая в данный момент направлялась в его сторону.

Это они!

Ван Чун был ошеломлен. Он сразу узнал в этой фигуре члена фракции людей в черном, постоянно преследующих его. Он был великолепно знаком с их энергией.

Коробка, подаренная ему Верховным Жрецом Синдху, обжигала его грудь, и это было в то время, когда фигура в черной мантии приближалась к нему. Не было сомнений, что эти люди в черном шли за ним.

Жжжжжж!

Один поток духовной энергии за другим сходился вокруг Ван Чуна и быстро укреплял его. Великое Искусство Творения Небес Иньян Ван Чуна находилось в опасном состоянии, и поглощение любого типа энергии могло вызвать его дефект самосовершенствования, но Ван Чун не мог больше об этом беспокоиться.

Ван Чун собственными глазами видел силу трех людей в бамбуковых шляпах, находящихся на временной базе Праведного Альянса, и человек в черном мог разорвать Формирование Бессмертного Источника своей собственной силой, заставив его казаться еще более грозным, чем те трое.

Ван Чуну не было времени беспокоиться ни о чем другом.

Клангклац!

Ореолы вспыхнули под ногами Ван Чуна. Когда он торжественно взглянул в небо, в его теле закипела Звездная Энергия.

Он израсходовал время боевой брони Небесного Мандата, и без этой брони Ван Чун не был уверен, что справится с людьми в черном. Но в такое время у Ван Чуна не было другого выбора, кроме как сражаться.

Взрыв!

Все тело Ван Чуна напряглось, он сделал шаг вперед и приготовился к бою. По крайней мере, ему нужно продержаться, пока не прибудут его мастер и остальные.

Но мгновение спустя произошло нечто совершенно неожиданное.

Когда правая нога Ван Чуна наступила, земля подалась, и механизмы начали грохотать. Прежде чем Ван Чун успел среагировать, звездная энергия, которую он только что собрал, снова потекла в землю.

Если посмотреть вниз с неба, можно было увидеть миниатюрное формирование, освещающее Ван Чуна, и Ван Чун был точно в центре.

Свет взметнулся в небо, а затем зрение Ван Чуна потемнело, и мир начал вращаться, Ван Чун вращался вместе с ним. Последнее, что увидел Ван Чун, это того человека в черном в воздухе, дрожащего от шока и ускоряющего своей темп.

Ван Чун мог ясно видеть, что человек в черном был одет в золотую маску с изображением трехглазого оленя, что придавало ему поистине причудливый вид.

Взрыв!

Другие могли только с ужасом наблюдать, как фигура Ван Чуна исчезла с вершины массивной золотой сферы, оставив только пустую платформу. Через долю секунды после его ухода золотая Звездная Энергия врезалась в позицию, которую он раньше занимал.

Эта Звездная Энергия была достаточно мощной, чтобы стереть с лица земли гору, не говоря о нескольких кусках металла. Как ни странно, эта сильная энергия, поражающая золотую сферу, вызвала лишь небольшую деформирование вокруг верхней платформы.

Золотая сфера практически не пострадала.

— Черт!

Сильный шторм обрушился на верхнюю платформу, и в тот же момент человек в черном в причудливой маске оленя появился там, где стоял Ван Чун, его мантия развевалась вокруг него.

— Я пришел слишком поздно!

Человек в черном в маске трехглазого оленя заскрежетал зубами.

— Милорд, что нам теперь делать?

— Нам удалось с большим трудом сломать формирование, но вроде бы он был готов и убежал заранее!

Позади него с неба спустились двое других мужчин в черном, с распростертыми крыльями. Они источали огромную ауру, указывая на то, что они явно обладали большой силой.

Выражение глаз человека в черном в золотой маске стало неуверенным, и все его тело стало излучать пугающую энергию, от которой пространство на сотню футов вокруг него исказилось. Издалека регион казался размытым и неспособным выдержать его силу.

— Формирование Бессмертного Источника разрушено! Ему не сбежать! Что бы ни случилось, этот должен быть предмет у нас! — холодно сказал мужчина в золотой маске.

Жжжжжж!

Позади них задул порыв воздуха, и вдали показалась стройная фигура в черной мантии и с костяной флейтой на поясе. Она шла к золотой сфере, на которой стояли трое мужчин в черном.

— Хех, братья, это Король Асина Багушиду. Приятно познакомиться.

Раздался издалека голос Асины Багушиду.

Открытие Формировании Бессмертного Источника заставило бесчисленное количество мастеров боевых искусств войти в него. Только Асина Багушиду оставался наблюдателем. Но когда формирование сломалось, восточно-тюркский Король пришел быстрее, чем кто-либо другой.

Голос Асины Багушиду заставил троих мужчин в черном обратить на него свои ледяные глаза.

— Милорд, мы должны убить его? — сказал один из мужчин в черном с холодными и пугающими глазами.

— Не нужно. Он не наша цель. Не создавайте лишних хлопот!

Взглянув, мужчина в золотой маске повернулся и проигнорировал тюркского Короля. Казалось, Асина Багушиду был ничем иным, как незначительным муравьем.

Свуш!

Во вспышке света человек исчез из золотой сферы, и двое мужчин в черном вскоре последовали за ним.

— Хех, интересно!

Вскоре после того, как они ушли, Асина Багушиду запрыгнул на платформу. Его глаза сияли, и он смотрел в том направлении, куда ушли трое мужчин в черном.

— Я не думал, что на Центральных Равнинах есть такая фракция. Но похоже, что они не связаны ни с какой из других фракций!

Богомол преследовал цикаду, не подозревая, что за ним охотится иволга. Асина Багушиду всегда считал себя иволгой, но, когда он, наконец, начал действовать, он понял, что не один.

Шух! Асина Багушиду не стал преследовать его, а спустился в глубины золотой сферы.

— Алтарь рухнул! Кажется, ребенок взял предмет, находящийся внутри ядра! Я действительно не думал, что это формирование номер один на Центральных Равнинах было сломано не Суном Юаньи или другими титанами, а Королем Иностранных Земель, человеком, не имеющим никакой репутации в мире боевых искусств! — пробормотал про себя Асина Багушиду.

Перед его глазами не было ничего, кроме разрушенного алтаря. Несмотря на то, что Асина Багушиду находился за пределами формирования, луч света позволил Асине Багушиду увидеть эту молодую фигуру.

Надо сказать, что окончательный результат оставил даже такого верховного Короля Восточно-Тюркского каганата, как он, ошеломленным.

— Лорд Бесмертного Источника никогда не оставит ничего без причины. Настоящий ключ к открытию сокровищницы Лорда Бессмертного Источника может быть в руках этого ребенка!

Задумавшись, Асина Багушиду внезапно улыбнулся и улетел.

Таптап!

Когда Асина Багушиду исчез, на верхнюю платформу золотой сферы приземлились еще два человека, излучающие бурю энергии.

— Мы пришли слишком поздно! Они все ушли!

— Последним, кажется, был восточно-тюркский Король Асина Багушиду? Он должен иметь скрытый мотив, чтобы появиться здесь в такое время.

— Это дело не имеет к нам никакого отношения. Наша первая задача — найти Демонического Императора и его ученика. Они не могли уйти далеко!

Сун Юаньи и Се Гуантин, Владыка и вице-Владыка Праведного Альянса, стояли бок о бок на платформе, их лица были холодными и отчужденными.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1415. Таинственная стела!**

Се Гуантин прибыл последним и бросился к нему, как только формирование было разбито, в надежде объединиться с Суном Юаньи, чтобы разобраться с Демоническим Императором Чжаном Вэньфу. Но Демонический Император отреагировал гораздо быстрее, чем они двое. К тому времени, как Се Гуантин прибыл, он ушел со Старейшиной Формирований.

— Предметы, находящиеся в формировании, ребенок забрал. Хотя ему удалось сбежать, ни он, ни его хозяин не могли уйти очень далеко! — холодно сказал Се Гуантин.

Весь северо-запад был очень большим. Пройдет совсем немного времени, прежде чем они будут найдены, и нужно учитывать, что с ними был Старейшина Формирований, чей уровень боевых искусств был не очень высок.

— Это может быть не так просто. Давай сначала подождем и посмотрим, — легко сказал Сун Юаньи.

Обыскав местность, пара удалилась.

Один человек за другим пробирались через умиротворенные врата формирования к золотой сфере в центре Формирования Бессмертного Источника. Эти мастера боевых искусств исследовали ядро сверху вниз, внутри и снаружи. Ничего не обнаружив, они неохотно ушли.

Спустя долгое время, когда группа за группой наконец начали в разочаровании отступать от золотой сферы, подошла другая пара, одна впереди, другая сзади.

— Я не думал, что так будет сломано формирование номер один в мире!

Стоящий позади молодого мастера Цинъяна охранник в белой военной форме с мечом на спине поднял голову и вздохнул.

— Хех, если это формирование, его можно сломать. Даже Формирование Бесссмертного Источника не является исключением!

Молодой мастер Цинъян заложил руки за спину и улыбнулся.

— Молодой мастер прав! Ваш подчиненный был глуп!

Охранник поспешно опустил голову и поклонился с выражением крайнего уважения на лице.

Молодой мастер Цинъян просто улыбнулся и вошел внутрь разрушенной золотой сферы.

Внутренности золотой сферы были совершенно пусты. Молодой мастер Цинъян не получил ничего больше, чем другие.

— Молодой мастер, здесь ничего нет. Я действительно не ожидал, что это будет именно тот человек. — сказал охранник в белом.

Выражение лица молодого Мастера Цинъяна немного застыло при этих словах, а в его глазах вспыхнул свет. Хотя охранник не уточнил, о ком идет речь, они оба поняли, о ком он говорит.

Ни молодой мастер Цинян, ни его охрана не входили в формирование. Именно потому, что они остались снаружи, они почувствовали, насколько опасным оно было. Крики, которые продолжали раздаваться оттуда, заставляли даже их дрожать от страха, и они даже могли почувствовать резкий запах крови, исходящий от формирования.

— На этот раз я недооценил людей светского мира. Мир боевых искусств слишком редко взаимодействует с двором и чиновниками и мало уважает воинов двора. Но кто мог предположить, что Императорский Двор Великого Тана станет домом для такой грозной фигуры?

Молодой мастер Цинъян вздохнул.

Не так давно он проиграл в битве умов Молодому Маркизу Великого Тана перед огромной толпой мастеров боевых искусств. И, когда он нарушил формирование, Черный Предок Инь и Сун Юаньи, титаны мира боевых искусств, несомненно проиграли Молодому Маркизу.

Это заставило молодого мастера Цинъяна взглянуть на людей Императорского Двора совершенно другими глазами.

— Ли Чжэнь, не так давно мастер боевых искусств по имени Фримен Уцзинь набирал экспертов для Императорского Двора. Вы помните имя дворянина, которому он служил? — внезапно спросил молодой мастер Цинъян, повернув голову.

— Эта…

В глазах охранника появилось задумчивое выражение лица.

— Ваш подчиненный это помнит, и он пытался завербовать нас, но ваш подчиненный отказался. Человека, которому он служил, очевидно, звали Королем… да, Королем Иностранных Земель!

Охранник заговорил с твердым выражением лица, но затем его лицо стало постепенно становиться удивленным.

Люди из мира боевых искусств были гордыми душами, не желавшими принимать авторитет двора, поэтому, хотя Фримен Уцзинь разместил свои объявления по всему миру боевых искусств, очень немногие приняли его приглашение.

Те, кто это делал, были в основном не очень сильными и в основно одиночками. Практически никто из сект не принял его предложение.

Ли Чжэнь никак не предполагал, что Король Иностранных Земель, о котором говорил Фримен Уцзинь, появится на северо-западе и что он будет таким молодым.

На этот раз Формирование Бессмертного Источника захватила так много людей, и никто не смог выбраться, даже Сун Юаньи и другие титаны боевых искусств. Но в конце концов именно Король Императорского Двора сломал формирование и спас всех. Это была жесткая и злобная пощечина людям мира боевых искусств, которые всегда высокомерно смотрели на Императорский Двор.

— Это действительно он!

Молодой мастер Цинъян кивнул и начал бормотать себе под нос.

— Но, учитывая его статус, почему он решил притвориться мной?

Молодой мастер Цинъян глубоко нахмурил брови, словно был занят какой-то непонятной загадкой. Его могучий страж тоже нахмурился.

Хозяин и слуга были сбиты с толку этим простым вопросом.

Кри!

В их ушах внезапно раздался пронзительный свист.

Они пришли в себя и, подняв глаза, увидели, как сигнальная стрела летит по небу, взрываясь в воздухе, создавая символ окровавленного топора.

В то же время поблизости раздался крик.

— Пошли! Предок приказал нам сосредоточиться на поиске ученика Демонического Императора, чтобы мы могли захватить то, что он получил из ядра!

С этими словами несколько учеников Альянса Пяти Предков устремились вдаль.

Молодой мастер Цинъян и его охранник взглянули друг на друга, поморщились и быстро вышли из золотой сферы.

Одна группа за другой приходили и уходили.

Постепенно количество людей сокращалось. К ночи в Формировании Бессмертного Источника осталось очень мало людей.

Несколько тысяч мастеров боевых искусств приняли участие в этой охоте за сокровищами, и бесчисленное количество людей были убиты или ранены. Но, в конце концов, никто из них не получил Искусство Бесмертного Источника.

Как только суета утихла, руины Формирования Бессмертного Источника опустели. Однако никто не мог предположить, что на ближайшей вершине горы стояли десятки человек и молча наблюдали за всем.

Порыв ветра заставил их одежду развеваться, но десять с лишним человек молчали.

Если присмотреться, можно понять, что у каждого из этих людей было холодное и отчужденное выражение лица, и когда они смотрели на руины формирования, в их глазах кипела ненависть.

Через некоторое время тишину нарушил голос, полный ненависти.

— Черт возьми — если бы не воля Лорда Бессмертного Источника, мы бы бросились туда и разорвали его на части!

— Можем ли мы узнать, куда он был телепортирован? — спросил другой из них.

— Нет! Это формирование было оставлено Лордом Бессмертного Источника, и только мы, потомки Лорда Бессмертного Источника, должны быть способны использовать его. И, хотя пацан был не из нашего племени, он все же активировал формирование… Честно говоря, даже я не понимаю, что происходит.

— Он активировал формирование совершенно иначе, чем мы, поэтому мы не можем отследить, куда он пошел. Возможно, это все часть плана Лорда Бессмертного Источника.

Слова третьего оратора заставили всех нахмуриться.

— Не раздумывайте над случайными теориями! — раздался достойный голос. Лидер, стоявший впереди, наконец заговорил.

— Как вы думаете, мог ли так легко появиться человек, о котором Лорд Бессмертного Источника говорил в своем завещании? Искусство Бессмертного Источника было скрыто несколько сотен лет. Неужели появился предназначенный человек?

— Я более склонен полагать, что его послали эти люди, и что он может иметь отношение к нашей битве с ними. Юноша мог быть специально обучен ими, чтобы иметь дело с нами. Несмотря ни на что, мы должны его найти! Ему нельзя позволить жить! — строго сказал лидер.

Слова лидера сразу позволили подчиненным расставить все точнки над i, и их глаза похолодели.

Под порывом ветра их группа исчезла с горы, как призраки.

……

Тьма, кромешная тьма!

Спустя некоторое время Ван Чун наконец проснулся.

Хотя его глаза не были открыты, слабый свет просачивался сквозь его веки.

— Где это?

Ван Чун слегка пошевелился, от чего почувствовал боль во всем теле.

Ван Чун приоткрыл глаза и увидел землю, покрытую осколками. Все они отражали слабый свет.

Ван Чун проследил направление этого света к его источнику. В воздухе парила кроваво-красная жемчужина размером с большой палец, источавшая мягкий свет.

— Это жемчужина!

Брови Ван Чуна удивленно приподнялись. Он сразу узнал эту жемчужину.

Эта жемчужина изначально размещалась между рогами статуи черного зверя, но каким-то образом она вырвалась и теперь парила в воздухе.

В отличие от того, что было раньше, Ван Чун мог почувствовать, что эта жемчужина пульсирует чрезвычайно сильными энергетическими волнами.

— Что здесь происходит?

Ван Чун пошевелился еще раз, погладил рукой свою голову, и попытался вспомнить, что произошло.

Он смутно вспомнил, что наступил на что-то на вершине золотой сферы, и двруг мир начал вращаться вокруг него.

Он не ожидал здесь появиться.

Взгляд Ван Чуна посмотрел за жемчужину и заметил поблизости нечто удивительное.

Это была каменная стела высотой около трех футов, излучающая оранжево-золотой свет.

— Что это?

Ван Чун наморщил лоб. Сидя, он начал собирать Звездную Энергию в своем теле.

Восстановив часть своей Звездной Энергии, Ван Чун неуверенно встал, схватил парящую жемчужину и подошел к стеле.

Ван Чун остановился перед стелой. Она была высотой в три фута.

Каменная стела была очень старой, и большая часть таинственной золотой филиграни уже покрылась слоем зеленого мха.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1416. Пророчество Лорда Бессмертного Источника!**

Ван Чун увидел, что перед стелой лежит человеческий скелет. Одна его рука сжимала стелу, как будто ее владелец надеялся получить что-нибудь перед своей смертью.

Каркас и основание стелы были покрыты паутиной. Было очевидно, что и скелет, и стела находились там много лет.

Ван Чун покачал головой, все больше и больше сбиваясь с толку.

Все, что он видел, было наполнено неописуемой тайной. Самое главное, Ван Чун понятия не имел, как он здесь появился.

Мгновение спустя он обратил внимание на стелу.

Строки плотного текста на стеле сразу привлекли его внимание.

Слова были чрезвычайно сложными и совсем не походили на слова, используемые в нынешнюю эпоху. Они были больше похожи на сценарий птичьей печати, использованный на каменных столбах Формирования Бессмертного Источника.

— Это то, что осталось от Лорда Бессмертного Источника!

Ван Чун внезапно понял, что происходит.

Поскольку эти символы имели то же происхождение, что и символы Формирования Бессмертного Источника, было ясно, что они оба были подготовлены Лордом Бессмертного Источника.

Но Ван Чун был несколько сбит с толку, почему он был телепортирован в это место с платформы. Кроме того, он не узнал ни одного слова на стеле.

Без понимания слов просто смотреть на них было бессмысленно.

Но мгновение спустя Ван Чун, казалось, что-то понял и улыбнулся.

— Хотя я не узнаю слова, это не значит, что я не могу понять их значение.

Топ! Ван Чун подошел, присел на корточки и прижал руку к стеле, мягко поглаживая слова. Вскоре в его голове раздался знакомый голос.

— Обратите внимание! Пользователь открыл для себя слова древней эпохи. Желает ли пользователь, чтобы эти слова были переведены? Предупреждение: перевод слов древней эпохи будет стоить 100 очков Энергии Судьбы.

Услышав слова Камня Судьбы, Ван Чун закрыл глаза и без колебаний ответил:

— Переведите!

Тусклый свет стал исходить от ладони Ван Чуна, окутывая стелу. В то же время в голове Ван Чуна стали появляться строки переведенной информирования.

«После весны и осени пройдет тысяча лет. Только пятеро смогут увидеть слова на этой стеле. После пяти человек эта стела будет разрушена!»

Первая строчка, переведенная Камнем Судьбы, сильно встревожила Ван Чуна.

— Весна и осень… тысяча лет… Подумать только, эта стела такая старая! И только пять человек ее увидят… Что это значит? Неужели, когда Лорд Бесмертного Источника создавал эту стелу, он предсказал, что только пять человек смогут ее увидеть? Но для чего нужна эта стела?

Брови Ван Чуна нахмурились. Увиденное полностью отличалось от того, чего он ожидал.

Но прежде чем он успел подумать, еще больше переведенных слов пронеслись в его голове.

— Спустя сто лет после того, как я возведу эту стелу, пройдут Весна и Осень, и Воюющие царства прекратят свое существование. Первый, кто придет сюда, получит мой Свиток Мудрости. Он будет использовать его, чтобы смести Шесть Государств, помочь мудрому государю объединить королевство и основать Великий Цинь, а затем получит ранг Премьер-министра!

Глаза Ван Чуна расширились при чтении этих слов.

Великий Цинь? Премьер-министр?

Единственный премьер-министр, которого Ван Чун знал по Великой Империи Цинь тысячу лет назад и подходил под это описание, был Ли Си. человек помог властителю веков, Первому императору Цинь, объединить империю и стандартизировать систему письма, веса и измерения. Это был первый раз, когда Центральные Равнины превратились в настоящую империю.

Система командорств и графств, которые он установил, использовалась даже сейчас.

Было ли это высказыванием о том, что он был первым, кто пришел в это место, и что он даже взял Свиток мудрости, который оставил здесь Лорд Бесмертного Источника?

— Второй человек покорит северную пустыню и подавит Ху, став Королем Великих Генералов. К этому времени Хань вытеснит Цинь!

Глаза Ван Чуна снова расширились от шока. Лорд Бесмертного Источника даже предсказал, какими будут династии. Но в династии Хань было два Короля Великих Генералов, и Ван Чун не знал, о каком из них шла речь.

— Третий человек — сельский крестьянин. Погоняя своих лошадей, он забредет в это место. В своей милости небеса сохранят ему жизнь, но его жадность останется неудовлетворенной. Он приведет Ху сюда и будет похоронен здесь навсегда. Но наказание соответствует преступлению. Он навлекает это на себя сам!

— Четвертый будет юношей…

Камень судьбы внезапно перестал переводить на четвертой строчке. Ван Чун удивленно нахмурил брови. Открыв глаза, Ван Чун внезапно понял, что, когда дело дошло до четвертого человека, стела была повреждена. И теперь, когда он снова посмотрел, он увидел, что одна из рук скелета поцарапала стелу, стирая некоторые слова четвертой и пятой строк.

— Как такое могло произойти?

Ван Чун был действительно застигнут врасплох. Каким бы грозным ни был Камень Судьбы, насколько не были бы велики возможности Загадки Судьбы, для перевода требовался полный текст. С поврежденным текстом восстановить всю информирование было невозможно.

Остаток последней части гласил:

— Пятое лицо… небо и земля в прах… никакой свободы… стела будет разрушена, полностью стерта!

По крайней мере, три человека пришли сюда. Кости на земле должны принадлежать тому крестьянину, которого Лорд Бессмертного Источника упоминал в своем пророчестве.

— Я просто не знаю, четвертый я человек или пятый. — тихо сказал себе Ван Чун, у него в уме крутилась сотня вопросов.

Судя по словам на стеле, Лорд Бесмертного Источника тысячу лет назад обладал какой-то способностью к предсказанию, которая позволяла ему предвидеть, что произойдет после его смерти. С помощью каждой строчки он мог предсказать судьбу человека, о котором он говорил. Увы, владелец скелета стер последние строчки, лишив Ван Чуна возможности увидеть, что будет дальше.

— Подумать только, что в этом мире есть кто-то, кто может предсказать, что произойдет после его смерти, в далеком будущем. — пробормотал Ван Чун про себя.

Ван Чун знал то, что знал, только потому, что он пережил опыт предыдущей жизни, но Лорд Бесмертного Источника был другим. Казалось, что это легендарное существо, давно ушедшее из жизни, обладало многими способностями, о которых другие не подозревали.

Но мир постоянно меняется. Даже у Лорда Бессмертного Источника, вероятно, были свои недостатки. В противном случае он не допустил бы, чтобы владелец этого скелета повредил стелу. Кажется, что даже Лорд Бесмертного Источника может ошибиться.

Основываясь на тексте стелы, Лорд Бесмертного Источника устроил подарок для каждого человека. Например, Ли Си получил Свиток мудрости, который он мог использовать, чтобы помочь своему государю.

Но казалось, что он ничего не оставил Ван Чуну, будь он четвертым или пятым.

Жжжжжж!

Ван Чун улыбнулся, когда эта мысль пришла ему в голову, но внезапно из стелы раздался сильный толчок, и прежде чем Ван Чун смог среагировать, его правая рука прилипла к поверхности стелы.

Один поток Звездной Энергии за другим потек через его ладонь в стелу.

Мгновение спустя из стелы вырвались лучи света, на каждом из которых появились различные символы.

Камень Судьбы начал переводить.

— Откажитесь от себя, чтобы обрести себя. Откажитесь от истинного «я», чтобы обрести высшее начало. — Ван Чун пробормотал первые две строчки.

Прежде чем Ван Чун успел среагировать, стела снова сдвинулась. Все слова исчезли, оставив лишь шар мутной Энергии Происхождения.

Энергия Происхождения начала закручиваться по спирали, как вихрь, вскоре проявившись в образах Инь и Ян.

Но мгновение спустя Инь и Ян превратились в четыре маленьких зверея: красную птицу, черную черепаху, лазурного дракона и белого тигра.

Эти четыре зверя были очень похожи на живых. Крича и ревя, они превратились в восьмистороннее формирование.

— Это Формирование Бессмертного Источника!

В шоке Ван Чун узнал это образование.

Эта диаграмма была не чем иным, как миниатюрной Формированием Бессмертного Источника.

Пока Ван Чун стоял в оцепенении, его Звездная энергия начала грохотать и увеличиваться.

И хотя Ван Чун прекратил использовать свою Психическую энергию, казалось, что в это время она стимулиалась и росла, как бамбук после дождя.

Он обладал огромными запасами Психической Энергии, и теперь эти резервы быстро увеличивались, его Психическая Энергия даже казалась близкой к тому, чтобы стать ощутимой.

Если бы покойный Масил увидел это зрелище, он, несомненно, был бы ошеломлен.

Более того, хаотическое состояние Звездной Энергии Ван Чуна внезапно начало утихать, и он мог ясно ощущать чистую энергию, текущую в его поры и циркулирующую по его телу.

В отличие от других энергий, эта энергия не противоречила Великому Искусству Творения Небес Иньян. Напротив, она лелеяла плоть и меридианы Ван Чуна, даже помогая Ван Чуну укрепить его совершенствование и приближая его к Тонкому Царству.

Но к этому времени внимание Ван Чуна было сосредоточено на другом.

Пока он смотрел на постоянно меняющиеся изображения и слова в небе, он, казалось, что-то понял.

— Источник, источник… — пробормотал Ван Чун.

Он, казалось, что-то понял, но мгновение спустя ему показалось, что он ничего не понял. Погруженный в эти размышления, он замер.

Спустя долгое-долгое время Ван Чун наконец очнулся от медитации.

— Я что-то упускаю.

Ван Чун вздохнул и открыл глаза.

Судьбу нельзя было заставить. Слова на стеле были оставлены Лордом Бессмертного Источника, и как создатель Искусства Бесмертного Источника он, несомненно, достиг непостижимого уровня совершенствования. Слово «Источник», несомненно, было суммой всего, что он понимал в своей жизни боевых искусств. Хотя он сам достиг очень высокого уровня совершенствования, ему не хватало сил по сравнению с Лордом Бессмертного Источника.

«Я не могу его понять. Нужно сначала встретиться с Мастером.» — сказал себе Ван Чун. Он бросил последний взгляд на стелу, но ничего нового не заметил.

Ван Чун начал осматриваться вокруг, и тут он понял, что находится в пещере. Эта пещера имела диаметр десять с небольшим метров, и все вокруг было черным как смоль, что не позволяло ему узнать, где он находится.

— И как мне отсюда выбраться? Если Лорд Бесмертного Источника может видеть будущее, какие меры он предпринял? — пробормотал Ван Чун про себя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1417. Снова объединяемся!**

Пока Ван Чун размышлял, пещера начала грохотать. Стена рядом с ним внезапно рухнула с дождем пыли и грязи, открыв квадратный проем в несколько футов высотой. И через это отверстие он смог различить каменную лестницу.

Сначала Ван Чун был поражен этим зрелищем, но затем его лицо покрылось более сложной смесью эмоций.

Ван Чун до этого практически ничего не знал о Лорде Бессмертного Источника. Более того, как Король Иностранных Земель, существо, близкое к Тонкому царству, он чувствовал, что каким бы сильным ни был Лорд Бесмертного Источника, он не мог быть намного сильнее его.

Но когда стена рухнула, открыв проход, Ван Чун почувствовал, что Лорд Бесмертного Источника был совершенно непостижимым. Казалось, человек знает каждое его движение и даже его мысли. Казалось, даже тысяча лет не могла отразить его взгляд.

— Старший, моя глубочайшая благодарность!

Ван Чун вскоре взлетел по лестнице и выбрался из пещеры.

Уууууу! Keeee!

Едва он вышел из пещеры, как в его ушах прозвучало что-то похожее на вой призраков. В то же время бесчисленные песчинки забились о тело Ван Чуна. Все, что Ван Чун мог видеть перед собой, был лишь бесконечный желтый песок.

— Это… пустыня Цыси!

Ван Чун с потрясением понял, что окружающая среда явно принадлежала пустыне Цыси Мохэян.

— Подумать только, что Формирование Бессмертного Источника действительно телепортировало меня сюда!

В глазах Ван Чуна вспыхнул намек на изумление.

Было темно. Осмотрев окрестности, Ван Чун направился на север.

Вскоре после того, как он ушел, в пещере под пустыней Мохейан древняя стела начала трескаться и рушиться, и через несколько мгновений она уже превратилась в груду обломков.

……

Формирование Бессмертного Источника находилось на северо-западной стороне пустыни Мохэян, и Ван Чун поехал. Четыре-шесть часов спустя он почувствовал три знакомые ауры. Почти в тот же момент пожилой голос взволнованно его позвал.

— Чун-эр!

Прямо к северу, в тусклом свете звезд, Ван Чун заметил три фигуры, направляющиеся к нему.

— Мастер!

Ван Чун был в восторге и бросился на встречу со своим мастером.

— Хахаха, Ван Чун, малыш, это действительно ты!

Когда они собрались вместе, невысокая фигура Старейшины Формирований крепко обняла Ван Чуна, и на его лице появилось выражение энтузиазма.

— Мошенник, мы искали тебя целую вечность!

Хотя это был даже не его ученик, Старейшина Формирований ценил Ван Чуна, возможно, даже больше, чем Старик Демонический Император.

Ван учился у него совсем немного времени, и все же ему удалось сломать формирование номер один в мире. Старейшина Формирований считал его сокровищем во всех смыслах.

Ван Чун не заметил необычного рвения Старейшины Формирований, и, повернувшись к своему мастеру, с любопытством спросил:

— Мастер, как вам удалось найти меня?

Сбоку раздался пожилой голос.

— Мы обыскали вас почти на всем северо-западе, но, не найдя вас, ваш мастер в конце концов сказал, что мы должны поискать в пустыне Мохейан. Хотя в этом месте нет ни людей, ни животных, это было единственное место, которое мы еще не обыскали.

— Староста деревни Ушан, вооружившись своей белой тростью, медленно прошел вперед и с облегчением посмотрел на Ван Чуна.

Старосте деревни Ушан не суждено было войти в Формирование Бессмертного Источника, и он был отделен от Демонического Императора еще до этого. В конце концов, только после того, как Демонический Император и Старейшина Формирований покинули формирование, они наконец встретились снова на северо-западе.

Кри!

Высоко над головой раздался резкий птичий крик.

Все четверо испуганно подняли глаза, но в темном небе, покрытом облаками, они почти ничего не могли разобрать. В тусклом свете звезд можно было разглядеть только большую птицу с распростертыми крыльями, летящую в другом направлении.

— Чун-эр, здесь не место для разговоров. Давай сначала выберемся отсюда.

Старик Демонический Император быстро отвернулся, его глаза сузились, а выражение лица стало серьезным.

— Мастер, что происходит? Это Праведный Альянс? — сказал Ван Чун, почувствовав что-то странное.

Было очень поздно, поэтому Ван Чун подумал, что у него будет несколько минут, чтобы поговорить со своим учителем. Но теперь казалось, что, хотя Формирование Бессмертного Источника было разрушено, события на северо-западе были еще далеки от завершения.

— Праведный Альянс больше не ищет нас.

Старик Демонический Император с серьезным выражением лица покачал головой.

— Все мастера боевых искусств северо-запада, включая Альянс Пяти Предков и Альянс праведников, теперь ищут ТЕБЯ. Формирование, оставленное Лордом Бессмертного Источника, было довольно уникальным. Все видели, что происходит, и как ты в ядре ломал формирование.

— Чего?!

Ван Чун был ошеломлен этими словами.

— Мы столкнулись со многими группами, которые искали тебя, участвуя в многочисленных драках. Но их целью были не мы, а ты. Теперь все считают, что у тебя есть какой-то важный объект из Формирования Бессмертного Источника, — добавил староста деревни Ушан.

Старейшина Формирований посмотрел на Ван Чуна и сказал:

— Мало того, новости с юго-запада распространились повсюду, и теперь пришло много старых негодяев мира боевых искусств. Раньше престижа твоего мастера было достаточно, чтобы подавить этих людей, но теперь даже твой мастер не может их подавить.

У обоих из них было одинаково серьезное выражение лица.

Ван Чун мгновенно замолчал. Было ясно, что многое произошло с тех пор, как Формирование Бессмертного Источника телепортировало его сюда, и он потерял сознание. Хотя Формирование Бессмертного Источника было разрушено, ситуация на северо-западе стала еще более ужасной.

— Пошли! Они скоро будут здесь! — просто сказал Старик Демонический Император.

Группа применила свою технику передвижения и быстро ушла.

Уходя, Старик Демонический Император, не поворачивая головы, щелкнул пальцем позади себя. Мгновение спустя раздался жалобный визг, и орел, пролетевший несколько тысяч метров в воздухе, внезапно рухнул на землю.

……

— Мы пришли слишком поздно! Их нет!

— Расслабьтесь! Им далеко не уйти!

Вскоре после того, как группа Ван Чуна уехала, одна фигура за другой появились на это месте, их глаза были холодными, как зима. После быстрого осмотра окружающей обстановки, фигуры исчезли.

……

Взрыв!

Внезапно на землю был брошен камень размером с жернов, а затем второй, третий… Десять камней, казалось, беспорядочно разбросались по местности.

Когда в них влилась Звездная Энергия, камни исчезли.

— Формирование создано. Как только мы войдем, наши ауры будут скрыты. На данный момент этого должно быть достаточно, чтобы спрятаться от Альянса Пяти Предков и Праведного Альянса! — сказал Старейшина Формирований.

По взмаху рукава появилась дверь. Картины внутри и снаружи двери были совершенно разными.

— Входите!

Старик Демонический Император был первым, кто вошел в формирование, остальные присоединились вслед за ним.

После очередного взрыва формирование закрылось, и Старик Демонический Император и компания полностью исчезли. Даже если бы кто-то был поблизости, он бы просто увидел пустое место.

Группа из четырех человек села на землю, скрестив ноги. Ван Чун сидел в центре в окружении трех своих старших.

Когда все утихло, первым заговорил Старик Демонический Император.

— Чун-эр, что случилось в формировании? Ты действительно получил какое-то драгоценное сокровище Лорда Бессмертного Источника?

В этой группе из трех человек Старик Демонический Император был лучшим выбором, чтобы спросить своего ученика об Искусстве Бессмертного Источника.

— Это долгая история. Хотя я получил сокровище из Формирования Бессмертного Источника, ваш ученик не уверен, что это т самое драгоценное сокровище, оставленное Лордом Бессмертного Источника.

Ван Чун всегда был искренним и уважительным по отношению к своему мастеру. Он начал объяснять, что произошло в Формировании Бессмертного Источника.

Боевое Знамя Бессмертного Источника, диаграмма Построения Бессмертного Источника и красная жемчужина были вынуты и помещены перед его старшими. Эти три сокровища были невероятно ценными и должны были храниться в тайне, но Ван Чун показал их все из-за искреннего уважения, которое он испытывал к своим трем старшим.

— Боевое Знамя Бессмертного Источника! Это действительно Боевое Знамя Бессмертного Источника!

— И даже диаграмма!

— С этими двумя сокровищами у тебя есть формирование номер один в мире! Это бесценно!

Старейшина Формирований первым потерял сдержанность, сначала схватив Боевое Знамя Бессмертного Источника, а затем схватив диаграмму построения. Его глаза почти вылезали из орбит от возбуждения.

Он провел всю свою жизнь, погрузившись в искусство формирований, и эти два сокровища имели почти фатальную привлекательность, гораздо большую, чем притяжение Искусства Бессмертного Источника .

Ван Чун молча улыбнулся этому зрелищу. Он полностью ожидал такого поведения от Старейшины Формирований. Было бы намного страннее, если бы он не был таким.

Но Старик Демонический Император и староста деревни Ушан молчали, глядя на статую черного зверя и кроваво-красную жемчужину на его голове.

— Дай мне взглянуть на эту жемчужину!

Старик Демонический Император с яркими глазами протянул руку. Жемчужина взлетела и упала ему в ладонь.

Старик Демонический Император немедленно послал поток Звездной Энергии в жемчужину, и мгновение спустя, с сильной дрожью, жемчужина взорвалась палящим светом и взлетела в воздух, воспарив в шести или семи дюймах над его головой.

Даже Старейшина Формирований положил боевое знамя и диаграмму, поскольку все четверо сосредоточились на жемчужине. Каждый мог ощутить мощное излучение энергии, исходящее от красной жемчужины размером с большой палец.

Этих импульсов энергии было достаточно, чтобы заставить побледнеть любого мастера боевых искусств. По сравнению с этим даже энергия в теле Старика Демонического Императора была ничтожна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1418. Секрет карты сокровищ!**

— Как и ожидалось! — внезапно сказал Старик Демонический Император с ярким светом в глазах. Он заметил, насколько необычной была жемчужина, когда Ван Чун впервые вынул ее, и теперь жемчужина подтвердила его предположения.

— Это жемчужина конденсации энергии! — заявил Старик Демонический Император. Ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы понять назначение этой жемчужины. — Несколько сотен лет назад в мире боевых искусств ходили слухи об одной или двух таких жемчужинах. Они могут помочь мастеру боевых искусств, сохраняя часть Звездной Энергии, чтобы ее можно было использовать при необходимости во время боя.

Хотя он не часто показывал это, Старик Демонический Император знал истории и легенды мира боевых искусств как свои пять пальцев.

— Строго говоря, эти объекты выходят за рамки мира боевых искусств. Они считаются ритуальными инструментами, но это ритуальные инструменты, которые невероятно сложно сделать. Нужно быть на почти божественном уровне силы. Средние Великие Генералы далеки от возможностей совершить подобное!

Жжжжжж!

Ван Чун был глубоко тронут этими словами, и его глаза снова остановились на красной жемчужине. Будь то в своей нынешней жизни или в прошлой, Ван Чун раньше не сталкивался с подобными сокровищами.

— Чун-эр, хотя эта жемчужина не может повысить твой уровень совершенствования, она может накапливать энергию, а это именно то, что тебе нужно в настоящее время.

Старик Демонический Император взмахнул рукой, отправив Жемчужину конденсации энергии в сторону Ван Чуна.

— Подождите минутку!

Когда Жемчужина Конденсации Энергии летела к Ван Чуну, другая энергия удержала ее в воздухе.

— Брат Венфу, посмотри! — внезапно сказал староста деревни Ушан. Но он не взял жемчужину, а посмотрел в землю.

Это произошло так внезапно, что Ван Чун, Старик Демонический Император и Старейшина Формирований онемели.

Однако трое из них знали, что такому старому, гениальному и доброму человеку, как староста деревни Ушан, никогда не придет в голову внезапно захватить жемчужину себе. Мгновение спустя все они опустили головы и посмотрели на землю.

— Это…

С первого взгляда Старейшина Формирований побледнел, а его глаза расширились.

Остальные тоже заметили эту особенность. На земле, как звезды, мерцали белые точки.

Просто красный свет, излучаемый жемчужиной, был настолько сильным, что они едва заметили смешанные белые точки.

Плотный набор точек, соединенных в сложную диаграмму.

— Что это?

Старик Демонический Император слегка наморщил лоб. Первоначально он полагал, что это редкое сокровище, оставленное Лордом Бессмертного Источника, может помочь Ван Чуну, когда тот находится в опасности, но теперь стало очевидно, что этот объект был далеко не просто сокровищем.

— Какая странная диаграмма.

Брови Старейшины Формирований нахмурились, и в его глазах появилось задумчивое выражение. Теперь все его внимание привлекли эти странные белые точки.

Староста деревни Ушан посмотрел на диаграмму на земле и сказал:

— Лорд Бесмертного Источника считается чрезвычайно престижным в мире боевых искусств. Должно быть, была причина, по которой он заложил Формирование Бессмертного Источника и оставил эту Жемчужину Конденсации Энергии.

Услышав это, Ван Чун внезапно подумал.

— Мастер, карта сокровищ должна быть с тобой. Почему бы нам не достать ее и не посмотреть, что произойдет?

Ван Чун посмотрел на Старика-Демонического Императора.

Эта внезапная просьба застала всех трех старейшин врасплох, но Старик Демонический Император, казалось, быстро ее понял.

В жуткой тишине Старик Демонический Император достал фрагмент карты сокровищ Искусства Бессмертного Источника.

Эта карта была получена от Бандитов Черного Дракона, и она была в поврежденном состоянии.

У Ван Чуна и его учителя были свои представления об этой карте сокровищ, но появление Горы Бессмертного Источника полностью разрушило их первоначальные гипотезы.

И тогда карта сокровищ превратилась в бесполезный мусор.

Однако теперь, и Гора Бессмертного Источника была раскрыта как Формирование Бессмертного Источника и впоследствии разрушена, все изменилось.

Поврежденная карта сокровищ была помещена под жемчужиной конденсации энергии. Никто не понимал, что именно делать, но Старейшина Формирований, казалось, понимал, чего хотел Ван Чун.

— Дай мне попробовать!

Старейшина Формирований быстро взял карту сокровищ и начал ее перемещать. Когда белые точки света осветили карту сокровищ, они быстро обнаружили на ней серебристые нити.

Эти серебряные нити явно были вплетены в карту сокровищ, и только при освещении белым светом они наконец раскрылись.

Более того, по мере того, как Старейшина Формирований продолжал перемещать карту сокровищ, появлялось все больше и больше серебряных нитей, постепенно соединяющихся в другой образ.

Как будто карту сокровищ поменяли на совершенно новую.

Атмосфера стала странной. Старик Демонический Император и староста деревни Ушан стали чрезвычайно сосредоточенными. Хотя они изучали эту карту в течение многих часов, они никак не предполагали, что материалы, использованные для создания карты сокровищ, скрывают свой собственный секрет.

— Брат Веньфу, кажется, это настоящий секрет карты сокровищ. Вместо того, чтобы быть поврежденным, это лишь часть карты, хоть она и велика, — резко сказал староста деревни Ушан, глядя на серебряную диаграмму на карте сокровищ.

— Малыш, ты действительно правильно угадал.

Старейшина Формирований внезапно потянул за карту сокровищ, поместив серебряную диаграмму прямо под областью белых точек, проецируемых на землю Жемчужиной Конденсации Энергии.

Произошла вспышка света, и звездное сияние вырвалось из карты сокровищ и осветило воздух плотным скоплением огней.

Старейшина Формирований первым понял, что происходит, и удивленно позвал.

— Это звездная карта!

Он специализировался на формированиях и был особенно хорошо осведомлен в области перемещения Девяти Дворцов. Расчеты Девяти Дворцов включали как астрономию, так и географию.

Старейшина Формирований часто вычислял положение звезд, поэтому он был очень хорошо знаком с ними. В то время как точки света, проецируемые серебряными нитями карты сокровищ, могли показаться другим бессмысленными, Старейшина Формирований смог сразу же распознать в них звездную карту.

— Это не что иное, как Дворец Верховного Дворца Трех Ограждений. Вот левая стена Верховного дворца, вот правая стена Верховного дворца, а это южные официальные звезды, выглядящие как молодая птица. Они представляют Небесный Двор и резиденции Пяти Императоров. Это Левый Администратор, а это Правый Администратор. Все они представляют Небесного Императора…

Старейшина Формирований постоянно указывал на светящиеся точки и перечислял цепочку имен звезд. Он был очень хорошо знаком со звездами на небе.

Старик Демонический Император и староста деревни Ушан со странным выражением лица переглянулись.

Никто из мастеров боевых искусств не мог заниматься исследованием звезд. Старейшине Формирований было бессмысленно указывать им на все эти звезды.

Но на лице Ван Чуна появилось задумчивое выражение лица. В апокалиптическую эпоху он просмотрел много книг и имел некоторое представление об астрономии, но, поскольку Старейшина Формирований был так взволнован, он решил пока промолчать.

— Брат Чжоу, просто расскажи нам, что означает эта звездная карта. — прямо сказал Демонический Император.

— Ха-ха, это очень просто! Карта сокровищ никогда не была повреждена. Во-первых, насколько она велика. Если моя догадка верна, то полная карта сокровищ состоит из шести частей. Только когда все шесть соберутся вместе, у нас будет полная карта. С помощью звездной карты мы сможем точно определить местонахождение сокровищницы Лорда Бессмертного Источника.

— Малыш, ты оказал большую услугу. Несмотря на то, что все эти мастера боевых искусств бросались один за другим, чтобы попытаться найти секрет карты сокровищ Искусства Бессмертного Источника, тебе удалось открыть всю правду.

Старейшина Формирований посмотрел на Ван Чуна и усмехнулся. Чем больше он узнавал его, тем больше тот ему нравился. Сила, отвага, ум и скрупулезная мысль — юноша действительно был одним из десяти тысяч.

Как жаль! Как он мог быть потерян для такого старого негодяя, как Чжан Вэньфу?

Старейшина Формирований повернулся к Старику Демоническому Императору со странным выражением лица.

Выражение лица Старика Демонического Императора оставалось жестким и непоколебимым, поскольку он делал вид, что не замечает. Рядом с ним староста деревни Ушан не мог не усмехнуться. Он довольно часто слышал, как Старейшина Формирований ворчал и говорил о том, как он хотел забрать Ван Чуна себе.

— Но не имеет значения, нашли ли мы секрет карты сокровищ. Она по-прежнему бесполезна, — сказал Старик Демонический Император. — Если все так, как вы говорите, и нам понадобятся все шесть частей для полной звездной карты, чтобы найти истинное местоположение Искусства Бессмертного Источника, наша экспедиция на северо-запад все равно закончится без всякой выгоды.

Если бы это было только ради него самого, поиск Искусства Бессмертного Источника не был бы таким важным, но Ван Чун был его единственным учеником, а также его самым любимым учеником. Несмотря ни на что, он хотел найти Искусство Бессмертного Источника для своего последнего ученика.

— Хех, в прошлом, естественно, было бы бесполезно иметь только один кусок карты сокровищ, но неужели вы забыли, что появление Формирования Бессмертного Источника привлекло так много людей на северо-запад?

Губы Старейшины Формирований скривились в жуткой улыбке.

Старейшина Формирований пристально посмотрел на остальных троих.

— Старший, вы! Нет…

Все тело Ван Чуна задрожало, и он внезапно представил, что может задумать Старейшина Формирований.

Но это было слишком дерзко!

Старейшина Формирований улыбнулся в ответ.

……

На следующий день новость разнеслась по всему северо-западу, как порыв ветра.

Оказалось, что Формирование Бессмертного Источника было просто печатью, оставленной Лордом Бессмертного Источника для защиты чрезвычайно важного сокровища.

Только тот, у кого есть это сокровище, сможет найти сокровищницу Лорда Бессмертного Источника.

Вторая новость заключалась в том, что карта сокровищ Первородного Лорда Бессмертного Источника состояла из шести частей. Если бы у кого-то были все шесть частей и сокровище из Формирования Бессмертного Источника, можно было найти местоположение Искусства Бессмертного Источника.

И согласно завещанию Лорда Бессмертного Источника, любой, кто найдет его сокровищницу, станет человеком номер один в мире.

Даже простой крестьянин, если бы нашел эту сокровищницу, мог осуществить эту мечту!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1419. Боевой Лорд Четырех Концов!**

— Вы узнали, откуда пришла информация?

Сун Юаньи стоял на высокой горе, заложив руки за спину, и смотрел на Старейшину Ветра.

Праведный Альянс был строго организован и представлял собой фракцию, распространившуюся по всему миру. Каждый из его старейшин отвечал за свой регион. Старейшина Ветра был человеком в Праведном Альянсе, ответственным за сбор разведданных и шпионов.

Старейшина Ветра поклонился и уважительно сказал:

— Владыка Альянса, наши расследования показали, что эта новость распространилась по всему северо-западу, и даже ученики нашего альянса обсуждают ее. Нет дыма без огня. Эта новость пришла не от нашего Праведного Альянса или Альянса Пяти Предков, и ни один из независимых мастеров боевых искусств не знает, что происходит. Исходя из текущей ситуации, я подозреваю, что это Демонический Император и его ученик намеренно распространяют эту новость!

Если бы здесь была группа Ван Чуна, они бы точно были ошеломлены. Старейшина Ветра был невероятно устрашающим, ему требовалось совсем немного времени, чтобы собрать улики и указать на них пальцем.

— Хмм, Чжан Вэньфу, кажется, очень дорожит этим учеником, которого взял из Императорского Двора. Он развил Великое Искусство Творения Небес Иньян до такого глубокого уровня, что страдает от дефекта совершенствования. Судя по тому, как ребенок выступал в прошлый раз, он развил это злое искусство до зрелого уровня, наравне с Чжаном Вэньфу в его расцвете сил. Слабость этого злого искусства, вероятно, начала проявляться и в нем тоже.

— Для своего ученика даже Демонический Император не пожалеет усилий! — сказал Сун Юаньи с очень холодным выражением лица.

— Владыка Альянса, информация, просочившаяся от Императора Демонов, вероятно, заставит многих вздрогнуть. — сказал Старейшина Ветра.

— Это бесполезно. Пока я здесь, они никогда не смогут получить искусство номер один в мире! — твердо сказала Сун Юаньи, отрезая Старейшину Ветра.

— Да!

Увидев выражение лица Сун Юаньи, Старейшина Ветра тут же закрыл рот и больше не осмеливался ничего сказать.

……

— Ха-ха, интересно, действительно интересно!

— Вот эта фальшивая карта Бессмертного Источника, а есть настоящая! Эта экспедиция на северо-запад была действительно забавной!

Тем временем, на другой горе, Черный Предок Инь Ло Цзыин и Предка Множества Призраков Пэй Луаньчан собрались вместе со многими другими старейшинами. У Ло Цзыина было зловещее выражение в глазах и веселое выражение лица.

— Старая Пятерка, у тебя больше всего идей. Что ты собираешься делать? — спросил Предок Множества Призраков.

— Хех, парень сломал Формирование Бессмертного Источника и забрал ключевое сокровище. Все это видели. Естественно, наша первоочередная задача — найти его!

Ло Цзыин злобно усмехнулся.

— И разве он не сказал, что только если у нас есть шесть частей карты, мы сможем открыть Сокровищницу Бесмертного Источника? В таком случае мы возьмем у них и сокровище, и карту!

Черный Предок Инь снова засмеялся.

— Все маршруты с северо-запада поставлены под охрану?

Один из пяти старейшин Альянса Пяти Предков склонил голову и сказал:

— Предок, мы отправили людей на каждую дорогу. А в небе днем и ночью наблюдают орлы. Как только они появятся в пределах десяти ли от этих основных маршрутов, мы немедленно узнаем об этом.

Императорский Двор был не единственным, кто использовал орлов. У сект были свои секретные искусства дрессировки птиц, и они были еще более грозными. И они были еще более опытными, когда дело доходило до преследования одного человека или небольшой группы людей.

— Я хочу, чтобы в течение трех дней был вымыт каждый дюйм этой земли и был найден след этого ребенка! — резко сказал Черный Предок Инь.

— Да, предок!

Несколько мгновений спустя несколько сотен экспертов Альянса Пяти Предков выскочили наружу, как пчелы, покидающие свой улей.

……

Праведный Альянс, Альянс Пяти Предков и секты разных размеров искали Ван Чуна и его мастера. И пока эти титаны мира боевых искусств приступили к работе, независимые мастера боевых искусств не сидели сложа руки.

Несмотря на то, что у них не было такого величия и силы, как у Праведного Альянса или Альянса Пяти Предков, бесчисленные мастера боевых искусств собирались в этом месте, привлеченные новостями о Искусстве Бессмертного Источника.

Хотя довольно много мастеров боевых искусств погибли в Формировании Бессмертного Источника, потребовалось всего несколько минут, чтобы больше мастеров боевых искусств заняли их место.

Соблазнились даже некоторые мастера боевых искусств из близлежащих Западных Регионов. Количество мастеров боевых искусств на северо-западе не уменьшилось, а только увеличилось.

Если бы кто-то стоял на вершине высокой горы и смотрел вниз, он бы увидел повсюду поставленные палатки.

И еще были мастера боевых искусств.

Искусство Бессмертного Источника имело громовую репутацию, о которой все знали, но это было неземное и неуловимое существование. Никто не получал его последние несколько сотен лет, так почему теперь все должно быть иначе?

Но они были другими. Присутствие Формирования Бессмертного Источника и гибель стольких людей, вместо того чтобы утомлять энтузиазм толпы, только привлекли внимание практически всего мира боевых искусств на северо-западе.

Ничто не делало Искусство Бессмертного Источника более реальным, чем огромное Формирование Бессмертного Источника и бесчисленные трупы внутри.

И этой последней новости: «Любой, кто получит Искусство Бессмертного Источника, станет лучшим в мире» было достаточно, чтобы бесчисленное количество мастеров боевых искусств сошли с ума!

В юго-восточном углу области собрались двадцать-тридцать мастеров боевых искусств и молча ждали.

Все эти независимые мастера боевых искусств были внушительными и могущественными, их аура явно принадлежала Царству Императорского Бойца. Только на этом уровне боевых искусств можно было считаться настоящим экспертом.

Любой, кто мог достичь этого уровня, был известной фигурой в мире боевых искусств.

Но все эти Императорские мастера боевых искусств собрались в аккуратный строй, опустив головы и молча ждали.

Эти люди ждали час, но никто из них не выглядел нетерпеливым. Напротив, они еще больше опустили голову, выглядя еще более уважительно.

— Ты уверен? Боевой Лорд Четырех Концов действительно придет?

— Именно! Боевой Лорд Четырех Концов все это время был в уединении и редко появляется на севере. Он действительно сделает исключение?

— Это не подлежит сомнению. Не так давно я получил приказ от Боевого Лорда.

Несколько мастеров боевых искусств перешептывались друг с другом, и упоминание приказа Боевого Лорда немедленно заставило их замолчать в знак уважения.

Все в мире боевых искусств знали, что Боевой Лорд Четырех Концов не принадлежал ни к какой секте. Он путешествовал один и бродил то тут, то там. Несмотря на это, Боевой Лорд Четырех Концов обладал огромным авторитетом.

Его влияние было наравне с титанами секты, такими как Сун Юаньи и Ло Цзыин.

В глазах независимых мастеров боевых искусств Лорд Четырех Концов был первостепенным существом, превосходным экспертом, стоявшим рядом с Суном Юаньи.

Более того, Боевой Лорд Четырех Концов сделал себе имя в мире боевых искусств много лет назад. У него было двадцать личных учеников, каждый из которых обладал удивительным талантом. По сути, он сформировал родословную, обладал огромным влиянием и множеством последователей.

Тыгыдык!

Издалека раздался топот копыт. Этот звук был такой тяжелый, что даже земля под ногами, казалось, тряслась.

Пыль прыгала и вздымалась в воздухе.

Боевой Лорд! Боевой Лорд идет!

Один из мастеров боевых искусств внезапно поднял голову и с крайним волнением посмотрел вперед.

На горизонте появилась фигура в сияющих красных доспехах, накидка на спине этого человека развевалась на ветру, он ехал на могучем ферганском коне выше взрослого человека.

Копыта грохотали о землю.

Хотя человек пришел один, казалось, что импульс его прихода может опрокинуть горы и повернуть вспять моря.

Когда человек ехал вперед, воздух вокруг него, казалось, расплывался.

Любой мастер боевых искусств, увидевший это, побледнел бы при виде.

И когда боевой конь подошел ближе, можно было почувствовать дерзкую и прямую энергию, подобную палящему солнцу.

— Это действительно Боевой Лорд!

Волны жара всех возбудили. Было только одно искусство, от которого можно было почувствовать эманации обжигающей энергии с расстояния в несколько десятков тысяч футов: Высшее Божественное Искусство Яростного Ян Боевого Лорда Четырех Концов.

Нееей!

С резким ржанием длинная тень бросилась на группу. Всадник прибыл.

Настроение было исключительно мрачным.

— Выражаем дань уважения Боевому Лорду!

Все уважительно опустили головы.

Все было тихо, лишь стояла буря энергии. Но каждый из них мог ощутить острый и величественный взгляд, настолько сильный, чтобы быть осязаемым, медленно сканирующий их.

Спустя какое-то время раздался холодный и отстраненный голос.

— Подъем! Расскажи мне все, что ты знаешь об Искусстве Бессмертного Источника!

Верховая фигура подняла голову, его властные глаза пульсировали огромными волнами энергии.

— Да, Боевой Лорд!

Без малейшего колебания они рассказали обо всех событиях, связанных с Искусством Бессмертного Источника, которые произошли за период времени.

Последовало долгое молчание.

— В течение трех дней я хочу знать, где находится, Король Иностранных Земель Великого Тана! — заговорил еще раз величественный голос, и затем с грохотом лошадь проехала мимо мастеров боевых искусств и удалилась.

Вслед за ним осталось огромное облако пыли, разлившееся по земле.

……

Северо-запад становился все более активным. Бесчисленные эксперты продолжали сходиться в этот регион, все они искали Ван Чуна.

Никто не заметил, что кто-то стоял на самом краю региона и смотрел, заложив руки за спину. Наблюдая за суетящимися мастерами боевых искусств на северо-западе, наблюдатели ухмыльнулись.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1420. Полномасштабная охота!**

— Хех, эта поездка на северо-запад Центральных Равнин становится все интереснее.

Восточно-тюркский Король Асина Багушиду задумчиво смотрел вниз с горы, ветер заставлял его мантию танцевать вокруг него.

— Я верил, что все закончится, когда будет разрушено Формирование Бесссмертного Источника, но теперь кажется, что впереди еще довольно долгий путь.

— Налу, какую полезную информацию ты получил от тех мастеров боевых искусств Великого Тана? — спросил Багушиду, не поворачивая головы.

— Милорд, все мастера боевых искусств Центральных Равнин, а также мастера боевых искусств племен из Западных Регионов ищут Короля Иностранных Земель Великого Тана. Однако до сих пор не нашли его местонахождение. Хотя это немного странно, если учесть, что у них есть человек, опытный в искусстве формирований, и что Король Иностранных Земель был тем, кто сломал формирование, они, вероятно, использовали какое-то формирование, чтобы спрятаться. — - доложила ясным и резким голосом Налу. Удивительно, но это была молодая тюркская женщина, лицо которой скрывала черная вуаль, закрывая ее истинную внешность.

— Хех, раз уж такие новости ходят, он не уйдет так легко. Когда придет время, он, вероятно, появится. Скорее… как насчет информации об Искусстве Бессмертного Источника, которую ты распространила несколько дней назад? — спросил Багушиду.

— Ваше Высочество, в мире боевых искусств, наверное, нет никого, кто не знал бы об этом. НЕ только Боевой Лорд Четырех Концов, но даже существо, которое стоит на одном уровне с Суном Юаньи, Предок Одинокого Безмолвия, приехал на северо-запад.

— Ой? Это даже лучше.

Багушиду не мог не усмехнуться.

— Я слышал, что, когда Предок Одинокого Безмолвия был молод, он вступил в серию ссор с Суном Юаньи, и теперь они не могут терпеть друг друга. Нет ничего лучше, чем приход этого человека.

Восточно-тюркский подчиненный поклонился и сказал:

— Совершенно верно! Возможно, мы даже сможем использовать приманку Искусства Бессмертного Источника, чтобы устранить главного врага нашего Восточно-тюркского каганата, одновременно ослабив силу мира боевых искусств Центральных Равнин.

Хотя Сун Юаньи был известен как лидер праведного пути, мир боевых искусств был строго разделен на регионы, и Сун Юаньи был лидером только в одном из них. Однако, это был самый большой из регионов.

Предок Одинокого Безмолвия управлял другим регионом, и его регион был частью северо-востока Великого Тана, соседствующего с Восточно-тюркским каганатом. С определенной точки зрения, он был главным врагом восточных турок.

Тот факт, что они могли заставить мастеров боевых искусств Великого Тана сражаться между собой, стоил экспедиции.

— Хорошо, милорд, каган сообщил, что мы достигли договоренности с конфуцианской сектой Великого Тана. — внезапно сказал один из стражников. — В Императорском Дворе Великого Тана больше не осталось препятствий. Остался только Король Иностранных Земель. Пока он жив, могут возникнуть многие переменные.

— Каган знает, что Ваше Высочество не желает вмешиваться в дела правительства, но этот вопрос чрезвычайно важен. Он надеется, что Ваше Высочество подумает о благе каганата и сделает все, что в ваших силах, чтобы уничтожить этого Короля Иностранных Земель.

— Хех, скажи кагану, что я знаю.

Багушиду совершенно невозмутимо улыбнулся.

Если он хотел сделать что-то подобное, то только потому, что он этого хотел, а не из-за кого-то еще. Даже каган не мог приказывать ему.

Охранник увидел выражение лица Багушиду, стиснул зубы и добавил:

— Каган сказал, что если эта задача будет выполнена, Ваше Высочество станет государственным учителем, а статус вечной секты в Восточно-тюркском каганате будет восстановлен.

Охранник опустил голову.

Услышав это, Багушиду изменился в лице, оно было не такое спокойное, как раньше.

— Это сам каган сказал? — мрачно вопросил Багушиду.

— Да!

Охранник поклонился.

Всё вокруг мгновенно стало смертельно неподвижным, другие подчиненные замолчали.

Через некоторое время Багушиду наконец заговорил.

— Вернись и скажи кагану, что я согласен с его условиями.

……

По прошествии времени, когда солнце встало и зашло, различные фракции услышали новости и начали выслеживать Ван Чуна.

В это время Ван Чун был вместе со Стариком Демоническим Императором, Старейшиной Формирований и Старостой Деревни Ушан.

— Что здесь происходит?

— Первые две новости действительно были распространены нами, но что насчет третьей новости?

Четверо, сидящих в каменном формировании, взглянули друг на друга.

Хотя группа Ван Чуна намеренно слила информацию о Жемчужине Конденсации Энергии и шести частях карты, сообщение о том, чтобы стать человеком номер один в мире, не имело к ним никакого отношения. По правде говоря, первые две новости вместе взятые не были такими шокирующими, как последняя.

— Когда кулик и моллюск дерутся, прибыль получает рыбак. Похоже, что мы не единственные, кто ловит рыбу в этих водах. Эту информирование, должно быть, распространил кто-то другой. — сказал Староста Деревни Ушан.

— Что бы ни случилось, мы должны получить Искусство Бессмертного Источника.

Он бросил взгляд на Ван Чуна, пока тот говорил.

Великое Искусство Создания Небес Иньян Ван Чуна было спрятанной бомбой, которая могла взорваться в любой момент.

В подобных вещах не было никаких ранних предупреждений. Ван Чун достиг такого уровня глубины в Великом Искусстве Созидания Небес Иньян, что даже Старик Демонический Император не мог определить, выживет ли он.

— Но мы все равно должны быть осторожны с этими скрытыми фракциями, с теми людьми, которые управляют Формированием Бессмертного Источника, и с людьми в черном, которые появились в конце. Они оба прячутся в тени, и, если мы не будем осторожны, они могут на нас напасть.

— Чун-эр, ты помнишь, как выглядела группа людей в черном, которая появилась в конце? Ты уверен, что они не с группой, которая нас преследовала?

Старик Демонический Император повернулся к Ван Чуну.

Пока Формирование Бессмертного Источника рушилось, группа людей в черном взломала формирование и нанесла удар по ядру. Ван Чун был единственным, кто видел их лица.

— Учитель, хотя я не знаю, что происходит, ваш ученик уверен, что они не вместе с той другой группой.

Он подробно рассказал своим старшим о том, что произошло в тот день.

— Когда я был на платформе, я думал, что они пойдут на меня, но быстро понял, что что-то не так. Хотя они были одеты как наши преследователи и обладали такой же аурой, они, похоже, не узнали меня. Напротив, они приняли меня за одного из тех людей, которые прячутся в ядре, — строго сказал Ван Чун.

— Теперь, когда ваш ученик подумал об этом, похоже, что в северо-западном регионе есть другая группа, помимо преследующей нас, которая, похоже, пришла за Формированием Бессмертного Источника. Эти две группы отличаются друг от друга и, кажется, не очень сильно взаимодействуют друг с другом.

Старик Демонический Император ничего не сказал, лишь слегка нахмурился, когда начал думать.

Ван Чун рассказал им об этих двух группах. Ему было не до смеха. Если бы в черном было две группы, скрывающихся в северо-западном регионе, ему пришлось бы подумать, какая сила могла бы влиять на все это с тыла.

Более того, если бы эти две группы постоянно наблюдали из тени, пытаясь открыть сокровищницу, они никогда не смогли бы расслабиться.

— Чжан Вэньфу, перестань думать об этих вещах. Надо лечить недуг ребенка. Что до тех людей в черном, то ты демонический император! Ты действительно их боишься?

Старейшина Формирований был более спокойным.

Старик Демонический Император опустил голову и сказал себе:

— Я могу только надеяться, что это так.

— Убью!

Издалека послышались звуки боя, привлекая их внимание.

— Боевые братья, убирайтесь отсюда! Отбросы, я никогда не отдам вам карту сокровищ!

Когда раздался яростный рев, на горизонте появилась группа, пошатываясь, они бежали в направлении Ван Чуна.

По их бегу было ясно, что они ранены.

— Карта сокровищ?

Первым отреагировал невысокий Старейшина Формирований, вскочив с ног, и глаза его засверкали ярким светом.

— Хахаха, восемь героев Северного перевала, вам не сбежать! Просто послушно отдайте карту сокровищ! Номер один в мире? Ха! Советую перестать мечтать!

— Именно! Отдайте карту сокровищ, и мы сохраним вам жизнь! Иначе сегодня здесь будут похоронены все Восемь Героев Северного перевала!

Раздался холодный смех, и появилась еще одна группа с дикими взглядами на лицах.

— Ах!

Раздался крик, и одного из убегающих мастеров боевых искусств ударили саблей и повалили на землю.

— Хо Го, ублюдок! Я тебе этого не прощу! Однажды я убью вас всех, чтобы вы заплатили за это! — сказал мужчина, бегущий впереди. Его глаза были багровыми и выпученными от гнева.

Убегающая группа приближалась все ближе и ближе к тому месту, где находилась группа Ван Чуна. Несколько мгновений спустя они были всего в пятидесяти-шестидесяти метрах от каменного формирования.

Бац! Пока они сражались, один из убегающих мастеров боевых искусств отправился в полет и упал на землю. Его руки расслабились, из-за чего сверкающий золотой предмет вылетел из его рук и приземлился возле каменного образования.

— Карта сокровищ! Это действительно карта сокровищ!

Вид этой вылетающей карты сокровищ наконец сломил волю Старейшины Формирований, и он приготовился броситься в атаку и захватить ее.

— Эй! Чжан Вэньфу, малыш, чего ты ждешь? Разве вы не хотите открыть сокровищницу Бессмертного Источника и получить Искусство Бессмертного Источника? Возможность упала к нашим ногам!

Старейшина Формирований всегда был нетерпеливым, и он никак не мог сдержаться.

— Подождите!

Прежде чем Старейшина Формирований успел выскочить, тонкая и сильная рука схватила его за плечо и заставила остановиться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1421. Старейшина Пяти Ядов!**

— Когда происходит что-то ненормальное, ожидай злодея. Как только мы нашли тихое и удаленное место, чтобы поговорить о карте сокровищ, карта сокровищ немедленно приходит к нам. Будь она настоящая или фальшивая, я чувствую, что это не так просто, как кажется.

Когда Ван Чун говорил, он взглянул на группы снаружи.

— Брат Чжоу, я хотел сказать это. Будь то настоящее или фальшивое, давайте просто подождем и посмотрим! — сказал Старик Демонический Император своим старым и достойным голосом.

— Чжан Вэньфу, ты…

Старейшина Формирований повернулся к мастеру и ученику в шоке.

— Брат Фан, ты как думаешь?

Старейшина Формирований повернулся к молчаливому старосте деревни Ушан.

Староста деревни Ушан молча кивнул. Разум Старейшины Формирований пошатнулся, и он не мог говорить.

За пределами каменного образования две группы достигли пика своей битвы. Трое или четверо убегающих были повержены, а остальные были окружены и были на грани казни.

Но мгновение спустя, когда последние двое были окружены и готовились к вырубке, время, казалось, остановилось. Обе группы одновременно прекратили движение.

— Старая Шестерака, ты что-нибудь заметил? — спросил голос спустя долгое время. Это был никто иной, как один из преследуемых мужчин.

— Нет. Мы даже бросили карту на землю, но никто не подошел за ней. Похоже, их здесь нет, поэтому мы можем исключить этот регион.

Другой оратор неожиданно оказался тем Хо Го.

Тон их разговора не походил на тон разговора преследуемых и преследователей.

— Тогда это все. Мы можем вычеркнуть эту область из списка и осмотреть другую.

Обе группы вскоре сложили оружие и стали вести себя как друзья. В то же время те члены Восьми героев Северного перевала, которые были убиты, внезапно глубоко вздохнули и вернулись из страны мертвых к живым. Каждый из них встал.

Все это время они затаили дыхание, но теперь, когда спектакль был окончен, им, естественно, не нужно было этого делать.

— Это, это…

Внутри каменного образования глаза Старейшины Формирований вылезли наружу, и он потерял дар речи.

— Эти ублюдки… Это слишком бессовестно!

Старейшина Формирований заскрежетал зубами, а его лицо покраснело.

То, что он считал большим подарком, было разыграно этими двумя группами, чтобы заставить их проглотить наживку. И в их группе из четырех человек он был единственным, кто проглотил наживку, что полностью унизило его перед остальными тремя.

— Сволочи, сволочи! Эти негодяи слишком презренны, слишком бессовестны!

Пока Старейшина Формирований в ярости сжал кулаки, эти две группы за пределами формирования ничего не знали о том, что происходит. Подняв оружие с земли и прибрав одежду, они ушли.

— Старший Чжоу, весь северо-запад гудит о сокровищнице Бессмертного Источника, заставляя всех в регионе искать нас. Нельзя быть небрежным, когда дело касается карты сокровищ. Мы должны быть очень осторожными и действовать только тогда, когда абсолютно уверены.

Ван Чун улыбнулся и заговорил успокаивающим тоном.

— Малыш, ты думаешь, что я не знаю? Я просто сказал это специально, чтобы посмотреть, как вы отреагируете! — пробормотал Старейшина Формирований.

Ван Чун про себя усмехнулся и больше ничего не произносил.

Вскоре после того, как эти две группы ушли, сверху раздался резкий крик.

Когда они подняли глаза, они увидели несколько больших орлов, пролетевших мимо, их острые глаза окинули взглядом местность.

Четверо из них только молча смотрели, как эти орлы кружили вокруг местности, прежде чем улететь в другое место.

— Искушение Сокровищницы Бессмертного Источника слишком велико. Когда так много мастеров боевых искусств работают вместе, даже если мы спрячемся на три фута под землю, они рано или поздно нас откопают.

Староста деревни Ушан вздохнул.

Группа, которая кропотливо разыграла эту драму, явно отличалась от группы, отправлявшей этих орлов для осмотра местности. За это короткое время они столкнулись с двумя другими группами.

Каждый из них начал ощущать незримое давление. Хотя северо-запад был большим, даже они не могли так легко избежать поиска стольких мастеров боевых искусств.

Старейшина Формирований наконец нашел возможность вмешаться. — Старик Фан, нет необходимости сбивать тебя со своей стороны. Каменные формирования этого старика настолько хороши, что вы ничего не услышите, даже если встанете рядом с ними. Я не верю, что есть хоть кто-нибудь, у кого хватит навыков, чтобы их увидеть.

Вердикт был вынесен по другому поводу, но он был абсолютно уверен в своих построениях.

По крайней мере, в эту эпоху, когда знания о формированиях были почти потеряны, не было никого, кто мог бы сравниться с ним. В конце концов, разве он не обманул первые две группы?

Эти образования были источником его уверенности и гордости.

Жжжжжж!

Ван Чун только что открыл рот, чтобы что-то сказать, как издалека раздалось оглушительное жужжание.

Каменное образование затихло, и все четверо его обитателей повернулись в направлении звука.

— Это… пчелы!

— Это негодяй Старейшина Пяти Ядов!

Старейшина Формирований мгновенно побледнел, а лица остальных стали серьезными.

Темное облако появилось на горизонте и стало быстро приближаться к ним.

Это черное облако постоянно взбивалось и перемещалось, захлестывая мир, как мощное цунами.

Если присмотреться, можно понять, что это облако состоит из бесчисленных ос и пчел, беглый взгляд показывает, что их число исчисляется миллионами.

В мире боевых искусств был только один человек, который приручил столько пчел и ос: Старейшина Пяти Ядов.

По старшинству Старейшина Пяти Ядов происходил из того же поколения, что и Чжан Вэньфу. Он был настолько знаменит и могущественен, что даже Старейшина Формирований, человек, который редко уделял много внимания миру боевых искусств, знал, кем он был.

— Это проблема.

Старейшина Формирований нахмурился, его уверенность улетучилась.

Формирования Старейшины Формирований могли обмануть глаза и скрыть энергию, но эти методы были совершенно бесполезны против Старейшины Пяти Ядов. Как только это облако пчел достигнет формирования, оно откроется.

Пчелы двигались быстрее, чем предполагалось, и несколько мгновений спустя — бум! Десятки тысяч из них врезались в каменное образование.

Взрыв! Облако пчел закипело и стало вести себя иначе.

Бззз! Некоторые пчелы улетели в другую сторону.

— Выходим!

Увидев это, группа потеряла последние клочки надежды.

Свиш! Бесчисленные куски камня полетели с земли в облако пчел.

В то же время пространство искривилось, и огромная рука Звездной Энергии сформировалась в воздухе и врезалась в землю. Когда земля содрогнулась, бесчисленные пчелы были раздавлены насмерть.

Староста деревни Ушан, Старик Демонический Император, Старейшина Формирований и Ван Чун — все атаковали, распыляя облако пчел. В то же время формирование открылось, и Старейшина Формирований выскочил, за ним быстро последовали остальные.

— Давай выбираться отсюда! Это место больше не безопасно! Старейшина пяти ядов может управлять пчелами, другими летающими насекомыми и даже животными. Он прямо противостоит моим построениям. Мы не можем больше здесь прятаться! — с тревогой сказал Старейшина Формирований.

У всего в мире был свой недостаток. Формирования Старейшины Формирований могли обмануть элитных экспертов, но они были совершенно бесполезны против пчел, контролируемых Старейшиной Пяти Ядов.

Весь северо-запад больше не был безопасным для их группы.

Но хотя все четверо отреагировали быстро, они были слишком медленными.

— Хахаха, я нашел тебя!

Пожилой голос издал злобный смешок.

— Забудьте обо всем остальном и бежим! — строго сказал Старик Демонический Император, махнув рукавом и бросившись прочь, посылая огромную волну Звездной Энергии, которая сокрушила оставшихся пчел.

Их искали многочисленные мастера боевых искусств и фракций. Теперь, когда они были разоблачены, было легко представить, что будет дальше.

Кар!

Когда группа бежала, с юго-запада вылетела каркающая ворона, и вскоре воздух наполнился карканьем.

Ван Чун оглянулся и мгновенно скривился. С юго-запада приближалась стая из десятков тысяч ворон.

— Черт! Черный Король Ядов здесь!

Летящая к ним стая ворон вызвала гримасу и у Старейшины Формирований.

— Старейшина Чжоу, кто такой Черный Король Ядов? — спросил Ван Чун.

— Черный Король Ядов, как и Старейшина Пяти Ядов, является старым монстром мира боевых искусств. Их возраст превышает сотню лет, и они почти неразлучны. Старейшина Пяти Ядов умеет управлять пчелами и другими маленькими существами, а Черный Король Ядов умеет управлять черными воронами.

— Посмотри на клювы этих ворон. Все они черные с фиолетовым оттенком. Их клювы и когти пропитаны ядом. Достаточно прикоснуться к ним, чтобы получить смертельное отравление. Довольно много мастеров боевых искусств умерли от такого рода скрытой атаки, — сказал Старейшина Формирований с напряжением в глазах.

Ван Чун ничего не сказал, только посмотрел на этих ворон. Конечно же, клювы и когти тех ворон имели фиолетовый оттенок, как и сказал Старейшина Формирований.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1422. В окружении жестоких ядов!**

Кар!

Вороны двигались с невероятной скоростью, и еще более тревожным было то, что стаи ворон появлялись с других направлений и быстро приближались к группе Ван Чуна.

Их быстро окружили вороны.

— Брат Вэньфу, давайте объединимся, чтобы разобраться с этими воронами. Что бы ни случилось, мы не можем позволить им приземлиться! — сказал староста деревни Ушан.

Он плохо разбирался в мире боевых искусств, но мог сказать, что нынешняя ситуация была для них крайне неблагоприятна. Было бы хорошо, если бы они могли видеть противника, с которым сражались, но от этого причудливого метода атаки было намного труднее защищаться, и им приходилось защищать Ван Чуна и Старейшину Формирований.

Жжжжжж!

Староста деревни Ушан сложил вместе указательный и средний пальцы правой руки, и Звездная Энергия хлынула из его даньтяна. Старик Демонический Император остановился и посмотрел на небо со злобным светом в глазах. Яростные импульсы звездной энергии исходили из его тела, и он готовился к атаке.

Птицы будут неутомимы в своей погоне. Однако, убежать не было решением проблемы.

Кри!

Огромная стая ворон затянула небо. Когда группа собиралась атаковать, одна из ворон внезапно открыла пасть и выпустила изо рта черную пилюлю размером с палец, а затем вторую, третью… Десятки тысяч ворон начали выпускать дождь из таблеток.

Наши герои были ошеломлены этим зрелищем.

— Осторожно!

Староста деревни Ушан осторожно нанес удар.

— Пять драконов в небесах!

Пять лучей Звездной Энергии вырвались из его тела, превратились в драконов и взлетели в небо.

Спустя долю секунды глаза Старика-Демонического Императора вспыхнули холодным светом, и он атаковал.

— Энергия поглощает мир!

Тудтудтуд!

Огромные волны Звездной Энергии столкнулись с тысячами таблеток, заставив их взорваться черными облаками ядовитого газа. Когда взорвались десятки тысяч таблеток, всю местность вскоре накрыл густой черный туман.

Бах Бах бах! В другом месте некоторым черным таблеткам удалось удариться о землю, взорвался ядовитый газ, и вскоре группа была окружена.

Кар!

Воронье карканье было непрекращающимся, одна черная таблетка за другой падала с неба и взрывалась возле группы.

— Осторожно!

Ван Чун побледнел и тут же бросил три таблетки противоядия в руки своего Мастера, старосты деревни Ушан и Старейшины Формирований.

Хотя кто-то с уровнем совершенствования его Мастера был практически невосприимчив к обычным ядам, лучше всего было остерегаться любых неудач. Более того, из слов Старейшины Формирований было ясно, что Старейшина Пяти Ядов и Черный Король Ядов не были обычными людьми. Изготовленные ими яды должны были быть необычными.

Кар!

Но в этот момент, каркнув, одна из ворон позади Ван Чуна сложила крылья и полетела с неба, как стрела. Прежде чем он успел приземлиться, Ван Чун запустил в воздух заряд Ци Меча, который вылетел через его открытую пасть и вылетел за спину.

Ворона упала с неба, прежде чем успела преодолеть половину пути.

Однако это было только начало. Создав завесу с ядовитым газом, десятки тысяч ворон изменили стратегию и начали метаться к четырем людям на земле с разных сторон.

— Чун-эр, просто сядь и отдохни! Не трать свою энергию безрассудно! Я разберусь с этими воронами! — раздался в его ухе голос Старика Демонического Императора.

Взрыв!

Волна Звездной Энергии распространилась от его тела, создав купол, накрывший всю группу. И легким движением пальца Старик Демонический Император создал бесчисленные заряды энергии и выстрелил ими в ворон в небе.

Кар!

Но в отличие от пчел эти вороны, казалось, что-то почувствовали и тут же разбежались.

Резкий свет блеснул в глазах Старика Демонического Императора. Только по тому, как эти вороны действовали, он мог сказать, что кто-то их контролирует, позволяя им быть такими же проворными и умными, как любой мастер боевых искусств.

— Хммм!

Старик Демонический Император холодно фыркнул. Независимо от того, какой метод использовал его противник, чтобы контролировать этих ворон, уклониться от его атак было не так просто, как казалось.

Эта мысль только что пришла ему в голову, вокруг него начали раздаваться удары, и вороны падали с неба, как капли дождя.

Шшшшшш!

Но сейчас раздался очень тихий звук, сначала почти неслышный, но вскоре он стал настолько громким, что его нельзя было игнорировать.

Старик Демонический Император внезапно махнул рукавом, послав взрыв Звездной Энергии, устремившийся в брешь в ядовитом тумане. Сквозь эту щель можно было увидеть бесчисленное количество извивающихся черных фигур на земле, от которых даже Старик Демонический Император поморщился.

Змеи!

Вслед за пчелами и воронами к четверке приблизились бесчисленные змеи.

Змей было даже больше, чем было пчел и ворон, да еще и самых разнообразных. Были песчаные гадюки, каменные гадюки, питоны с железными нитями, змеи с золотым кольцом, змеи с серебряным кольцом… Все они собрались здесь в плотную и бесчисленную массу.

И внутри барьера Звездной Энергии не было спокойно.

Свишсвиш!

Мягкие шорохи доносились из глубины земли. Хотя в любой другой момент на это можно было не обращать внимания, любая аномалия привлекала внимание Ван Чуна.

Ван Чун послал поток психической энергии в землю.

Мгновение спустя Ван Чун увидел, что огромное море ядовитых насекомых роет землю в направлении группы Ван Чуна.

— Эти ублюдки!

Глаза Ван Чуна сузились, и он нахмурился. После пчел и ворон теперь на них даже нападали из-под земли. Но, если его противники думали, что этого достаточно, они глубоко ошибались.

Бум!

Ван Чун наступил на землю, послав Звездную Энергию с грохотом в сторону нападавших. Секунду спустя он услышал хор щебетания и визга, и жуки, спрятавшиеся под землей, были измельчены.

Но прежде чем Ван Чун смог даже отдышаться, из земли начал выходить желто-зеленый ядовитый газ.

Когда желто-зеленый газ столкнулся со звездной энергией Старика Демонического Императора, он начал проникать через барьер.

Хотя он проникал очень медленно, сам по себе подвиг шокировал.

— Эти изверги!

Старик Демонический Император сразу почувствовал, что его барьер звездной энергии подвергся атаке. Бум! Старик Демонический Император послал несколько импульсов энергии, пока ядовитый газ не был полностью унесен.

Между тем безграничная энергия стучала по земле, как гигантская рука, уплотняя рыхлую землю, пока она не стала твердой, как сталь.

— Ха-ха, это бессмысленно. Зная, что ты глубоко совершенствуешься, я добавил немного больше к этому яду. В их ушах раздался зловещий и неописуемо причудливый голос. Чжан Вэньфу, твоя сила невероятна, и обычные яды ничего с тобой не сделают. Однако я хотел бы посмотреть, как долго продержится твоя Звездная Энергия, и я посылаю волну за волной!

— Хм, это так?

Старик Демонический Император ухмыльнулся, но никто не ответил. У этих людей явно было какое-то секретное искусство передачи голоса на большие расстояния, но оно отличалось от более распространенных типов.

В это время заговорил староста деревни Ушан.

— Брат Вэньфу, ситуация плохая. Старейшина Пяти Ядов и Черный Король Ядов скрываются и, кажется, могут использовать глаза и уши своих ядовитых существ. Если мы не найдем их настоящие тела, неважно, сколько из этих ворон или насекомых мы убьем. Кто знает, скольких нам придется убить, пока мы не убьем их всех?

Хотя им удалось убить несколько ядовитых существ, на сердце у старосты деревни Ушан было тяжело.

Ядовитый туман висел вокруг них так густо, что они ничего не могли видеть, но жужжание и карканье становились только громче, и вокруг них доносилась какофония странных криков.

Количество ядовитых существ не уменьшалось, а увеличивалось.

— Старейшина Пяти Ядов, Черный Король Ядов, Король Семи Извергов, Король Змей… сколько из этих свирепых персонажей пришли на этот раз на северо-запад?! Если так будет продолжаться, мы можем убивать несколько дней и ночей подряд, но все равно не достигнем успеха! — внезапно выпалил Старейшина Формирований с ужасно бледным лицом.

— Брат Чжоу, что ты имеешь в виду? — не мог не спросить староста деревни Ушан.

— Скорпионы, ядовитые насекомые, пчелы, змеи, вороны… Старейшина Пяти Ядов и Черный Король Ядов не могут управлять столькими видами существ. Судя по звуку, вероятно, существуют миллионы насекомых, что намного превосходит способности этих двух старых монстров. А в мире боевых искусств лучше всего справляются с ядовитыми насекомыми — это Король Змей и Король Семи Извергов.

— Очарование Искусства Бессмертного Источника слишком велико. Меня беспокоит, что еще больше этих старых монстров придут сюда. Это очень и очень плохо.

Глаза Старейшины Формирований отразили всю его озабоченность.

Раньше, когда они прятались в формировании, они могли легко справиться с ситуацией, о чем можно было судить по тому, как много фракций мира боевых искусств искали их, но ничего не нашли.

Но теперь, перед лицом стольких ядовитых существ, независимо от того, где спрятался Старейшина Формирований или какое формирование он создал, оно будет немедленно обнаружено.

Эти ядовитые существа были прекрасным противником Старейшине Формирований.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1423. Прорыв! (Часть 1)**

— Старший Чжоу, ситуация еще не настолько серьезная. Старейшина Пяти Ядов, Король Змей и Черный Король Ядов могут быть грозными, но они не непобедимы! — выпалил Ван Чун. Он опустил голову, его глаза заблестели, и его разум быстро заработал.

— У всего есть изъян. Мы не можем убить всех змей и пчел, но это даже не обязательно. Нам просто нужно найти их контролеров. Как только мы найдем их настоящие тела и убьем их, все остальное разрешится само.

— Хааа! Как это могло быть так просто?

Старейшина Формирований не мог не вздохнуть от слов Ван Чуна.

— Хотя это действительно так, как вы говорите, если бы со Старейшиной Пяти Ядов и остальными было действительно так легко разобраться, они бы давно были убиты. Ваш хозяин, вероятно, понимает это больше, чем кто-либо другой.

Старик Демонический Император этого не отрицал. Он оставался бдительным в отношении ситуации вокруг них, и щелчком пальца он послал несколько тысяч зарядов энергии, пронесшихся по воздуху, срезав еще одну стаю ворон.

Но Старик Демонический Император не выглядел радостным. С шипением и шелестом бесчисленные змеи сходились со всех сторон, всего в нескольких сотнях футов от группы.

Шип! На таком расстоянии змеи корчились и поднимали головы, выплевывая ядовитый газ изо рта. Это увеличило радиус действия ядовитого тумана и сделало его еще более опасным.

Сердца наших героев были тяжелыми.

Старейшина Формирований нахмурился и с тревогой сказал:

— Люди пытались убить их, но все они без исключения в конечном итоге погибли. Никто даже не видел настоящих тел этих старых монстров, только слышал их имена. Найти их настоящие тела за такой короткий промежуток времени просто невозможно!

— Это не точно!

Ван Чун слегка покачал головой.

Пока Ван Чун и другие обсуждали, как поступить с группой Старейшины Пяти Ядов, за пределами барьера Звездной Энергии произошло еще одно событие.

Разбросанные по земле безжизненные вороны внезапно задрожали, а затем, взмахнув крыльями, взлетели в воздух.

В мгновение ока эти убитые вороны снова поднялись, некоторые из них обратили свои острые глаза на Старика Демонического Императора и пронзили его, как стрелы.

Тудтудтуд!

Вороны, стучащие о барьер Звездной Энергии, выглядели так, как будто они были сделаны из стали, но Звездную Энергию Старика Демонического Императора было не так-то просто сломать. Вороны разбились о барьер Звездной Энергии, сломав себе шеи.

Но на ворон это никак не повлияло. Хотя их головы были повернуты к спине, их крылья хлопали все так же интенсивно, как и раньше.

Даже Демонический Император не мог не скривиться от этого зрелища. Позади него Старейшина Формирований в тревоге вскочил на ноги, в то время как староста деревни Ушан скривился.

— Что тут происходит?

В глазах Ван Чуна появился шок. Он никогда раньше не сталкивался с подобным, чем-то, что превосходило все границы воображения.

Правила жизни и смерти были абсолютными!

Все мертвое было мертвым. Возродить кого-то было невозможно. Даже Ван Чун, тот, кто жил, умер и возродился, никогда не сталкивался с такой ситуацией.

Странности мира боевых искусств полностью превзошли его воображение!

— Это Ядовитый Король Гу! Король ядов Гу! Я не думала, что даже он появится!

Старейшина Формирований злобно поморщился.

Появление Старейшины Пяти Ядов только немного встревожило его, поскольку этот человек только противостоял его формированиям, но Король Ядов Гу был совершенно другим делом.

— Ядовитый Король Гу, ты действительно посмел выступить против этого старика!

Яростный рев вырвался изо рта Старика Демонического Императора. Прежде чем кто-либо успел среагировать, огромная и безграничная буря энергии вырвалась из его тела и захлестнула мир.

Последний намек на добродушие исчез с лица Старика Демонического Императора.

Имя этого легендарного существования мира боевых искусств, Демонический Император Чжан Вэньфу, имело великую силу в этом мире. Да, Старик Демонический Император сильно изменился за последние два года.

Но вызов со стороны группы Старейшины Пяти Ядов стимулиал ту железную и властную энергию, которая была скрыта в его теле.

Энергия, извергавшаяся из тела Старика Демонического Императора, искривила пространство вокруг него и, казалось, подожгла.

— Мастер!

Ван Чун был встревожен тиранической энергией, исходящей от его мастера. Он впервые видел его таким разъяренным.

Спустя некоторое время заговорил хриплый и неземной голос, доносящийся из ниоткуда.

— Хахаха, Демонический Император, ты правишь своим злым путем, а я буду править мяо. Мы всегда были подобны колодцу и реке, наши воды никогда не смешивались. Так было даже на пике вашего правления. Но, если вы хотите, чтобы в чем-то виноваты, вините в этом очарование Искусства Бессмертного Источника. Хотя мы, старые негодяи, сделали себе имя своим искусством яда, мы хотим стать лучшими в мире. Никто не может устоять перед таким искушением, верно?

— К тому же у каждой собаки свой день. Вы правили миром боевых искусств столько лет, что пора нам сесть на ваш трон!

Ван Чун никогда раньше не слышал такого странного голоса. Это было похоже на вибрацию струны, настолько чуждую, что невозможно было сказать, принадлежит ли она мужчине, женщине, юноше или старику.

Но ощущения зловещей опасности было достаточно, чтобы произвести на любого глубокое впечатление.

Хриплый голос заявил о своей конечной цели.

— Отдай карту в сокровищницу Бессмертного Источника и ключевое сокровище, и Старейшина Пяти Ядов, а также остальные отзовут своих питомцев и позволят тебе уйти живым.

— Хм, какие-то бессовестные старые мастера ядов, которые даже не осмеливаются показать свое лицо, хотят стать первыми в мире?

Лицо Демонического Императора было холодным и жестким, а голос — ледяным.

— Я дам тебе последний шанс. У тебя еще есть время отступить. В противном случае ничего, кроме смерти, не ждет… Ты думаешь, что Искусство Бессмертного Источника — это то, что старые ядовитые твари могут испортить?

— Хахаха, Чжан Вэньфу, ты просто пытаешься нас напугать! Ты не более чем феникс без перьев, и ты хочешь иметь с нами дело?

— Какая разница, что ты Демонический Император? Даже на пике карьеры мы тебя не боялись, так почему бы нам теперь бояться?

— Кеке, возвращайся к нам, и сможешь справиться с нашими маленькими питомцами!

Один за другим заговорили зловещие голоса, принадлежавшие Старейшине Пяти Ядов, Королю Семи Извергов и Черному Королю Ядов.

— Хм, Чжан Вэньфу, ты слышал? Ни один из нас, ни кто-либо другой не подчинится. Я знаю, что ты сильный мастер боевых искусств, но даже самое мощное боевое искусство не сравнится с ядом Гу. Даю вам пять минут на то, чтобы обдумать положение и отдать сокровище. Если я не увижу эти сокровища в течение пяти минут, тебе и твоему ученику следует приготовиться сделать это место своим последним пристанищем!

Сказав это, Король Ядов Гу замолчал.

Шипение и жужжание продолжали слышаться на земле, в то время как вороны каркали в небе, но атаки прекратились.

Внутри барьера Звездной Энергии все четверо нахмурились и начали думать.

— Что затевают эти негодяи? У них нет причин прекращать свои атаки, — внезапно сказал Ван Чун.

— Дело не в том, что они не хотят нападать, но они обеспокоены тем, что мы уничтожим сокровища. Они беспокоятся, что, если мы будем отравлены, мы можем просто уничтожить карту, чтобы никто не смог ее достать, — строго сказал Старейшина Формирований с чрезвычайно встревоженным выражением лица.

— В этих обстоятельствах мы должны думать о способе вырваться наружу. Мы не можем просто сидеть и ждать смерти! — выпалил староста деревни Ушан.

— Это не так просто!

Старейшина Формирований покачал головой, еще больше наморщив лоб.

— Когда мы вчетвером, мы можем отразить их атаки, но, если мы разделимся, те летающие Гу в воздухе позволят Ядовитому Королю Гу уничтожить нас одного за другим.

— Более того, нас все ищут. Как только мы уйдем, нас, вероятно, вскоре найдет кто-нибудь другой. Хотя мы можем оказаться здесь в ловушке, по крайней мере, другие старые монстры пока не появятся.

Все замолчали. Все понимали, о ком говорит Старейшина Формирований: Сун Юаньи, Черный Предок Инь, Предок Множества Призраков и другие титаны мира боевых искусств. С этими людьми было гораздо труднее разобраться, чем с группой старейшины Пяти Ядов.

Что бы они ни делали сейчас, все будет плохо.

Все стихло, время шло, секунда за секундой.

Внезапно Ван Чун задрожал, как будто ему пришла в голову мысль, и улыбнулся.

— Возможно, дело не так плохо, как мы думали. Если отложить в сторону Сун Юаньи и Черного Предка Инь, этим старым мастерам ядов не так просто, как они думают.

— А?

Старейшина Формирований опешил, поднял голову и с удивлением и недоумением уставился на Ван Чуна.

В это время заговорил Старик Демонический Император.

— Чун-эр, ты что-то заметил?

Голос был необычно спокойным.

— Хе-хе, это просто стая клоунов. Неужели они действительно думают, что мы ничего не можем с ними сделать?

Ван Чун поднял голову и усмехнулся.

— Ты нашел их настоящие тела?

Старейшина Формирований вздрогнул от понимания.

Старейшина Пяти Ядов, Черный Король Ядов и другие полагались на яд, чтобы прославиться. Они не могли вступить в ближний бой. Это означало, что они будут прятаться очень далеко, и пока они были начеку, было практически невозможно найти их настоящее положение.

Но по тону, которым говорили Ван Чун и Старик Демонический Император, было очевидно, что они их нашли.

Ван Чун молча улыбнулся, в то время как Старик Демонический Император оставался безмятежным и спокойным, но его глаза были глубокими и незыблемыми.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1424. Прорыв! (Часть 2)**

— Отпустите меня!

Ван Чун выпрыгнул из барьера Звездной Энергии и исчез.

В нескольких тысячах футах от них он снова появился.

Бум!

Волна Звездной Энергии хлынула вперед. Этой атакой на земле была взорвана небольшая гора извивающихся змей.

Осколки ядовитых змей разлетелись по небу.

Но когда небольшая гора змей исчезла, обнаружилось тело человека.

Человек лежал прямо на земле в одежде из змеиной кожи, что позволяло ему идеально сливаться со змеями вокруг него.

Когда Ван Чун появился в небе, глаза этого человека были закрыты, и он был лишен ауры, что делало его неотличимым от мертвеца. Однако его пожилое лицо и змеиная чешуя на запястье показали, кем он был.

Король Змей!

Когда он увидел эту фигуру внизу, Ван Чун насмешливо улыбнулся. Если эти люди думали, что могут сдержать их с помощью ядовитых змей, пчел и ворон, они были слишком простодушны.

Бум! Изображения солнца и луны появились на плечах Ван Чуна, и он протянул ладонь в направлении Короля Змей.

— Нет! Невозможно!

Почти в тот же момент глаза лежащего на спине Короля Змей распахнулись, он почувствовал опасность, и недоверчиво уставился на призрачную фигуру Ван Чуна в воздухе.

Его Искусство Змеиной Засады было высшим искусством, унаследованным с древних времен и усовершенствованным многими поколениями Королей Змей. После того, как он был использован, никто не испустил бы даже малейшую частичку ауры. Даже самым лучшим специалистам будет трудно это почувствовать.

И аура стала бы змеей. Посторонние могли только почувствовать, что там была куча змей.

Полагаясь на это причудливое искусство сокрытия, Король Змей пересекал землю на протяжении десятилетий, и никто так и не обнаружил его истинное тело.

А с его способностью контролировать миллион змей немногие в мире боевых искусств осмеливались его обидеть.

Король Змей никогда бы не подумал, что юноша восемнадцати или девятнадцати лет сможет найти его.

Король Змеи немедленно встал и выплюнул изо рта черный туман. Он хотел убежать, но было поздно.

Одним взрывом бой был окончен.

Змеиный Король только что поднялся в воздух, и его тут же вернули обратно, кровь хлынула из каждого отверстия.

Его меридианы и органы были размазаны.

Подобные мастера боевых искусств, которые в основном использовали ядовитых существ для атаки, были практически мертвы после обнаружения, особенно когда они сражались с экспертами уровня Ван Чуна.

Уууууу!

Тем временем, с порывом ветра, Старик Демонический Император взмыл высоко в воздух, показавшись над облаками.

— Нехорошо!

Зловещий старейшина с кривым носом побледнел от страха при виде Старика Демонического Императора.

Старейшина со зловещими глазами ехал на спине огромной вороны с размахом крыльев семь или восемь метров и длиной четыре или пять метров, мускулистого телосложения и наполненного энергией.

Зловещий старейшина верхом на вороне контролировал этих ядовитых ворон почти с десяти тысяч метров в воздухе.

— Пробег!

Черный Король Ядов заставил свою гигантскую ворону развернуться и бежать. Он никогда не мог себе представить, что Демонический Император появится на такой большой высоте.

Темные облака должны были служить прекрасным прикрытием. Более того, он летел на такой большой высоте, что даже такие высшие эксперты, как Сун Юаньи, не могли достичь.

Черный Ядовитый Король никак не предполагал, что человек сможет полагаться на свою силу, чтобы предстать перед ним.

Лицо Черного Короля Ядов побледнело, в его глазах появился страх.

— Думаешь, сможешь убежать от этого старика? — холодно сказал Старик Демонический Император, глядя на убегающего Черного Короля Ядов.

Возможно, если бы он сделал это до того, как его обнаружили, был бы шанс, но теперь его ждала только смерть.

Кри!

Ворона улетела вдаль, как молния.

Но она пролетела всего несколько тысяч футов, прежде чем нагнал острый заряд энергии, проникая под углом, чтобы пробить ворона и Черного Ядовитого Короля на его спине, после чего тот взорвался.

— Черт! Осторожно!

— Чжан Вэньфу, как ты смеешь!

— Бежим!

— Убейте их!

Смерть Короля Змей и Короля Черного Яда, двух из пяти старых мастеров яда, была тем, чего никто из них не ожидал.

Стремительность нападений Ван Чуна и Старика Демонического Императора застала их врасплох.

Шип! Со смертью Короля Змей и Короля Черного Яда окружающий мир пришел в хаос. Извивающаяся армия змей, окружавшая группу, внезапно растерялась и лишилась лидера. Постепенно они начали расходиться.

Некоторые из змей даже открыли пасть и начали кусать тело Короля Змей, сражаясь друг с другом за право питаться его трупом.

И некоторые ядовитые змеи, которые были естественными врагами, начали сражаться друг с другом, приведя змей в еще больший беспорядок.

Кар!

Между тем вороны, заслонившие небо, казалось, проснулись и разлетелись в разные стороны.

Без Короля Змей и Короля Черного Яда змеи и вороны больше не были под контролем и начали спасаться бегством.

Но хотя змеи и вороны ушли, скорпионы и ядовитые насекомые усилили свои атаки. С шорохом бесчисленное количество насекомых разных размеров появилось из-под земли, чтобы атаковать группу Ван Чуна.

Пурпурно-черные скорпионы выделялись среди этих насекомых больше всего.

Тем временем огромное жужжащее облако пчел начало атаковать.

— Брат Чжоу, ты готов? — внезапно спросил староста деревни Ушан.

Когда Старик Демонический Император уехал, он взял на себя миссию присматривать за Старейшиной Формирований.

— Расслабьтесь! Некоторое время это не будет приносить проблем!

Старейшина Формирований улыбнулся. За это короткое время он заложил формирование. Хотя он не был таким сильным, его было более чем достаточно, чтобы отразить эти атаки.

Староста деревни Ушан улыбнулся и кивнул, и мгновение спустя — бум! Он рванул вперед, как пушечное ядро, излучая мощные волны Звездной Энергии из своего тела.

Папа! Бесчисленные пчелы упали на землю, прежде чем они смогли даже приблизиться, все они были сбиты с толку звездной энергией старосты деревни Ушан.

— Вы думаете, что никто не сможет вас найти, если вы спрячетесь под землей?

Когда староста деревни Ушан парил в воздухе, он говорил голосом, который не был ни громким, ни мягким. Ему не хватало властного вида Старика Демонического Императора, и он казался мягким и спокойным. Однако отношение старосты деревни Ушан полностью отличалось от той доброжелательной атмосферы, которую он источал.

Грохот!

Мгновение спустя звук, казалось, улетучился из мира, а затем огромный заряд энергии вылетел с небес и резко вонзил в землю.

— Нехорошо!

На глубине четырехсот-пятисот метров под водой фигура в серо-черной мантии задрожала от шока и открыла глаза.

При ближайшем рассмотрении можно было бы понять, что человек лежал во рту какого-то монстра-многоножки.

Подземелье было запретным местом для мастеров боевых искусств. Даже лучшие из них не могли путешествовать по земле, как по воздуху.

Человека в черном, удерживаемого во рту этой многоножки, которая проплывала на четыре или пятьсот метров под поверхностью, обычно невозможно обнаружить.

Увы, несмотря на все его усилия, он все же был обнаружен группой Ван Чуна.

— Как такое могло быть?

В глазах Короля Семи Извергов появился намек на панику. Он подсознательно прижал правую руку к земле, чтобы встать, забыв, что находится глубоко под землей, откуда не так просто сбежать.

Грохот!

Огромная белая молния Звездной Энергии пронзила его, как меч, рассекая Короля Семи Извергов и его монстра-многоножку.

— Аааааа! — с ужасным криком печально известный повелитель ядовитых насекомых истек кровью из каждого отверстия и умер.

Плотное скопление ядовитых насекомых, которое было всего в десяти с лишним метрах от Старейшины Формирований, внезапно остановилось и начало драться друг с другом.

После смерти трех из пяти мастеров ядов хаос на поле боя только усилился.

— Черт! Как это могло произойти?! Как они нас нашли?

В то же время далеко вдали, за группой гор, фигура отбросила каменную плиту, скрывавшую его, и бросилась бежать. Когда он летел, рядом с ним жужжали бесчисленные золотые пчелы. Естественно, это был Старейшина Пяти Ядов.

Его лицо было испуганным и бледным, и его единственной мыслью было уйти как можно дальше.

Их окружение группы Ван Чуна было практически верным. Независимо от того, насколько сильной была эта группа, они никак не должны были справиться с бесконечным потоком змей, пчел, ворон и насекомых.

Но теперь трое из них были мертвы. Хотя Старейшина Пяти Ядов еще не был обнаружен, он достаточно убедился в их способностях, чтобы не рискнуть.

В конце концов, его покойные товарищи обладали гораздо большими способностями к сокрытию.

В мире боевых искусств прятаться далеко не было ничем особенным!

Шух! Шух! Шух!

Несколько раз мигнув, Старейшина Пяти Ядов вскоре исчез вдали.

Роя пчел было недостаточно для группы Ван Чуна. Он не осмелился оставаться на северо-западе ни на минуту больше.

……

— Чжан Вэньфу, ты и твой ученик слишком высокомерны! Неужели ты думаешь, что даже так я не смогу с тобой справиться?

Через несколько мгновений после того, как Ван Чун, Старик Демонический Император, и староста деревни Ушан расправились со своими противниками, раздался холодный и яростный голос, который, казалось, кружился в воздухе, пока говорил.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1425. Сила очищения!**

— Это Король Ядов Гу!

В своем каменном формировании Старейшина Формирований только начинал радоваться, как вдруг увидел, что пчелы начали разлеться, и решил, что они прошли через это испытание. Но, услышав голос, он весь вздрогнул и понял, что Король Ядов Гу, самый опасный из них, остался в живых.

Жжжжжж!

В то же время Ван Чун, Старик Демонический Император и староста деревни Ушан, обрадовались и начали осторожно наблюдать вокруг.

— Закройте поры и наблюдайте за всем вокруг!

Голос Старика Демонического Императора зазвучал в ушах Ван Чуна и старосты деревни Ушан. Его глаза двигались так же быстро, как молния, наблюдая за местностью.

Хотя они убили трех старых мастеров яда, Старик Демонический Император нисколько не расслабился. Напротив, он стал еще серьезнее. Староста деревни Ушан и Ван Чун не принадлежали к миру боевых искусств и мало знали о том, что в нем происходит, но Старик Демонический Император и Старейшина Формирований знали.

Их внезапная и яростная атака убила троих из пяти, еще один убежал, но оставшийся в живых был более пугающим, чем остальные четверо вместе взятые.

Строго говоря, Король Ядов Гу не считался мастером боевых искусств.

Это произошло потому, что для мастеров боевых искусств любой, кто в первую очередь атаковал другими методами, помимо Звездной Энергии, не был мастером боевых искусств. Эта категория людей была известна как «неортодоксальные воины», и Король Ядов Гу с территории Мяо подпадал под эту категорию.

Его атаки были слишком причудливыми и явно невидимыми. Говорили, что он использовал летающих Гу, которых было трудно обнаружить невооруженным глазом.

Ходили слухи, что они могли медленно проникать в Звездную Энергию мастера боевых искусств до тех пор, пока не поразят тело.

Поскольку такой стиль атаки был слишком причудливым, пугающим и непредсказуемым, даже когда Демонический Император доминировал на пути зла, он редко входил на территорию Мяо.

Естественно, у него не было особых конфликтов с Королем Ядов Гу.

Более того, Король Ядов Гу никогда не появлялся за пределами территории Мяо, оставаясь непостижимым экспертом, так что они никогда по-настоящему не сражались.

Но появление Искусства Бесмертного Источника и соблазн стать первым в мире, нарушили это спокойствие. Впервые эти два титана будут сражаться.

— Чжан Вэньфу, я дал тебе пять минут, чтобы подумать и отдать сокровище, оставленное Лордом Бессмертного Источника, но ты использовал свой шанс, чтобы убить Короля Семи Извергов и других! Как говорится, если даже это можно стерпеть, то чего стерпеть нельзя? Ты достаточно долго продолжал издевательства! Не обвиняй меня в использовании моего Гу!

Холодный и яростный голос продолжал звучать в их ушах, с оттенком крайней опасности.

— Брат Вэньфу, Брат Фан, садитесь! Остерегайтесь летающих Гу Короля Ядов Гу! — тревожно крикнул Старейшина Формирований.

Король Ядов Гу был персонажем, которого даже он не осмеливался провоцировать.

Его невидимые атаки были слишком устрашающими. Боевые приемы можно было использовать только для защиты, а не для нападения, и каждый метод атаки отличался и требовал плана действий. Сама по себе грубая сила тут не годилась.

— Брат Фан, Чун-эр, скорее возвращайтесь!

Старик Демонический Император медленно приземлился, его рукава развевались на ветру. Его глаза продолжали осторожно осматривать окрестности. Ван Чун и староста деревни Ушан не имели опыта сражений с такими людьми. Если он был один, то по крайней мере был достаточно уверен в себе, чтобы защитить себя.

— Мастер, будьте осторожны!

Ван Чун никогда раньше не видел своего Мастера таким серьезным, и из этого он понял, насколько грозным был Король Ядов Гу. Ван Чун не посмел проявить беспечность и немедленно бросился к Старейшине Формирований вместе со Старостой Деревни Ушан.

Шух!

Когда они отступили, с юго-востока внезапно подул порыв ветра.

Ветер пронесся мимо Старика Демонического Императора, Ван Чуна, старосты деревни Ушан и каменного образования, созданного Старейшиной Формирований. Бац! Со стоном Старейшина Формирований внезапно стиснул зубы и упал, как деревянная балка.

— Нехорошо!

Спустя долю секунды староста деревни Ушан скривился, упал с неба и, шатаясь, покатился по земле.

— Ван Чун, берегись!

К тому времени, как его ноги коснулись земли, его лицо начало багроветь. Староста деревни Ушан немедленно сел и начал распространять Звездную Энергию. Казалось, что под его кожей ползают бесчисленные насекомые, заставляя ее вздыматься и корчиться.

— Яд Гу!

Ван Чун с тревогой осознал, что это был за ветер.

Не было никаких сомнений в том, что Король Ядов Гу смешал свой яд Гу с этим злым ветром.

Он знал о силе старосты деревни Ушан. Тот был вторым по силе после его Мастера, но он так быстро стал жертвой этой атаки.

Но когда эти мысли пронеслись в его голове, Ван Чун внезапно пошатнулся, его зрение потемнело, и его Звездная энергия перестала циркулировать, заставив его упасть с неба.

Мало того, даже при том, что Ван Чун явно запечатал все свои поры, как только он просканировал свое тело с помощью Психической Энергии, он увидел множество невообразимо маленьких существ, проникающих в его тело через поры.

Эти крошечные существа были действительно такими же маленькими и тонкими, как волосы, но они постоянно двигались, проникая глубже в его тело. Это были явно живые существа.

Некоторым из очень быстрых требовалось всего несколько секунд, чтобы достичь меридианов Ван Чуна.

Что это за существа?!

В шоке Ван Чун поспешно стал подражать старосте деревни Ушан, усаживаясь на землю и используя Звездную Энергию, чтобы подавить их.

Но Звездная Энергия, похоже, не оказала большого влияния на этих существ размером с волос. Им удалось их только замедлить, но не остановить.

Ван Чун сразу же покрылся холодным потом.

Он никогда не сталкивался с таким причудливым методом нападения. Атаки мастеров боевых искусств, казалось, были бесполезны против этих существ.

На данный момент только Старик Демонический Император был в относительно приличном состоянии. Его лицо было бледным, на лбу выступили крошечные капельки пота, но он парил в воздухе.

— Чжан Вэньфу, вот что происходит, когда ты выступаешь против меня! Эти мои Волосы Гу были созданы благодаря тому, что сорок девять самых злобных Гу на территории Мяо пожирали друг друга! Они самые сильные Гу на всей территории Мяо! — раздался голос Короля Ядов Гу, злорадствующего над их борьбой.

— Я знаю об особенностях ваших мастеров боевых искусств, поэтому, взращиваяя их, я взял их в свое тело и накормил своей собственной звездной энергией. Ваше упорное сопротивление будет только откладывать время смерти. Что бы вы ни делали, вы обречены!

— Если бы ты отдал сокровище Первородного Лорда Бессмертного Источника, ты мог бы избежать этой участи, но теперь, когда ты осмелился противостоять мне, ты навлек это на себя сам. Как только я убью тебя, эти сокровища все равно будут моими.

Никто ничего не сказал. Ван Чун, Старик Демонический Император и староста деревни Ушан стиснули зубы, сосредоточившись, в то время как Старейшина Формирований потеряла сознание.

Незримое убийство людей было самой ужасной чертой Короля Ядов Гу.

Старейшина Формирований — это одно, но Ван Чун и староста деревни Ушан были первоклассными экспертами, но атака Короля Ядов Гу сработала всего за несколько секунд.

Это была сила Гу Волос Короля Ядов!

Что это за вещи?

Холодный пот выступил со лба Ван Чуна. Он никогда не мог представить, что столкнется с атакой настолько ужасающей и причудливой, что даже вся энергия его тела была бессильна против нее.

Старейшина Чжоу потерял сознание от яда, а Мастер и староста деревни Ушан страдают от яда. Если так будет продолжаться, мы все можем умереть!

Мысли Ван Чуна быстро закружились.

Но Король Ядов Гу доминировал на территории Мяо в течение многих лет, и даже Демонический Император не мог ничего с ним сделать. Как можно было так легко справиться с человеком, обладающим такой силой?

Но когда Ван Чун запаниковал, случилось непредвиденное.

— Предупреждение! Маленькие неизвестные организмы пытаются вторгнуться в Камень Судьбы. Было определено, что условия подходят для активации способности «Очищение Камня Судьбы» Разрешает ли пользователь активировать эту способность?

Бесстрастный голос Камня Судьбы раздался в его голове, застигнув Ван Чуна врасплох.

Что тут происходит?

Это было определенно неожиданно. Ван Чун так долго был с Камнем Судьбы, но никогда не слышал, чтобы у него была какая-то способность Очищения. Но хотя он был удивлен, Ван Чун быстро понял, что происходит.

Эти Волосы Гу, должно быть, проникли в мой мозг через меридианы и вошли в зону влияния Камня Судьбы. Их посчитали захватчиками, вызвавшими контратаку Камня Судьбы.

Активировать способность Очищения!

Ван Чун без колебаний активировал Камень Судьбы.

Голос Камня Судьбы заговорил еще раз. «Способность очищения активирована! В течение одного часа пользователь может истребить все неизвестные организмы этого типа. Обратный отсчет начинается сейчас!»

Один час!

Ван Чун был шокирован этим голосом.

Он использовал эту способность, чтобы быть нацеленным на себя и быть пассивным, но теперь стало очевидно, что способность Очищения может быть использована на других и является чрезвычайно активной способностью.

Я понял! Волосы Гу постоянно вторгаются, поэтому просто избавиться от Волос Гу, которые сейчас находятся в моем теле, далеко не достаточно. Вот почему Камень Судьбы дал мне возможность активно очищать.

Ван Чун быстро понял причину, и его уверенность в своей силе возросла.

Активировать, очистить!

Ван Чун немедленно активировал способность Камня Судьбы, и мгновение спустя невидимый импульс энергии вырвался из его тела.

В отличие от других энергий, импульс энергии исходил из Камня Судьбы в его мозгу.

Как только импульс энергии прошел по его телу, Ван Чун потянулся своей Психической энергии. Он обнаружил, что все те Волосы Гу, которые ползали по его телу, были мгновенно уничтожены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1426. Душа Происхождения, Кровавая Цикада!**

После очистки Волос Гу на своем теле Ван Чун почувствовал, как будто все его тело освежилось, а Звездная Энергия зациркулировала по его телу намного быстрее, чем раньше.

Взрыв!

Ван Чун прижался к земле и выстрелил в воздух, мгновенно появившись рядом со своим Мастером и положив ладонь ему на плечо.

— Мастер, я пришел помочь тебе!

Без малейшего колебания Ван Чун активировал способность Очищения Камня Судьбы, послав невидимую энергию в тело своего Мастера. Взрыв! Менее чем через секунду Волосы Гу в теле Старика Демонического Императора растаяли, как снег.

Мгновение спустя Ван Чун подлетел к старосте деревни Ушан и Старейшине Формирований, быстро очистив их тела от Волос Гу.

— Все, что осталось, это Гу в воздухе!

Ван Чун медленно спустился на землю, его яркие глаза смотрели в небо.

Волосы Гу Короля Ядов Гу могли смешиваться с ветром и становиться невидимыми. Уничтожение Волос Гу в теле всего лишь лечит симптомы, а не болезнь. Если он хотел остановить атаку Короля Ядов Гу, ему нужно было уничтожить всех Гу в регионе.

Жжжжжж!

Ван Чун медленно протянул ладонь в воздух и активировал Камень Судьбы.

Комплексная очистка!

Невидимый импульс энергии вышел из правой ладони Ван Чуна.

Уууууу! В то время как в физическом мире ничего нельзя было увидеть, в мире Психической Энергии десятки тысяч Волос Гу истреблялись слой за слоем.

Невидимый импульс энергии уничтожил все Волосы Гу, с которыми столкнулся.

Как только Камень Судьбы закончил раскрывать свою силу Очищения, территория на десятки ли вокруг Ван Чуна была очищена от Гу.

Даже черный ядовитый туман, который висел в воздухе, рассеялся.

— Нет, невозможно! Невозможно! — в воздухе раздался потрясенный голос.

Атака Ван Чуна была такой же невидимой, как и Гу, но в то время как другие не могли почувствовать ее силу, как мог Король Ядов Гу не знать, что происходит?

Он никак не ожидал, что эти Гу, которых он вырастил, используя собственное тело и прославившие его на несколько десятилетий, будут уничтожены одним юношей.

— Осталась одна вещь.

Ван Чун проигнорировал потрясенный голос и закрыл глаза.

После предыдущей битвы Ван Чун теперь хорошо осознавал, что ни один из этих пяти мастеров яда не был таким мистическим, каким их изображают легенды. Они были обычными людьми.

Король Змей спрятал свое тело среди змей, культивируя секрет, который позволил ему объединить свою ауру с ними, чтобы его было трудно обнаружить. Черный Король Ядов просто спрятался, взлетев высоко в небе на гигантской вороне. Что касается Короля Семи Извергов, он спрятался на глубине от четырехсот до пятисот метров под землей.

Ни один из этих людей не находился на том уровне, на котором они могли бы управлять своими существами с расстояния в несколько тысяч ли. Их тела должны были находиться рядом с их ядовитыми питомцами, но из-за их превосходных методов сокрытия им удалось избежать обнаружения.

Независимо от того, насколько загадочным и пугающим был Король Ядов Гу, он определенно имел тот же недостаток.

Безграничная Психическая Энергия Ван Чуна распространилась вовне, проникая во все уголки и щели.

Мгновение спустя Ван Чун открыл глаза с улыбкой на губах.

— Нашел!

— Король Ядов Гу, невежливо не отвечать взаимностью, так что позволь мне отправить тебе подарок!

Взгляд Ван Чуна остановился на засохшем дереве в нескольких тысячах футов от него.

В этом дереве не было ничего слишком примечательного, даже в мире энергии, но Ван Чун знал, что именно здесь кроется слабость Короля Ядов Гу.

Свиш! Ван Чун рванул вперед, оставляя за собой остаточные изображения, и вскоре оказался перед этим засохшим деревом.

— Опасность миновала. Теперь наша очередь атаковать.

Улыбаясь, Ван Чун схватил кусок коры и с треском оторвал его, обнажив огромную Кровавую Цикаду.

Эта цикада была размером с ладонь, а ее тело было похоже на полупрозрачный драгоценный камень, а крылья, казалось, были сделаны из сверкающего кристалла.

Во всех отношениях она не была похожа на продукт мира природы.

Эта кровавая цикада какое-то время пряталась на этом дереве, и теперь, когда она была обнаружена, она явно начала паниковать. Да, паниковать! Если бы кто-то не видел это своими глазами, трудно было поверить, что насекомое может проявлять эмоции, подобные человеческим.

Атака Ван Чуна явно нарушила ее план. Ее крылья начали двигаться, и она взлетела в воздух, но это был бесполезный жест.

Ки!

Кровавая цикада пролетела всего несколько футов, прежде чем Ван Чун схватил ее.

— Король Ядов Гу, это твоя Душа Происхождения Гу, верно? У всего есть своя цена, или вы действительно думали, что сможете уйти без последствий?

Ван Чун посмотрел на кровавую цикаду, сидящую в его руке и усмехнулся.

— Ублюдок, как ты посмел! — раздался яростный голос, но с оттенком паники и испуга.

Ван Чун проигнорировал голос, и его пальцы соединились, раздавив цикаду.

— Ах!

Почти в тот же момент, когда кровавая цикада была раздавлена насмерть, раздался ужасный крик в нескольких десятках ли. Среди бескрайнего желтого песка в воздух взлетела фигура, изрыгая кровь. Эта фигура побежала на юг, все время крича.

— Невозможно! Это невозможно! Никто не может уничтожить моих Гу! Этого не может быть…

В отличие от Старейшины Пяти Ядов и других, Король Ядов Гу скрывался в пустыне Мохейан, его аура сдерживалась, а тело было погружено в желтые пески.

Он был на таком большом расстоянии, что даже Психической Энергии Ван Чуна было бы очень трудно добраться до него. Тем временем Король Ядов Гу использовал свою Первую Душу Гу, чтобы управлять своими Гу издалека. Все Волосы Гу, что летали в воздухе, были выпущены этой кровавой цикадой.

Можно было услышать термин «Матка Гу» на территории Мяо, и Кровавая Цикада была одной из них.

Король Ядов Гу не сильно пострадает, сколько бы Волос Гу Ван Чун ни убил. Пока у него была кровавая цикада, он мог вырастить еще. Это была одна из устрашающих черт Короля Ядов Гу.

Но Король Ядов Гу никак не предполагал, что Ван Чун не только уничтожит его Волосы Гу, но и найдет кровавую цикаду.

Король Ядов Гу достиг уровня, на котором чем сильнее становилась Матка Гу, тем более синхронизировалась она с его душой.

Уничтожив кровавую цикаду, Ван Чун нанес ему смертельный удар. Согласно традиционным историям с территории Мяо, Король Ядов Гу потерял больше половины своей жизни из-за этого удара. Даже если он вернется на территорию Мяо, он сможет прожить только два-три года.

— Демонический Император, я никогда не прощу тебя и твоего ученика!

Полный ненависти голос Короля Ядов Гу раздался в воздухе, и он исчез.

……

Змеи, скорпионы, туман и насекомые рассеялись. Все снова утихло, и беспрецедентной опасности наконец-то пришел конец.

Старейшина Формирований наконец-то пришел в себя, Старик Демонический Император и староста деревни Ушан также пришли в норму.

Кровавая цикада!

— Это Душа Гу Короля Яда Гу. Я прожил столько лет, но впервые вижу, как выглядит его Душа Происхождения.

Все собрались рядом с Ван Чуном и смотрели на насекомое, которое он раздавил до смерти. Старейшина Формирований удивленно щелкнул языком. Однако он испытывал некоторый страх перед тем, что только что произошло.

— Ван Чун, ты сыграл большую роль. Без тебя мы бы все погибли. А как же ты избавился от этих Гу?

Эти слова сразу привлекли внимание Старика Демонического Императора и старосты деревни Ушан. Даже сейчас стиль атаки Короля Ядов Гу казался неприступным. Если бы не Ван Чун, они не осмелились бы представить, что бы с ними случилось.

— Долго объяснять…

Ван Чун подумал несколько мгновений, прежде чем найти оправдание, которое могло бы помочь ему пережить это, полагая все на случайное чудо. К счастью, Старик Демонический Император и Староста деревни Ушан проявили только любопытство и больше не расспрашивали его.

Ван Чун большую часть времени проводил вне дома, оттачивая свои умения, вместо того, чтобы проводить время со своим мастером, и тот редко спрашивал его о том, что он делал. Таким образом, ни он, ни Староста Деревни Ушан не обнаружили ничего странного в этом одноразовом «чуде».

Староста деревни Ушан посмотрел на небо и сказал:

— Брат Вэньфу, брат Чжу, нападение группы Короля Ядов Гу вызвало большой переполох, который, вероятно, привлек внимание многих людей. Наша первоочередная задача — выбраться отсюда как можно быстрее!

Теперь, когда все ядовитые существа ушли, они разрешили один кризис, но скоро должен был наступить новый кризис.

— Мм!

Все кивнули и побежали на юго-запад.

Северо-запад был местом большой опасности для их группы, поэтому им нужно было как можно быстрее выбраться из этого центра внимания.

Увы, планы людей идут вразрез с планами небес. Прежде чем они успели уйти, раздался странный смех.

— Хахаха, Демонический Император, я наконец нашел тебя!

В воздухе загрохотал гром, Ван Чун поднял голову и увидел впереди темные облака. Среди этих темных облаков в их сторону летел массивный черный дракон.

Вид этого огромного тела даже с такого расстояния оказал на них огромное давление.

— Черный Предок Инь!

Глаза Ван Чуна расширились, и его сердце мгновенно упало.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1427. Предок Костяного Дьявола Вэй Уси!**

Хотя группа Ван Чуна двигалась очень быстро, они недооценили стремление членов мира боевых искусств к Искусству Бессертного Источника.

Теперь, когда они были обнаружены титаном мира боевых искусств, который был Черным Предком Инь, скрыться было практически невозможно. Им придется справиться с ним, прежде чем они смогут уйти.

— Старшие, будьте осторожны! Если Черный Предок Инь здесь, то остальные члены Альянса Пяти Предков не за горами.

Ван Чун смотрел на Черного Предка Инь, летящего в небе, и тревожные колокола звенели в его голове.

Один лишь Черный Предок Инь представлял небольшую угрозу для их группы. Либо его мастера, либо старосты деревни Ушан было достаточно, чтобы разобраться с ним. Но, если Черный Предок Инь был здесь, это означало, что Предок Множества Призраков и другие эксперты Альянса Пяти Предков были рядом, и со всеми ними было бы намного труднее справиться.

Старик Демонический Император посмотрел на небо и спокойно сказал:

— Ло Цзыин, человек должен знать свои собственные пределы. Перед этим стариком ты бы показал свое желание сокровищницы Лорда Бессмертного Источника?

Хотя Черный Предок Инь был титаном мира боевых искусств, между ними существовал большой разрыв.

— Хахаха, пойми правильно! — донесся с неба грохочущий голос Черного Предка Инь.

Пока бурлили темные облака, форма дракона Черного Предка Инь устремилась вниз, как комета. Бум! В небо взметнулась пыль.

— Хе-хе, Демонический Император, я просто хочу заключить сделку. Чжан Вэньфу, вы являетесь почтенным старейшиной мира боевых искусств и должны понимать его нынешнее состояние. Почти все фракции в мире боевых искусств ищут вас. В этой ситуации вы действительно не думаете, что можете легко сбежать и выкопать сокровищницу, не так ли?

— Почему бы не передать мне сокровище из Формирования Бесссмертного Источника и карту сокровищ Искусства Бессмертного Источника? Взамен я могу подарить вам искусство высшего класса и сокровища мира боевых искусств. Конечно, если вы чувствуете, что терпите убытки, я могу отдать вам тридцать процентов сокровищ в сокровищнице Лорда Бессмертного Источника, за исключением Искусства Бесмертного Источника. Как вы думаете?

Черный Предок Инь оставался в форме черного дракона, его усы дракона развевались на ветру, и он излучал могущественную ауру.

Божественное искусство черного дракона!

Это была самая сильная боевая форма Черного Предка Инь. Перед лицом этого лидера злого пути, пробившего себе путь в мире боевых искусств, даже Черный Предок Инь не осмелился проявить беспечность.

Хотя внешне он был спокоен, внутри он был напряжён, готовый вступить в жестокую битву с Демоническим Императором.

— Хм, ты… не имеешь права!

Старик Демонический Император холодно осмотрел черного дракона, каждое его движение источало власть и тиранию.

Хотя разница в размерах между Демоническим Императором и черным драконом была огромной, разница в силе была обратной. Более слабой стороной был массивный черный дракон.

Услышав ответ Старика Демонического Императора, Черный Предок Инь щелкнул хвостом своей драконьей формы, и в его глазах появился намек на ярость. Но прежде чем Черный Предок Инь смог заговорить, раздался холодный и бесстрастный голос.

— В таком случае, похоже, нам придется применить силу! Оставь здесь сокровище Лорда Бессмертного Источника по своей воле или мы отнимем его силой!

Шух!

Завыли порывы ветра, и мгновение спустя из-под земли начал подниматься темный дым, окутывая мир мутной энергией. Ван Чун ясно почувствовал, что Звездная энергия в его теле нарушена, а ее поток затруднен.

Предок Множества Призраков!

Когда это имя мелькнуло в голове Ван Чуна, он начал осматривать местность глазами. Единственным человеком, способным управлять мутной энергией на такой большой площади и влиять на внутренний поток Звездной Энергии, был Предок Множества Призраков, Пэй Луаньчан.

Хотя Черный Предок Инь часто затмевал Пэй Луаньчана, Ван Чун никогда не осмеливался недооценивать его.

Любой, кто мог стать элитным знатоком пути зла и стать одним из лидеров Альянса Пяти Предков, не мог быть простым персонажем, и простой персонаж никогда не смог бы достичь такого статуса. Более того, Пэй Луаньчан культивировал одно из десяти великих искусств, Великое Искусство Инь, Паломничество Множества Призраков.

Укусившая собака не лает. Несмотря на то, что он обладал таким высшим искусством, он редко выставлял его напоказ, в результате чего некоторые люди непреднамеренно забывали о нем.

Но Ван Чуна больше всего пугали именно такие люди.

Он всегда ставил Предка Множества Призраков выше Черного Предка Инь, когда дело доходило до уровня угрозы.

Свушсвушсвуш!

Фигура появилась в нескольких тысячах футов позади Черного Предка Инь и начала с обманчивой скоростью двигаться по извилистой дороге к их группе. Его лицо было жестким и непоколебимым, как деревянная статуя. Ван Чун смог отметить уникальный маршрут, по которому следовал Предок Множества Призраков.

Каждый раз, когда он приближался, он казался единым целым с окружающими камнями, деревьями и тенями, из-за чего другие не замечали его присутствия.

Сжатие пространства!

Ван Чун сразу узнал эту мощную технику.

Сжатие пространства было не каким-то легендарным заклинанием, а невероятно грозной техникой древней эпохи, одной из самых сложных техник движения для изучения. В своих исследованиях Ван Чун однажды обнаружил записи об этом древнем искусстве.

Но тогда было широко признано, что Сжатие Пространства было утерянной техникой.

Ван Чун не ожидал увидеть это.

Но прежде чем у него было время подумать, в восприятие Ван Чуна вошла буря энергии. На далеком горизонте бурлила злая энергия, и старейшины, защитники и различные эксперты Альянса Пяти Предков, всего несколько сотен, быстро двинулись к группе Ван Чуна, чтобы окружить их.

Было ясно, что Черный Предок Инь и Альянс Пяти Предков пришли подготовленными.

— Ло Цзыин, похоже, ты ищешь смерти!

Старик Демонический Император стоял прямо, его фигура напоминала огромную внушительную гору. Будь то Черный Предок Инь или Предок Множества Призраков, во время его правления ни один из них не осмеливался даже громко дышать, не говоря о том, чтобы идти против его приказов.

Несмотря на то, что эпоха изменилась, и он ушел в отставку на два года, если Черный Предок Инь думал, что сможет получить от него сокровище Лорда Бессмертного Источника, он просто заблуждался.

Внезапно раздался другой громкий голос.

— Хахаха, как и ожидалось, брат Чжан — герой до мозга костей. Вы не потеряли ни капли духа. Я слышал, что предательский ученик уничтожил ваш даньтян, и все говорили, что вы ушли на пенсию, чтобы жить жизнью калеки. Только я не поверил. Как могучий Демонический Император мог оказаться кем-то таким? И, как и ожидалось, всего через два года вы восстановили свое прошлое совершенствование. Поистине, заслуживающий титула Демонического Императора!

— Я просто знал, что одного Ло Цзыина тебе будет недостаточно, и добавление Пэй Луаньчана не подойдет. Но мне интересно, изменит ли что-нибудь добавление этого Вэй Уси?

Грохот! Голос, казалось, доносился издалека, но в мгновение ока на горизонте появилась еще одна фигура, и всего за несколько секунд эта фигура, казалось, сократила расстояние вдвое и изящно спустилась на землю по красивой дуге.

Говорящий встал вместе с Пэй Луаньчаном и Ло Цзыин.

— Брат Чжан, давно не виделись!

Когда голос заговорил, воздух, казалось, застыл от напряжения.

Даже Ван Чун слегка поморщился.

Ван Чун не был знаком с людьми из мира боевых искусств, но он мог сказать, что новичок, старик, называвший себя Вэй Уси, был высококлассным экспертом, находящимся на том же уровне, что и Черный Предок Инь и Предок Множества Призраков.

С одним черным предком Инь было легко разобраться, да и Предок Множества Призраков не добавлял особых трудностей, но три из этих титанов злого пути — это совсем другая история.

— Предок Костяного Дьявола!

Вид этого старика с мертвенно-бледным лицом заставил Старейшину Формирований дрожать и заикаться от ужаса.

Предок Костяного Дьявола Вэй Уси имел громовую репутацию тридцать с лишним лет назад.

Если бы был рейтинг участников пути зла, даже если бы Вэй Уси не занял первое место, он определенно был бы в тройке лидеров.

С тремя демонами злого пути, собравшимися здесь, группа оказалась в серьезной опасности.

— Вэй Уси, после двух лет отсутствия встреч, кажется, что ты действительно стал намного сильнее. Ты действительно посмел мне угрожать.

В то время единственным человеком, способным сохранять самообладание, был мастер Ван Чуна, Демонический Император Чжан Вэньфу.

Как номер один злого пути, он обладал врожденной аурой доминирования и гордости.

Все эти три предка злого пути обладали необычайной силой и влиятельным статусом, но Демонический Император когда-то был полуденным солнцем в мире боевых искусств. Разрыв между ним и этими тремя был довольно большим.

— Хех, брат Чжан, в прошлом, с вами, Демонический Император, здесь, я бы обязательно повернулся и ушел, не задумываясь. Но, если вы хотите, чтобы кто-то был виноват, вините в этом очарование Искусства Бессмертного Источника. Как говорится, люди умрут ради наживы, как птицы умрут ради еды. Возможно, если мы сразимся с братом Чжаном сегодня, мы сможем захватить те сокровища, которые оставил Лорд Бесмертного Источника.

Вэй Уси выступил вперед с уверенным и бесстрашным выражением лица.

— Ха-ха, Чжан Вэньфу, тебе не нужно постоянно иметь такой суровый вид. Единственный в вашей группе, кто может сражаться, вероятно, ты один. Но твой даньтянь уничтожен. Что касается твоего ученика, он может выдержать удар от меня и Суна Юаньи, поэтому он не стыдит тебя. Увы, если я не ошибаюсь, он начинает страдать от дефекта совершенствования!

— Хотя Великое Искусство Творения Небес Иньян несравнимо мощное, оно может легко вызвать дефекты совершенствования. Как только его культивируют до глубокого уровня, энергия человека начинает приходить в беспорядок. Демонический Император, ты, вероятно, приехал на северо-запад в поисках Искусства Бесмертного Источника ради своего ученика!

— Хахаха, Демонический Император, мы знаем, насколько ты могущественен. Количество людей, которые могут победить тебя во всем мире боевых искусств, наверное, можно сосчитать по пальцам. Если бы нам действительно пришлось сражаться, возможно, мы не смогли бы победить тебя, но твой ученик будет обречен.

Черный Предок Инь посмотрел на Ван Чуна зловещим взглядом, явно скрывая злые намерения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1428. Ван Чун демонстрирует свою силу!**

— Бесстыдный!

Старейшина Формирований не мог не выругаться.

Было очевидно, что Черный Предок Инь и другие использовали Ван Чуна, чтобы вымогать Жемчужину Конденсации Энергии и карту сокровищ у Старика Демонического Императора.

— Хммм!

Но Предок Множества Призраков и Вэй Уси продолжали смотреть на Старика Демонического Императора, игнорируя чьи-либо комментарии.

— Хех, вот как? Кажется, ты думаешь, что поймал меня.

Ван Чун внезапно засмеялся над этими тремя предками злого пути.

— Черный Предок Инь, раз уж это так, я тебя развлеку!

Бум!

В ударной волне энергии Ван Чун выстрелил из-за спины Старика Демонического Императора, как молния, оставив в воздухе бесчисленные остаточные изображения.

— Хе-хе-хе!

Три предка злого пути были удивлены этим, явно не ожидая, что Ван Чун пойдет в наступление. Но мгновение спустя, с приступом зловещего смеха и веселой улыбкой в глазах, Черный Предок Инь рванул вперед, как пушечное ядро.

Бум бум бум!

Ван Чун и Черный Предок Инь столкнулись на глазах у толпы, Звездная Энергия вырвалась из их тел и хлынула на несколько десятков метров в воздух.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян!

— Божественное Искусство Черного Дракона!

Поднимаясь в воздух, они оба использовали свой самый сильный ход.

Бум! Бум! Бум! Ударные волны их битвы распространились на несколько тысяч метров вокруг.

Образы солнца и луны постоянно проявлялись и гасли, а потоки энергии собирались на расстоянии нескольких тысяч метров, чтобы быстро собраться вокруг единственной фигуры.

И ужасающее притяжение заставило тела мертвых змей, небольшие камни и даже массивные валуны подняться в воздух, устремившись к Ван Чуну.

Такая огромная демонстрация силы ввергла Предка Множества Призраков и Предка Костяного Дьявола в состояние ужаса.

Ван Чун превратился в опасную бурю, густые импульсы Энергии Истока вокруг него были настолько мощными, что они измельчали все, что подходило близко.

Разница между этим и силой, которую Ван Чун продемонстрировал несколько дней назад, была подобна дню и ночи. Первый раз, будто у него были связаны руки и ноги, а в этот раз он сражался в полную силу.

Ура!

Раздался яростный рев, и массивная форма черного дракона Черного Предка Инь взмахнула когтями и яростно замахнулась хвостом на Ван Чуна.

Облик дракона Черного Предка Инь обладал способностью разрывать горы каждым ударом.

Вызов Ван Чуна привел этого предка злого пути в ярости.

— Ублюдок, я тебя разорву на куски! — взревел Черный Предок Инь.

— Сначала тебе нужно обладать подобными способностями!

Ледяной голос Ван Чуна прозвучал в ответ, не подавая никаких оснований. В то же время неистовые волны энергии хлынули вперед.

Сам воздух, казалось, стал его самым мощным оружием. Снова и снова свирепые волны Звездной Энергии отбивали атаки Черного Предка Инь.

Разница в размерах между Ван Чуном и черным драконом была огромной, но разница в силе была обратной.

Каждая атака Ван Чуна была подкреплена огромным весом, превосходящим даже вес дракона Черного Предка Инь.

В этом прямом противостоянии с Черным Предком Инь Ван Чун решил встретить кулак кулаком.

Кроме того, глубокие свойства Великого Искусства Созидания Небес Иньян отражали значительную часть атак Черного Предка Инь.

Конечным результатом было то, что Черный Предок Инь весь дрожал после каждого столкновения, как будто его ударила молния.

Предок Множества Призраков и Предок Костяного Дьявола были ошеломлены. Они знали, что Ван Чун был учеником Старика Демонического Императора, и видели, как он отражал атаки Сун Юаньи и Черного Предка Инь, но никто из них не ожидал, что Ван Чун будет таким непобедимым, Черному Предку Инь требовалась вся его сила, чтобы блокировать его атаки.

Черный Предок Инь был высококлассным экспертом, обладавшим божественным искусством и огромным боевым опытом.

Но в этой битве Черный Предок Инь, казалось, был полностью подавлен Ван Чуном. Это было просто абсурдно!

— Как… как это может быть?!

Ученики Альянса Пяти Предков были напуганы и ошеломлены этим зрелищем, почти потеряв дар речи.

— Этот ребенок, этот ребенок… как он может быть таким сильным?!

Не говоря о посторонних, даже Старейшина Формирований, который научил Ван Чуна основам формирований, был ошеломлен.

Он знал, что Ван Чун был силен, но не настолько силен, чтобы полностью подавить Черного Предка Инь.

Сила Ван Чуна полностью превзошла его ожидания.

— Этот ребенок почти на одном уровне со своим мастером!

Но вспомнив, что Старик Демонический Император сказал, что Ван Чун был его учеником только в течение двух лет, Старейшина Формирований потеряла дар речи.

Двух лет было достаточно, чтобы Черный Предок Инь был вынужден склонить голову. Насколько же талантливым был такой человек?!

Он внезапно понял, почему Демонический Император так дорожил этим учеником.

Как жаль! Если бы только он был моим учеником!

Старейшина Формирований горестно вздохнул.

В небе битва Ван Чуна с Черным Предком Инь усиливалась.

— Этот старик устал от тебя! Умри за меня!

Черный Предок Инь взревел, черный дым заклубился от его тела, и из его когтей и рта стали исходить различные атаки Звездной Энергии.

— Хм, чушь собачья!

Ван Чун с презрением взглянул на ярость Черного Предка Инь. С Жемчужиной Конденсации Энергии в руке Ван Чун, наконец, вырвался из ограничений, наложенных его дефектом совершенствования. Теперь он мог свободно двигаться и использовать все свои техники.

— Если ты не уступишь, я буду бить тебя, пока ты не сдашься!

Когда его ледяной голос разнесся по воздуху, Ван Чун быстро применил три техники Великого Искусства Творения Небес Иньян.

— Великое Искусство Инь-Ян!

Изображения солнца и луны в небе внезапно слились воедино и врезались в огромного черного дракона. Ужасная энергия так сильно потрясла черного дракона, что он даже не смог справиться.

— Искусство Бескрайнего Неба и Земли!

Мир закружился, и завыла жестокая буря. Аура Ван Чуна внезапно расширилась, и в мгновение ока серый туман окутал мир.

Удар Ван Чуна заставил Предка Множества Призраков и Предка Костяных Дьяволов побледнеть.

По сути, в мире не было никого, кто не знал бы об этих высших техниках Чжана Вэньфу, а Предок Множества Призраков и Предок Костяного Дьявола когда-то потерпели поражение от этого конкретного приема.

Грохот!

Две энергии снова столкнулись, но, хотя дракон Черного Предка Инь казался настолько сильным, насколько мог, его отбросило на несколько сотен футов.

Все только начиналось.

После первых двух ударов Ван Чун применил Искусство Великого Разрушения.

Баум! Произошел мощный взрыв, и казалось, что само пространство раскололось на части. Огромная разрушительная энергия вырвалась из тела Ван Чуна и устремилась к черному дракону.

— Великое искусство разрушения! Как?!

Черный Предок Инь наконец показал намек на панику. Каждая из трех техник Великого Искусства Созидания Небес Иньян была невероятно мощной, и Чжан Вэньфу полагался на эти техники, чтобы устроить великую битву в мире боевых искусств, убив многочисленных экспертов.

Третью технику было чрезвычайно трудно развивать, и нужно было обладать почти божественной способностью контролировать свою энергию.

Этого нельзя было достичь с помощью чистой силы.

Но независимо от того, что думал Черный Предок Инь, было слишком поздно для любых размышлений.

— Ааааа!

У Черного Предка Инь было только время собрать свою Звездную Энергию в правый коготь и кинуться ею вперед, но с ужасным криком он был отправлен в полет.

— Черт!

Битва происходила с такой скоростью, что товарищи Черного Предка Инь не успевали смотреть.

Взрыв!

Предок Множества Призраков немедленно бросились на Ван Чуна, в то время как Предок Костяного Дьявола послал вперед огромный поток энергии, чтобы сражаться с Ван Чуном.

Эти три предка осмелились встать на пути Чжана Вэньфу и потребовать Жемчужину Конденсации Энергии и карту сокровищницы Лорда Бессмертного Источника именно потому, что у них было численное преимущество. По их словам, два кулака были прижаты к четырем рукам, и более многочисленный отряд сильному человеку не удалось бы обыграть.

Каким бы грозным ни был Демонический Император, он не смог победить всех троих, если бы те работали вместе.

Но их план основывался на ошибочной предпосылке.

Когда Предок Множества Призраков поднялся в воздух, белая трость легонько постучала по земле, а мгновение спустя еще один огромный источник энергии поднялся в воздух из-за спины Старика Демонического Императора.

— Если вы хотите ранить мальчика, сначала вам нужно пройти мимо этого старика!

Староста деревни Ушан все это время стоял позади Старика Демонического Императора, ничего не говоря и сдерживая свою ауру. Даже Предок Множества Призраков и Предок Костяного Дьявола забыли о его существовании.

Но теперь староста деревни Ушан использовал свою неоспоримую силу, чтобы изменить их впечатление о нем.

Грохот! Прежде чем Предок Множества Призраков смог приблизиться к Ван Чуну, его остановил староста деревни Ушан, и когда их ладони встретились, разрушительные волны энергии хлынули наружу.

Энергия Предка Множества Призраков была приведена в замешательство, и он упал на землю. Староста деревни Ушан приземлился на землю, но его движения были более уверенными и расслабленными.

Тумптумп!

Спустя долю секунды Ван Чун и Черный Предок Инь приземлились на землю. Ван Чун был расслаблен и уверен в себе, в то время как Черный Предок Инь в своей драконьей форме имел противный хмурый вид.

В мире воцарилась тишина, все замерло.

Шух!

Между двумя группами подул ветер.

Ученики Альянса Пяти Предков не осмеливались даже дышать слишком громко, из-за нервного напряжения в глазах.

Что касается Предка Костяного Дьявола, Предка Мириада Призраков и Черного Предка Инь, они молча смотрели на Старика Демонического Императора и старосту деревни Ушан с неприглядными гримасами на лицах.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1429. Прибытие Лорда Четырех Концов!**

Расхождение в силе между двумя сторонами сильно отличалось от того, что сначала представляли Злые Предки.

Ван Чун явно страдал от дефекта совершенствования, который делал его неспособным сражаться в напряженных битвах, но он, казалось, совершенно не пострадал в битве с Черным Предком Инь. И теперь они должны были еще добавить старосту деревни Ушан, который, казалось, обладал собственной непостижимой силой.

В это время даже самый сильный из них, Предок Костяного Дьявола, почувствовал некоторую тревогу и не посмел действовать безрассудно.

— Вэй Уси, как ты думаешь, я с тобой справлюсь? — внезапно спросил Демонический Император.

Его глаза медленно осмотрели троицу, и его лицо покрылось ледяным покровом.

Этот простой вопрос мгновенно заставил их побледнеть, а страх в их сердцах только усилился.

Прежде чем его даньтян был уничтожен, Демонический Император был публично признан гегемоном пути зла. Он знал все боевые искусства злого пути как свои пять пальцев.

Ни один из этих троих никогда не побеждал Старика Демонического Императора в сражении один на один.

Как они могли не бояться эксперта, который несколько десятилетий омрачал их сердца?

Но вдали прогремел неистовый взрыв Звездной Энергии, и ударная волна прокатилась по Земле. В то же время все почувствовали, как огромное море энергии начало стремительно приближаться к ним.

— Это…?

Ван Чун наморщил лоб и повернул голову в направлении этой энергии.

Эксперты Царства Святого Бойца были чрезвычайно чувствительны. Ощущение, которое человек произвел на Ван Чуна, подсказало ему, что он был экспертом наравне с Предком Множества Призраков и Суном Юаньи.

И эта энергия была чрезвычайно странной. Ван Чун не мог не связать эту Звездную Энергию с энергией, которую можно было найти глубоко в море.

— Это он!

Старик Демонический Император приподнял бровь, словно понимая, кто это, и посмотрел на приближающуюся энергию.

С другой стороны, предки злого пути вздохнули с облегчением. Теперь, когда появилась эта новая энергия, на них было намного меньше давления. Репутация человека была подобна тени дерева. Демонический Император заставил всех членов мира боевых искусств трепетать от страха перед его именем не только из-за его совершенствования, но и из-за его богатого опыта убийства и его жестокого и ужасающего образа действий.

Самым сильным и упрямым из этого трио был Предок Костяного Дьявола, но, если это не было абсолютно необходимо, даже Предок Костяного Дьявола не был готов оскорбить кого-то столь же свирепого, как Демонический Император.

Пхвит!

Другая сторона, похоже, не пыталась скрыться.

Пронзительный свист пронесся по небу и, казалось, приближался к двум группам.

Мгновение спустя все увидели мощный заряд энергии, летящий издалека, как метеор.

В мгновение ока разряд энергии появился в нескольких сотнях футов позади Предка Костяного Дьявола.

Кабум! Огромная и всепоглощающая энергия внезапно повернулась и погрузилась в землю. Мгновение спустя на глазах у всех предстал седовласый старейшина с суровым и трепетным лицом.

У этого старейшины был острый взгляд, его глаза были яркими и сияющими, как звезды. Однако больше всего внимания привлекала зеленая шпилька, торчащая из его волос, и пара зеленых журавлей с длинной шеей, украшавших его левую и правую грудь.

Были белые журавли, журавли с красной короной и журавли с черной шеей, но Ван Чун никогда раньше не видел зеленого журавля.

Этот старейшина источал таинственную атмосферу.

— Какая живая картина! Подумать только, что здесь будет так много моих товарищей-даосов! Но, похоже, мне удалось приехать как раз вовремя.

Старец мрачно оглядел толпу, а затем медленно двинулся вперед.

Когда старейшина вышел вперед, Ван Чун сразу заметил, что капли воды начали конденсироваться на камнях, как осенняя или зимняя роса.

Пока Ван Чун думал, Старейшина Формирований выдохнул:

— Одинокий безмолвный предок! Это действительно он! Я не думал, что Искусство Бессмертного Источника сможет вызвать такого старого монстра!

Подумав, Ван Чун немедленно сжал свой голос в луч и послал его.

— Старший Чжоу, кто такой Предок Одинокого Безмолвия? — мягко спросил Ван Чун. — Кажется, он практикует довольно необычное искусство!

— Говорят, что у мира боевых искусств было двенадцать предков. Это относится к двенадцати сильнейшим предкам праведного и злого путей, персонажам, которых нельзя легко провоцировать. Предок Одинокого Безмолвия — один из них, и его территория находится на северо-востоке, в Ючжоу. Он редко уезжает и обычно не участвует в делах Центральных Равнин. Таким образом, даже когда твой мастер делал то, что делал тогда… он мог держаться особняком. Он культивировал искусство водного типа. Пока есть вода, его сила будет велика. Говорят, что он даже может использовать воду, содержащуюся в облачном слое, чтобы вызвать бурю.

— Под проливным ливнем ему почти никто не может противостоять! — сказал Старейшина Формирований.

Хотя Старейшина Формирований всегда был сосредоточен на изучении формирований, он все же имел некоторое представление об известных личностях мира боевых искусств. В конце концов, он принадлежал этому миру. Более того, почти каждый в мире боевых искусств знал о Предке Одинокого Безмолвия.

— А? Вызов бури!

Ван Чун был поражен, услышав это. Будь то в этой жизни или в прошлой, он никогда особо не общался с людьми из мира боевых искусств. Он никогда не знал, что кто-то из них обладает таким высшим искусством!

И это не было одним из десяти великих искусств.

Но Ван Чун осознавал, что, хотя искусство было очень важно, самым важным был человек, который его культивировал.

Были некоторые люди, которые обладали таким огромным талантом, что, хотя им не суждено было изучить одно из десяти великих искусств, их настойчивость и талант позволили им поднять искусство, которое у них действительно было, на божественный уровень, преодолев оковы своих методов.

Хотя у этих людей не было десяти великих искусств, они были настолько могущественными, что ни на йоту не уступали тем людям, которые действительно культивировали десять великих искусств.

На этом уровне не было необходимости связывать силу с искусством. Сила исходила от самих мастеров боевых искусств!

И Предок Одинокого Безмолвия явно был таким человеком!

— Хммм, пришел еще один человек, жаждущий Искусства Бессмертного Источника. Хорошо! Я могу убить вас всех одним махом! — внезапно сказал Старик Демонический Император.

Намерение убийства захлестнуло его тело, заставив пространство в несколько сотен футов вокруг него исказиться. На этот раз из его тела вырвалась новая устрашающая энергия.

Даже Ван Чун обнаружил, что эта энергия была немного незнакомой.

Но с другой стороны, Предок Костяного Дьявола и даже Предок Одинокого Безмолвия скривились. С точки зрения жестокости Демонический Император действительно был номером один в мире. Он убил бесчисленное количество экспертов праведных и злых путей, от его рук пострадал даже такой эксперт, как Предок Костяного Дьявола.

Хотя даньтян Демонического Императора был сломан, он излучал знакомую безжалостную ауру, заставляющую сердца всех биться от страха.

Как раз, когда атмосфера почти застыла от напряжения…

— Это здесь! Это направление! Я не могу ошибиться! Здесь только что произошла битва!

— Посмотри туда! Так много людей! Все идут сюда!

Издалека послышался громкий шум, и сюда начало пробираться большое количество людей.

Группа Ван Чуна оставалась здесь слишком долго, привлекая внимание слишком большого количества людей. Практически все мастера боевых искусств северо-запада собрались на этом месте. Это беспрецедентное собрание мастеров боевых искусств напугало даже Ван Чуна.

— Мастер…

Ван Чун подсознательно повернулся к своему мастеру. Ситуация была для них крайне плохой, и чем дольше они здесь оставались, тем больше внимания они привлекали.

Когда соберется достаточное количество мастеров боевых искусств, они не смогут уйти.

Но прежде чем группа Ван Чуна смогла решить, уходят они или остаются, с крайнего севера раздался громовой удар, а затем начал приближаться огромный энергетический шторм.

Словно предвещая прибытие этой фигуры, воздух начал гореть, и палящие волны хлынули из него.

— Хорошо! Одинокий Безмолвный Предок, Предок Множества Призраков, Черный Предок Инь… все высшие эксперты мира собрались. Как мог этот Лорд пропустить такое собрание?!

Фигура верхом на боевом коне выехала издалека, его гулкий и властный голос зазвенел у всех в ушах.

Игого!

С криком лошадь ускорилась, словно плывя по облакам, практически летя вперед.

— Это Боевой Лорд Четырех Концов!

Губы Старейшины Формирований задрожали. С тремя предками злого пути вместе с Предком Одинокого Безмолвия было достаточно сложно справиться, и теперь появился жесткий и властный Боевой Лорд Четырех Концов. Ситуация становилась все хуже и хуже.

И хуже всего было то, что прибытие этого новичка, казалось, положило конец всем надеждам на отход.

Бесчисленные мысли проносились в голове Ван Чуна. Он никогда не слышал об этом Боевом Лорде Четырех Концов, но по реакции Старейшины Формирований он мог догадаться, что Боевой Лорд Четырех Концев был существом того же уровня, что и Предок Одинокого Безмолвия и Предок Множества Призраков.

Он обладал властной и палящей энергией палящего солнца. Ван Чун впервые когда-либо видел энергию такой свирепости.

Похоже, это будет битва насмерть!

Ван Чун погладил Жемчужину Конденсации Энергии на своей груди. По крайней мере, теперь все решится.

Игого! Несколько мгновений спустя на севере появился Повелитель Четырех Концов, который остановился недалеко от группы Ван Чуна. Он был одет в золотые доспехи и излучал волны тепла. Чудовищная лошадь, на которой он ехал, делала его еще более внушительным.

Если бы Ван Чун не присмотрелся, он принял бы его за какого-нибудь великого придворного генерала!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1430. Неожиданное развитие событий!**

— Ван Чун, ты должен быть предельно осторожен. — прошептал Старейшина Формирований. — Боевой Лорд Четырех Концов изначально был офицером в армии, прикомандированным к границе, но более двухсот лет назад он получил наследство от секты Свирепого Ян. Самым символическим предметом этой секты является его золотая броня Свирепого Ян, а также его необычайное божественное искусство Свирепого Ян. Боевой Лорд Четырех Концов развил свое Божественное Искусство Свирепого Ян до высочайшего уровня, почти до такой степени, что он может превратиться в солнце, которое может испепелить мир! Его сила просто ужасна!

Казалось, сегодняшние события должны были закончиться всеобщим хаосом. Старик Демонический Император уставился на Боевого Лорда Четырех Концов, его глаза горели жаждой убийства.

— Вы за этим приехали?

Прошло очень много времени с тех пор, как он участвовал в резне, но, если эти люди думали, что могут использовать свою численность, чтобы запугать его, они глубоко ошибались.

Густое намерение убивать, исходящее от тела Старика Демонического Императора, заставило всех сильно нервничать.

Шух!

Пока эти группы находились в противостоянии, на северо-востоке какая-то фигура наблюдала за ними. Символ Инь-Ян и белого журавля на его униформе был чрезвычайно очевидно виден.

— Поторопитесь и доложите Владыке Альянса!

Он внезапно повернулся и бросился вдаль. В это же время из его руки вылетела птица-посыльный.

На горе в нескольких километрах от него ученик Праведного Альянса почтительно преклонил колени.

— Отчет перед Владыкой Альянса! Прибыли Предок Одинокого Безмолвия и Боевой Лорд Четырех Концов. Вместе с предками Альянса Пяти Предков сейчас там собрались пять высококлассных экспертов мира боевых искусств. Кроме того, мы заметили чрезвычайно могущественного старейшину рядом с Демоническим Императором Чжаном Вэньфу.

Взрыв!

Окружающие эксперты Праведного Альянса были потрясены докладом разведчика, и принялись разговаривать друг с другом.

Дело развивалось намного быстрее, чем они предполагали. День назад все мастера боевых искусств были мобилизованы, но не смогли найти даже тени Демонического Императора. Но теперь местонахождение Демонического Императора стало известно и сразу же привлекло внимание титанов мира боевых искусств.

Сицун Юаньцзя выступил вперед и сурово сказал:

— Это касается Лорда Бессмертного Источника и сокровища, которое он оставил. Альянс Пяти Предков и Боевой Лорд Четырех Концов пришли, так что не можем ли мы пойти тоже? В противном случае Альянс Пяти Предков может в конечном итоге забрать Искусство Бессмертного Источникаа.

— В этом нет необходимости. Действовать сейчас хуже, чем бездействовать. Пока посмотрим.

Сун Юаньи стоял на вершине, глядя на юго-запад с ярким светом в глазах.

Окружающие эксперты были ошарашены. Но никто в Праведном Альянсе не осмелился выступить против решения Суна Юаньи.

— Да! — хором ответили все собравшиеся.

Тем временем на юго-западе надвигалась кровавая буря.

Никто не осмеливался легко отнестись к угрозам Демонического Императора, личности номер один на пути зла. Все, в том числе Одинокий Безмолвный Предок и Предок Множества Призраков, казались встревоженными, напрягая мускулы, готовясь к бою.

А потом случилось нечто неожиданное.

Шух!

Лорд Четырех Концов на своей массивной лошади внезапно потряс запястье. Шух! Украшенная металлическая труба с поразительной скоростью устремилась в сторону Демонического Императора. Па! Трубка раскрылась, еще находясь в воздухе. В тот момент, когда все поверили, что Лорд Четырех Концов решил атаковать, из трубки вылетел темно-золотой свиток.

Хлопок!

Старик Демонический Император протянул руку и взял золотой свиток, и сразу же узнал в нем то, чем это было.

Карта сокровищ Искусства Бессмертного Источника!

То, что Боевой Лорд Четырех Концов выбросил что-то столь же ценное, как карта сокровищ, заставило всех побледнеть, и у них перехватило дыхание. Настроение внезапно изменилось.

Даже Ван Чун не ожидал чего-то подобного.

— Всего в карте сокровищ шесть частей. Если у нас нет их всех, то отдельные части бесполезны. Более того, — Искусство Бессмертного Источника — было потеряно несколько сотен лет назад без какого-либо прогресса в поисках. Мы сейчас ближе всего, чем когда-либо были.

Боевой Лорд Четырех Концов встретил взгляды толпы в лоб и высказал поразительное предложение.

— Вместо того, чтобы ни у кого из нас ничего не осталось, а Искусство Бессмертного Источника было полностью потеряно, было бы лучше, если бы мы все работали вместе, чтобы открыть путь в сокровищницу. Что касается того, что произойдет дальше, это будет зависеть от индивидуальных навыков.

Каждый фрагмент карты сокровищ Искусства Бессмертного Источника был чрезвычайно ценен. Появление одного из них вызвало бы кровавую бурю в мире боевых искусств, поскольку за него сражались бесчисленные фракции. Для Боевого Лорда Четырех Концов просто выбросить кусок было крайне глупо в глазах толпы.

Но постепенно толпа начала понимать, их выражения лица смягчались.

— Действительно. Искусство Бессмертного Источника потеряно уже несколько сотен лет. Никто не получил его за все это время, но в процессе было принесено в жертву бесчисленное количество жизней. Если каждый просто эгоистично будет держаться за свой кусок карты сокровищ, никто не получит Искусства Бесмертного Источника. Гораздо лучше, чтобы каждый внес свою лепту, чтобы мы могли вместе открыть сокровищницу.

— Кроме того, передача части карты сокровищ — это не то же самое, что передача Искусства Бессмертного Источника. В конце концов, получение Искусства Бессмертного Источника по-прежнему будет зависеть от способностей человека.

Настроение толпы стало довольно странным.

Хотя аргумент Лорда Четырех Концов Войн был очень разумным, разговор отличался от действия. Неужели нужно было просто передать карту сокровищ, на то, чтобы добыть которую нужно было потратить столько сил, Демоническому Императору?

— Хм, идиоты! Почему мы должны отдавать ему наши карты сокровищ, а не он должен отдать нам свою карту сокровищ? И почему мы должны ему верить?

Черный Предок Инь холодно фыркнул, с крайним презрением глядя на действия Лорда Четырех Концов. Но как только Черный Предок Инь закончил говорить…

Бац!

Еще одна карта сокровищ была брошена рядом со Стариком Демонического Императора.

— Я полагаю, что могущественный Демонический Император не из тех, кто откажется от своих слов. Лорд Четырех Концов, давайте сделаем, как вы предлагаете. Я надеюсь, что мы действительно сможем открыть Сокровищницу Бессмертного Источника! — сказал Предок Одинокого Безмолвия. Неожиданно он оказался владельцем части карты сокровищ.

Все наконец поняли, почему он покинул свою территорию и отправился на дальний северо-запад.

Старик Демонический Император протянул руку и взял карту сокровищ, затем повернулся и отдал ее Ван Чуну.

— Чун-эр, взгляни.

Были настоящие и поддельные карты сокровищ. Только с настоящей картой сокровищ можно было открыть сокровищницу, и Жемчужина Конденсации Энергии, находившаяся во владении Ван Чуна, была единственным способом отличить настоящую карту от подделки.

— Да Мастер!

Ван Чун сначала взял карту сокровищ Боевого Лорда Четырех Концов и помахал Жемчужиной Конденсации Энергии над ней. Лучи света отразились от карты сокровищ, сразу открывая серебряные нити, отражающие белые точки света.

— Она настоящая!

Затем Ван Чун взял карту сокровищ Предка Одинокого Безмолвия, на которой тоже были обнаружены серебряные нити, отражающие белые точки света.

Обе карты сокровищ были настоящими!

У группы Ван Чуна была одна карта сокровищ, а с этими двумя дополнительными — уже три. Чтобы получить полную карту сокровищницы Лорда Бессмертного Источника, требовалось еще три.

— Какой сюрприз! Похоже, у нас действительно есть шанс открыть сокровищницу Лорда Бессмертного Источника! — тихо заметил Ван Чун.

Дела шли гораздо более гладко, чем ожидалось. Боевой Лорд Четырех Концов и Предок Одинокого Безмолвия обладали смелостью и широтой разума, с которыми обычные люди не могли сравниться. Другие, вероятно, не отдадут свои карты сокровищ, даже если им грозила бы смерть.

Но, подняв голову, Ван Чун заметил зловещий взгляд на себе.

— Малыш, могу я взглянуть на эту жемчужину? — внезапно сказал Черный Предок Инь своим зловещим голосом.

Хотя он изо всех сил старался скрыть это, Ван Чун все же заметил полоску жадности в его глазах.

— Конечно нет!

Ван Чун улыбнулся и быстро убрал Жемчужину Конденсации Энергии. Черный Предок Инь мгновенно нахмурился.

Лицо Ван Чуна было переполнено насмешками. Он был бесстрашным даже перед титаном мира боевых искусств, таким как Черный Предок Инь.

— Черный Предок Инь, никто не идет в храм без забот, и любой, кто появился на северо-западе на этот раз, преследует какую-то цель. Я полагаю, вы явились на северо-запад для того, чтобы разобраться с Демоническим Императором? Если моя догадка верна, у вас есть часть карты сокровищ Первородного Лорда Бессмертного Источника. — Боевой Лорд Четырех Концов заговорил еще раз, обращаясь к Черному Предку Инь и Альянсу Пяти Предков.

Могло быть оправдание для любого другого места, но любой титан мира боевых искусств, появившийся на северо-западе, где, как говорили, было спрятано Искусство Бессмертного Источника, имел очень высокий шанс получить карту Лорда Бессмертного Источника.

— Боевой Лорд Четырех Концов, не говори ерунды. В нашем Альянсе Пяти Предков нет такой карты! — тут же возразил Черный Предок Инь. Но пока он говорил, по воздуху полетел свиток.

— Возьми эту карту сокровищ!

Черный Предок Инь был в ярости, но, когда он собирался ругаться, увидел, кто это сказал, и немедленно взял свои слова обратно.

Предок Костяного Дьявола!

— Старый Пятый брат, ты не можешь использовать эмоции для принятия решений! Если мы не сможем открыть сокровищницу Бессмертного Источника, не боишься ли ты, что мы не сможем захватить для себя Искусство Бессмертного Источника? — раздался в его ухе тихий шепот голоса Предка Костяного Дьявола.

Хотя Черный Предок Инь был известен как стратег Альянса Пяти Предков, с точки зрения власти Предок Костяного Дьявола был выше его. Эта экспедиция на северо-запад была идеей Предка Костяного Дьявола.

— Да, Второй брат!

Черный Предок Инь опустил голову и больше не пытался возразить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1431. Дар Багушиду!**

Ван Чун быстро взял карту сокровищ, брошенную Предком Костяного Дьявола, и просканировал ее Жемчужиной Конденсации Энергии, обнаружив те же серебряные нити и точки света.

— Она настоящая!

Ван Чун кивнул, совершенно не удивленный таким результатом. Альянс Пяти Предков, Предок Одинокого Безмолвия и Боевой Лорд Четырех Концов были существами огромной силы и опыта. Они смогут легко определить, настоящая ли попавшая в их владение карта или фальшивая.

У группы Ван Чуна теперь было четыре карты сокровищ. Чтобы создать полную карту сокровищ, ведущую в Сокровищницу Бессмертного Источника, требовалось еще всего две карты.

В конце концов, эпическая битва превратилась в мирную конференцию. Такого исхода никто не ожидал.

……

— Чего? Предок Одинокого Безмолвия, Боевой Лорд Четырех Концов, Черный Предок Инь и Демонический Император начали работать вместе?!

Все эксперты Праведного Альянса были в шоке, когда узнали об этом партнерстве. Даже чрезвычайно сдержанный лорд Праведного Альянса Сун Юаньи удивился.

Он считал, что эти титаны мира боевых искусств немедленно начнут сражаться друг с другом из-за карты сокровищ, не желая уступать ни на дюйм. Однако, к его удивлению, вместо того, чтобы сражаться, они отдали свои карты сокровищ.

— Это еще не все! Четыре группы объявили всем мастерам боевых искусств северо-запада, что они должны отдать свои карты сокровищ, чтобы каждый мог вместе открыть сокровищницу Бессмертного Источника! Когда мы возвращались, чтобы сообщить об этом, мы видели, как многие мастера боевых искусств направлялись, чтобы предложить свои карты сокровищ, — с опаской сказал ученик Праведного Альянса, стоя на коленях на земле.

На северо-западе произошло наиболее драматическое развитие событий, и дела Праведного Альянса казались мрачными.

Сун Юаньи закрыл глаза, его тело стало неподвижным, и он начал размышлять.

— Продолжаем смотреть! Я хочу знать, что они делают! — строго сказал Сун Юаньи.

Даже самый обычный ученик Праведного Альянса мог уловить что-то странное в его тоне.

……

В тот момент, когда группа Ван Чуна достигла соглашения с Альянсом Пяти Предков и Боевым Лордом Четырех Концов, возник крупнейший альянс на всем северо-западе. Хотя альянс был чреват борьбой и далек от единства, готового распасться в любой момент, он, по крайней мере, оставался единым до тех пор, пока не будут найдены последние две части карты сокровищ.

— Разрешите! Разрешите!

— У меня есть карта сокровищ!

— У меня тоже есть!

Многие мастера боевых искусств собрались со всего региона: репутация лидеров альянса сыграла решающую роль.

Многие мастера боевых искусств передавали карты сокровищ в надежде найти последние две части, но конечный результат был довольно разочаровывающим.

Было отдано несколько карт сокровищ, некоторые из которых передавались из поколения в поколение мастерами боевых искусств, хранились веками. Но все они без исключения были поддельными.

— Это бессмысленно! Все эти карты сокровищ — подделки!

Ван Чун отбросил очередную карту сокровищ в сторону, разочарование в его глазах было трудно скрыть.

Найти первые несколько частей было довольно легко, но найти две последние было сложной задачей. Многочисленные истинные и ложные карты сокровищ, ведущие к сокровищнице Лорда Бессмертного Источника, появлялись на протяжении веков, но настоящих карт было немного и они были далеко друг от друга. Более того, не имея ни одной детали, все их усилия были бы напрасными.

Попытка собрать фрагменты карты сокровищ Первородного Лорда Бессмертного Источника зашла в тупик.

Когда все остальные были на грани поражения, Предок Одинокого Безмолвия внезапно заговорил, привлекая всеобщее внимание.

— Я знаю человека, у которого, вероятно, есть одна из карт сокровищ Первого Лорда Бессмертного Источника.

— Предок Одинокого Безмолвия, что ты имеешь в виду? Если ты знаешь, где все это время была другая карта, почему ты ничего не сказал до сих пор?

Черный Предок Инь был в ярости, услышав это.

Остальные повернулись к Предку Одинокого Безмолвия, ожидая его ответа.

— Просто дело немного сложное. — сказал Предок Одинокого Безмолвия после нескольких минут молчания.

Как гегемон северо-восточного региона, Предок Одинокого Безмолвия всегда был прямолинеен и откровенен, и всегда держал свое слово, даже Старику Демоническому Императору. Это был первый раз, когда люди видели такое выражение на его лице, и они чувствовали, что происходит что-то странное.

Боевой Лорд Четырех Концов, увидев выражение лица Предка Одинокого Безмолвия, внезапно спросил:

— Предок Одинокого Безмолвия, может, это какой-нибудь мастер боевых искусств Центральных Равнин, которого даже вы боитесь?!

— Вы не правы. Человек, которого я боюсь и у которого есть пятый кусок карты сокровищ, не с Центральных Равнин! Он турок! — сурово сказал Предок Одинокого Безмолвия.

— Турок?!

Эти слова застали всех врасплох, даже Ван Чун был ошеломлен. Как Король Иностранных Земель Великого Тана и Великий Генерал, сражавшийся на многих иностранных полях сражений, Ван Чун был очень чувствителен, когда упоминались турки.

— Может быть…

Ван Чун внезапно о чем-то подумал.

— У этого человека очень высокий статус среди турок! Он Король Восточно-тюркского каганата по имени Багушиду!

Предок Одинокого Безмолвия не стал держать всех в напряжении и раскрыл имя человека, о котором он думал.

— Возможно, у вас нет глубокого понимания этого человека, но он пользуется громадной репутацией в Ючжоу и обладает невероятной силой.

— Багушиду… Кажется, я слышал об этом имени. — сказал Предок Костяного Дьявола. — Но, Брат Одинокого Безмолвия, неужели ты слишком высоко относишься к нему? Если у него действительно есть карта сокровищ, и все мы здесь, разве мы не можем разобраться с одним турком?

Демонический Император, Предок Костяного Дьявола, Предок Множества Призраков, Предок Одинокого Безмолвия и Боевой Лорд Четырех Концов — это была невероятно огромная сила. Предок Костяного Дьявола не был тщеславным человеком, но ему было очень трудно представить в мире кого-то, кого этой группе нужно бояться.

— Это довольно долгая история. Багушиду… сам он не очень силен, но обладает чрезвычайно мощным оружием, которое наделяет его невероятной силой. В Восточно-Тюркском Каганате говорят, что сила Багушиду достигла непостижимого уровня. Даже Озмиш-каган Восточно-Тюркского каганата относится к нему с величайшим уважением! Однажды я заметил его издалека и сразу понял, что он очень устрашающий противник! — торжественно сказал Предок Одинокого Безмолвия.

Багушиду редко заходил внутрь Центральных Равнин, поэтому вполне естественно, что титаны мира боевых искусств мало знали о нем. Независимо от того, как Предок Одинокого Безмолвия это объяснял, они не поймут его, поэтому он не был готов вдаваться в подробности.

— Короче говоря, этот человек очень силен. Более того, в Ючжоу я однажды услышал, что у него есть карта сокровищ сокровищницы Лорда Бессмертного Источника. Если он узнает, что мы делаем, он обязательно решит бежать, и у нас может не хватить сил, чтобы его остановить. Не имеет значения, сколько частей карты сокровищ мы смогли собрать.

Слова Предка Одинокого Безмолвия заставили толпу замолчать.

Это правда, что, если турок решит бежать, никто не сможет его остановить.

Старик Демонический Император и Ван Чун посмотрели друг на друга и нахмурились. У Предка Одинокого Безмолвия не было причин лгать, и, если это была правда, их усилия по поиску Искусства Бесмертного Источника только что стали чрезвычайно труднодостижимыми.

— Рапорт! — ученик Альянса Пяти Предков бросился вперед. Подойдя ближе, он сразу же встал на колени и опустил голову.

— Доложить предку: снаружи стоит тюркский воин, который хочет увидеть предков и сделать подарок!

— Чего?

Эти слова поразили всех.

— Пригласите его! — немедленно приказал Черный Предок Инь.

— Да!

……

Несколькими мгновениями позже в комнату вошли восточно-тюркский воин с глубокими глазами и ястребиным носом. На нем было лазурное одеяние с вышитым на нем знаком кречета.

— Почтение предкам!

Тюркский эмиссар почтительно поклонился, его отношение не было ни слишком кротким, ни слишком скромным.

Черный Предок Инь наморщил лоб и спросил:

— Кто ты? Кто тебя пригласил?

— Ха-ха, я безымянный солдат, который пришел по приказу моего хозяина, чтобы сделать подарок предкам! — громко провозгласил тюркский эмиссар.

Группа обменялась взглядами, и, в конце концов, заговорил Боевой Лорд Четырех Концов.

— Кто твой хозяин? И какой у тебя подарок?

— Хех, мы слышали, что предки собирали людей, чтобы передать свои карты сокровищ, чтобы можно было открыть сокровищницу, оставленную Лордом Бессмертного Источника. Мой хозяин, Его Высочество Багушиду, попросил меня принести в жертву эту карту сокровищ Лорда Бессмертного Источника! — сказал тюркский эмиссар.

— Чего?

Эти слова всколыхнули толпу. Хотя у них были некоторые догадки, это было слишком большим совпадением. Они только что говорили об этом восточно-тюркском Короле, и буквально через несколько секунд он доставил карту сокровищ к их дверям. Они не могли не быть подозрительными.

Восточно-тюркский эмиссар весь улыбался, делая вид, что не замечает перемены во взглядах людей.

Он немедленно шагнул вперед и встал перед Ван Чуном.

— Король Иностранных Земель, я слышал, что Императорский Двор Великого Тана претерпел большие изменения. Я не думал, что Король Иностранных Земель будет настолько великодушен, что вы даже появитесь здесь!

Эмиссар улыбнулся и обеими руками протянул свиток.

Все были поражены этим поступком. Присутствовало много титанов боевых искусств, но, к их удивлению, восточно-тюркский Король решил предложить карту сокровищ самому ничем не примечательному и самому молодому из их числа, ученику Демонического Императора.

Шух!

Ван Чун мгновенно побледнел.

Но прежде чем Ван Чун смог что-то сказать, тюркский эмиссар передал ему карту и удалился.

— Я доставил карту сокровищ. Простите, что ушел!

Эмиссар ушел, даже не задерживаясь ни на минуту.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1432. Принуждение Суна Юаньи!**

— Мы не имеем отношения к этому Багушиду. Что он имел в виду, внезапно прислав нам эту карту сокровищ?

Черный Предок Инь и другие подозрительно посмотрели в спину тюркского эмиссара.

Никто не шел в храм без проблем, и все собравшиеся здесь были титанами мира боевых искусств. Если бы кто-нибудь утверждал, что Багушиду просто предложил карту сокровищ из искренней доброй воли, никто бы этому не поверил.

Ван Чун неуверенно посмотрел на эмиссара.

Он действительно слышал об этом восточно-тюркском Короле в тот момент, когда пошел на северо-запад, из уст Старейшины Формирований, но даже Старейшина Формирований не встречал этого человека, не говоря о Ван Чуне.

Ван Чун не ожидал, что Багушиду передаст карту сокровищ Лорда Бессмертного Источника по собственному желанию, даже отдавая ее прямо в его руки.

— Императорский Двор…

Темное облако беспокойства появилось у него на лбу, когда он вспомнил слова тюркского эмиссара. Он почувствовал сложную смесь эмоций, но быстро подавил ее и больше ничего не сказал.

На другой горе эксперт из Восточной Турции озвучил вопрос, который был у него на уме.

— Ваше Высочество, эти Танцы всегда были в недружественных отношениях с нами. Почему Ваше Высочество передало такую драгоценную карту сокровищ?

Восточно-Тюркский Каганат всегда был в состоянии войны с Великим Таном, и, хотя эти мастера боевых искусств не были военачальниками, они оставались Танцами. Не было причин отдавать им карту сокровищ Лорда Бессмертного Источника.

— Хех, чтобы взять, сначала нужно отдать. Если мы не откроем сокровищницу, как мы сможем получить то, что внутри?

Багушиду заложил руки за спину, и пока ветер дул, его мантия трепетала. Он источал вид дальновидного тактика.

Богомол преследовал цикаду, не подозревая о иволге позади, и это была иволга.

Мало кто знал, что он так же страстно желал этого искусства номер один Центральных Равнин, как и все остальные.

… Давайте посмотрим, насколько таинственен Лорд Бесмертного Источника, упомянутый в завещании Мастера!

В его глазах промелькнул свет, но затем Багушиду быстро успокоился.

……

С картой сокровищ Багушиду у группы теперь было пять частей. Они были всего в одной части от полной карты Искусства Бессмертного Источника.

Никто, даже Ван Чун, не ожидал, что они будут так близки к успеху.

— Остался только последний кусок! Мы так близки к успеху!

Старейшина Формирований бормотал себе под нос, глядя на пять частей карты, освещенных Жемчужиной Конденсации Энергии.

Бесчисленное количество людей пыталось открыть сокровищницу Лорда Бессмертного Источника на протяжении веков, но ни одному из них это не удалось. Многие люди сражались из-за того, что оказалось поддельной картой сокровищ, напрасно теряя свои жизни.

Но теперь всему этому пришел конец.

— Но даже при том, что у нас есть пять частей карты, они бесполезны без последней части! — - сказал Предок Одинокого Безмолвия.

Все мгновенно замерли, и Ван Чун начал думать.

Хотя у них было пять карт сокровищ, никто не знал, где находится последняя. Если они не смогут завершить карту, то их праздник будет очень коротким.

— Хахаха, по правде говоря, многие люди действительно знают, где находится финальная часть, но никто не хочет этого говорить. В таком случае я скажу это от вашего имени! — внезапно сказал Черный Предок Инь. Он взглянул на Предка Одинокого Безмолвия и усмехнулся.

— Почти у всех титанов боевых искусств, появившихся на северо-западе, есть карта. Как говорится, вы не ходите в храм, если у вас нет проблем, и именно здесь находится сокровищница Лорда Бессмертного Источника. Сейчас мы все сдали карты сокровищ, так что подумайте об этом. Фракция, которая еще не появилась, находится там, где находится последний фрагмент карты.

Сун Юаньи из Праведного Альянса!

Брови Ван Чуна поднялись в понимании.

На всем северо-западе единственной большой фракцией, которая еще не присоединилась к ним, был Праведный Альянс!

Предок Одинокого Безмолвия и Боевой Лорд Четырех Концов помрачнели, очевидно ожидая, что скажет Черный Предок Инь.

— Хахаха, молодой мастер Ван действительно умен. Праведный Альянс — фракция номер один в мире боевых искусств. Вы же не думали, что они пришли на северо-запад только для того, чтобы выследить Демонического Императора и его ученика, верно? — сказал Черный Предок Инь. После битвы с Ван Чуном, предок злого пути явно начал говорить о Ван Чуне с большим уважением.

— Мы только предполагали, что это может быть Праведный Альянс, и, кроме того… Владыка Альянса Сун Юаньи не так прост, — нерешительно сказал Предок Одинокого Безмолвия.

Мантра Вечной Весны Суна Юаньи была известна во всем мире. Даже Предок Одинокого Безмолвия не был уверен, что сможет с ним справиться.

Более того, Праведный Альянс был альянсом номер один и фракцией огромной силы. С Суном Юаньи, Се Гуантином и другими вице-лордами было трудно сражаться.

Если в этом не было необходимости, Предок Одинокого Безмолвия не хотел их провоцировать.

Боевой Лорд Четырех Концов нахмурился и сказал:

— Важно то, что Владыка Альянса Сун не особо интересуется Сокровищницей Бессмертного Источника. Если он не желает отдавать карту, мы мало что можем сделать!

В личном общении он не боялся Суна Юаньи, но они столкнулись не только с Владыкой Праведного Альянса.

— Хахаха, расслабься! Сун Юаньи обязательно передаст ее.

Черный Предок Инь загадочно улыбнулся.

……

— Владыка Альянса, они собрали пять штук!

На временной базе Праведного Альянса собрались все старейшины и эксперты Праведного Альянса.

Никто из них не ожидал, что группа Ван Чуна так быстро найдет пять частей карты. В конце концов, пятый фрагмент карты был в руках не человека с Центральных Равнин, а таинственного восточно-тюркского Короля. Для Багушиду добровольная передача его была поистине удивительной.

— Черт! Что, черт возьми, задумал Багушиду?! Группе Демонического Императора сейчас не хватает только одного фрагмента карты!

Борода Сицуна Юаньцзя дрожала от ярости.

— Хм, неважно, сколько у них штук. Юаньцзя, передай мой приказ! Приготовься уйти, — заявил Сун Юаньи, взмахнув рукавом.

— Рапорт!

Пока он говорил, кто-то громко крикнул, и несколько мгновений спустя в комнату ворвался ученик Праведного Альянса.

— Владыка Альянса, люди Альянса Пяти Предков хотят встретиться с тобой!

— Ах!

Слова разведчика заставили всех с тревогой переглянуться. Оуян Чанхэн и Сицун Юаньцзя озабоченно нахмурили брови.

Альянс Пяти Предков и Праведный Альянс ладили, как огонь и вода. Альянс Пяти Предков не будет искать встречи сейчас ни для чего хорошего.

Все повернулись к Суну Юаньи.

— Никакой встречи!

Сун Юаньи был холоден и отстранен, его мысли были такими же непостижимыми, как всегда.

— Хахаха!

В воздухе раздался громкий смех.

— Владыка Альянса, ты так спешишь, что даже друга не видишь? Куда ты идешь?

Хотя голос прозвучал издалека, в буре энергии вскоре появился источник этого голоса, оставив после себя длинный след пара.

Вскоре на базу Праведного Альянса направились пять или шесть энергий наравне с Черным Предком Инь.

А за ними стояло поразительное количество учеников Альянса Пяти Предков и независимых мастеров боевых искусств. По приблизительной оценке, их число составляло от пяти до шести тысяч.

Сун Юаньи и Се Гуантин мгновенно побледнели.

Этим силам потребовалось всего несколько мгновений, чтобы добраться до подножия горы.

— Те, кто приходят, приходят с плохими намерениями, а те, кто с хорошими намерениями, не приходят! Пойдем вместе посмотреть! — вдруг сказал неразговорчивый Се Гуантин, устремив взгляд на подножие горы.

Сун Юаньи кивнул в ответ, и они с Се Гуантином спустились вниз.

Обе стороны приближались все ближе и ближе, пока между ними не осталось всего около двухсот футов.

Сун Юаньи и Се Гуантин возглавляли отряд Праведного Альянса, а Сицун Юаньцзя, Оуян Чанхэн и другие старейшины следовали за ними.

Группу на другой стороне возглавлял Черный Предок Инь, а по бокам — Предок Множества Призраков и Предок Костяного Дьявола. Дальше были Боевой Лорд Четырех Концов и Предок Одинокого Безмолвия.

Ван Чун, Старик Демонический Император и староста деревни Ушан стояли в самом конце.

— Похоже, что Черный Предок Инь уверен, что последний фрагмент карты принадлежит Суну Юаньи.

Ван Чун ухмыльнулся, наблюдая за Суном Юаньи и Черным Предком Инь.

Не так давно Сун Юаньи и Черный Предок Инь работали вместе, но теперь они выступили против друг друга. Сдвиг в альянсах был настолько резким, что этого никто не ожидал.

— Чун-эр, ты не можешь забыть об этом. Удары в спину — обычное дело в мире боевых искусств. Они могут присоединиться к нам, чтобы разобраться с Суном Юаньи, но они могут присоединиться к Суну Юаньи, чтобы разобраться с нами. Ты должен быть бдительным против них все время, — бесстрастно сказал Старик Демонический Император, заложив руки за спину.

— Ваш ученик понимает. Но поскольку они преследовали нас так долго, почему бы не использовать Искусство Бессмертного Источникаа, чтобы они сразились друг с другом?

Ван Чун улыбнулся.

Он, естественно, не доверял Черному Предку Инь и Альянсу Пяти Предков. Он просто использовал их. Но ему пришлось признать, что неприятные хмурые взгляды на лицах Сун Юаньи и Се Гуантина весьма удовлетворяли его.

Старик Демонический Император не ответил. Он посмотрел вперед, где ученики Праведного Альянса были готовы к битве, их лица были полны негодования.

Прежде чем Сун Юаньи что-то сказал, Сицун Юаньцзя в ярости заорал:

— Черный Предок Инь, что ты задумал?!

— Ты кто такой? Твой Владыка Альянса даже ничего не сказал. Не время говорить простому рабу!

Черный Предок Инь усмехнулся, и бросил угрожающий взгляд на Сицуна Юаньцзя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1433. Шесть вместе как один!**

— Ты!

Сицун Юаньцзя был еще больше разгневан словами Черного Предка Инь.

— Ты действительно думаешь о нападении на этого предка?!

Черный Предок Инь усмехнулся.

Хотя Сицун Юаньцзя имел высокий статус в Праведном Альянсе и невероятную силу, между ним и таким титаном боевых искусств, как Черный Предок Инь, оставался довольно большой разрыв.

Черный Предок Инь повернулся к Владыке Праведного Альянса Суну Юаньи и упрекнул:

— Сун Юаньи, вот как можно действовать как Владыка Альянса? Ты даже подчиненных не можешь контролировать!

— Юаньцзя, отойди!

Сун Юаньи выступил вперед и отозвал спровоцированного Сицуна Юаньцзя.

— Ло Цзыин, это не наш первый бой. Ты такой упрямый?

Сун Юаньи говорил холодно, на его лице не было эмоций.

— Ха-ха, боевые искусства Владыки Альянса Суна не имеют себе равных, а Мантра Вечной Весны — одно из величайших искусств в мире. В дуэли этот предок, естественно, не ровня тебе. Однако независимо от того, насколько силен Владыка Альянса Сун, сможете ли вы сражаться с таким количеством людей? Независимо от того, насколько силен Праведный Альянс, сможет ли он сражаться против всего мира?

Когда Черный Предок Инь говорил, он сделал жест позади себя.

— Именно! Владыка Альянса Сун, передай карту сокровищ Лорда Бессмертного Источника!

— Черный Предок Инь и другие передали свои. Праведный Альянс пытается сохранить свое сокровище для себя?

— Любой, кто осмелится скрыть карту сокровищ Лорда Бессмертного Источника, — враг всему миру!

Слова Черного Предка Инь заставили всех людей позади него кричать и рычать.

От этих оглушительных рыков побледнели Сицун Юаньцзя, Се Гуантин, а также старейшины и ученики Праведного Альянса. Даже Сицун Юаньцзя, который был известен своей упрямой личностью, отказывающийся от любых компромиссов, не мог не стать серьезным.

Черному Предку Инь и Альянсу Пяти Предков нечего было бояться. В прошлых битвах Альянсу Пяти Предков никогда не удавалось получить значительного преимущества.

Но тысячи мастеров боевых искусств, которые теперь их поддерживают, и титаны, такие как Предок Одинокого Безмолвия, полностью изменили ситуацию.

Каким бы сильным ни был Праведный Альянс, он не мог противостоять стольким мастерам боевых искусств как праведного, так и злого пути.

Побледневший Старейшина Праведного Альянса вышел из-за спины Сун Юаньи и строго упрекнул:

— Ло Цзыин, не говори ерунды! Тот факт, что у вас была одна из карт сокровищ Лорда Бессмертного Источника, не означает, что она есть и у нас. Вы действительно думаете, что карты сокровищ Лорда Бессмертного Источника были так равномерно распределены?

— Именно! — другой старейшина Праведного Альянса вышел и принялся ругаться:

— Черный Предок Инь, не кидай безосновательных обвинений! Где вы когда-нибудь слышали, что у нас есть одна из карт Лорда Бессмертного Источника? Где твои доказательства?!

— Хахаха, вы когда-нибудь видели, чтобы предок был разумным или свидетельствовал? Слушайте! Если мы не получим к завтрашнему дню последнюю карту сокровищ от Праведного Альянса, то Праведный Альянс планирует оставить карту сокровищ себе, намеренно мешая всем нам, чтобы никто не мог получить первое в мире Искусство Бесмертного Источника!

Черный Предок Инь зловеще усмехнулся, не пытаясь разумно поговорить с Праведным Альянсом. Вскоре он обратил свой взор на Суна Юаньи.

— Сун Юаньи, все это видели. Я полагаю, ты не будешь заставлять всех хватать тебя за руку?

— Наглец!

— Ло Цзыин, как ты смеешь!

Члены Праведного Альянса пришли в ярость. Эти ублюдки из Альянса Пяти Предков явно использовали эту возможность, чтобы создать проблемы и отомстить за прошлые ошибки.

Поскольку все они были охвачены праведным негодованием, конфликт казался неизбежным…

— Стоп!

В их ушах раздался громовой рев.

Владыка Праведного Альянса Сун Юаньи стоял впереди, холодно глядя на Черного Предка Инь, Предка Множества Призраков, Предка Костяного Дьявола, а также Предка Одинокого Безмолвия, Боевого Лорда Четырех Концов и Демонического Императора Чжана Вэньфу. Выражение его глаз менялось так постоянно, что никто не мог понять, о чем он думал.

— Владыка Альянса будет сражаться!

— Эти ублюдки просто зашли слишком далеко!

— Джентльмена можно убить, но нельзя унизить! Братья, мы сражаемся!

Сзади все ученики Праведного Альянса кипели. У Суна Юаньи было место высочайшего престижа в их сердцах, и никто из них не мог принять Черного Предка Инь, так нагло угрожающего Суну Юаньи.

— Возьми это!

Раздался голос, и ко всеобщему изумлению Сун Юаньи взмахнул рукавом. Последний фрагмент карты сокровищ Лорда Бессмертного Источника полетел в сторону Черного Предка Инь.

!!!

Когда вылетела последняя карта, все ученики Праведного Альянса замерли как мертвые. С другой стороны, Се Гуантин оставался невозмутимым, как будто он знал все с самого начала.

— Хахаха, мудрый человек знает, когда нужно плыть по течению. Сун Юаньи, ты сделал правильный выбор. Все остальные передали свою карту сокровищ, так почему же Праведный Альянс должен держать свою карту?

Черный Предок Инь от души рассмеялся. После стольких потерь от рук Суна Юаньи и Праведного Альянса он наконец-то восстановил свои позиции.

— Молодой Мастер, это вам! Этой картой от Праведного Альянса должны быть собраны все шесть. Мы должны найти местонахождение сокровищницы Лорда Бессмертного Источника!

Черный Предок Инь с небольшой задержкой перебросил карту сокровищ Ван Чуну.

— Она действительно была у него!

Ван Чун улыбнулся, держа карту сокровищ в ладони.

В конце концов, человек, который лучше всех вас понимает, является вашим врагом. Это высказывание подтвердилось сегодня.

Черный Предок Инь сражался с Суном Юаньи так много лет, что развил чрезвычайно глубокое понимание его, даже зная, что Сун Юаньи скрывает карту сокровищ.

Конечно, если бы Ван Чун попытался сделать все это в одиночку, ему было бы очень трудно собрать шесть частей карты за такое короткое время.

— Нет необходимости тестировать ее самостоятельно. Мы узнаем, реальна ли она, составив их все сразу.

Встряхнув мантию, он вытащил из рукава остальные пять частей карты.

Свиш! Своей Звездной Энергией Ван Чун положил на землю первый фрагмент карты, затем второй, третий, четвертый, пятый… Каждый из них был положен в соответствии с порядком, определенным жемчужиной.

Мир замолчал, пока все ждали, затаив дыхание, их лица были взволнованы, а глаза сосредоточены на Ван Чуне и последней карте в его руке.

Даже восточно-тюркский Король Багушиду, спрятанный далеко на далекой вершине, повернулся, чтобы посмотреть.

— Пришло время для последней части.

Глаза Багушиду горели страстью. Хотя он дал Ван Чуну пятую часть карты, никто не мог быть уверен, что карта действительно приведет к Сокровищнице Бессмертного Источника.

Пара ярких глаз смотрела на всё происходящее. Будь то Ван Чун или Сун Юаньи, ничто на северо-западе не могло ускользнуть от этих глаз.

Ван Чун стал бесспорным центром северо-запада, центром внимания.

Жжжжжж!

Наконец, последний кусок карты, покрытый звездной энергией, был помещен в промежуток.

Когда последний фрагмент был установлен, карта сокровищ была наконец завершена.

Карта была два фута в длину и три фута в ширину.

Ван Чун подвесил над ней Жемчужину Конденсации Энергии, и мгновение спустя луч света осветил карту. Все шесть частей карты засияли серебряными нитями, отражавшими белые звездные точки.

— Настоящая, она настоящая! Карта сокровищ настоящая!

— Посмотри на это! Изображение появилось на карте! Мы действительно скоро выясним, где находится Сокровищница Бессмертного Источника!

Все были в восторге от новой карты, созданной серебряными нитями. Даже Черному Предку Инь было трудно сохранять самообладание. Жадность, радость, безумие… различные эмоции промелькнули в его глазах. Если даже Черный Предок Инь был в таком состоянии, можно было только представить, каковы были другие.

Ван Чун посмотрел на карту сокровищ и пробормотал про себя:

— Она действительно появилась. — подумать только, что искусство номер один в мире действительно предстанет передо мной!

Это чудесное искусство было чрезвычайно неуловимым и ни разу не появлялось в его последней жизни. Никто не знал, где оно спрятано, даже в самом конце. Многие считали, что это искусство полностью потеряно.

Но с его вмешательством история изменилась.

— Поздравляем пользователя с тем, что он нашел ключ к искусству номер один в мире. За взаимодействие со скрытой Загадкой Судьбы вы были вознаграждены 10000 очков Энергии Судьбы!

Голос Камня Судьбы прозвучал в голове Ван Чуна.

Этот голос сильно удивил Ван Чуна. Камень Судьбы никогда раньше не указывал на то, что была такая миссия.

Может быть, это побочная миссия? Ван Чун удивился. Но побочные миссии редко вознаграждались таким большим количеством баллов, и почему эта миссия по поиску искусства номер один в мире была связана с Загадкой Судьбы?

Ван Чун был глубоко озадачен.

Эта случайная экспедиция на северо-запад, казалось, была связана с каким-то секретом, о котором он не знал.

Но не было времени обдумывать это, поскольку объединение шести частей карты привело к совершенно новому развитию.

Теперь, когда все серебряные нити были обнаружены, над картой сокровищ появилась звездная карта, состоящая из бесчисленных ярких огней.

— Посмотрите туда! — внезапно закричал воин, указывая на особенно большую звезду на звездной карте. — Место, обозначенное этой звездой, должно быть там, где находится сокровищница Лорда Бессмертного Источника!

— Кто знает астрономию? — пинялись кричат несколько человек.

Идентификация звезд — это одно, а знание астрономии — совсем другое. Большая часть мира боевых искусств была погружена в боевые искусства: сколько людей изучали астрономию?

— Северо-северо-запад! — внезапно объявил голос. — Если начинать отсюда, то до шести тысяч восемьсот шагов!

Хотя он был намного слабее, чем такие титаны боевых искусств, как Сун Юаньи, когда дело доходило до познания небес и земли, вероятно, здесь не было никого, кто мог бы сравниться со Старейшиной Формирований.

— Пошли!

Едва Старейшина Формирований закончил говорить, как воздух начал завывать.

Мастера боевых искусств в самом конце толпы немедленно взлетели в воздух, направляясь в направлении, указанном Старейшиной Формирований.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1434. Открытие Сокровищницы Бессмертного Источника! (Часть I)**

Одни люди шли впереди, другие начали бросаться вдаль.

— Хм, кто посмел сразиться с этим предком?! Любой, кто осмелится потребовать Сокровищницу Бессмертного Источника, является врагом нашего Альянса Пяти Предков!

Черный Предок Инь холодно фыркнул, и бросился вперед. Сразу за ним последовали Предок Множества Призраков и Предки Костяного Дьявола.

Более половины мастеров боевых искусств в регионе улетели в указанном направлении, опасаясь, что, если они будут слишком медленными, проиграют.

— Это не верно!

Ван Чун оставался неподвижным, его лицо было спокойным и холодным. Насколько он мог видеть, точки света в воздухе двигались.

Шип!

Спустя несколько секунд, пока Ван Чун и Старик Демонический Император наблюдали, звездные точки света превратились в несколько потоков дыма. Эти серебристые потоки дыма извивались и двигались, пока, наконец, не превратились в строчки сценария печати птиц.

— Что это?

Это внезапное изменение сразу привлекло всеобщее внимание. Боевой Лорд Четырех Концов и Предок Одинокого Безмолвия, который отошел на сотню футов, почувствовали, что происходит, немедленно остановились и повернули назад.

— Что это за слова? Кто их узнает?

Окружающая толпа затараторила, как на базаре. Слова, отображенные на карте сокровищ, несомненно, содержали важную информирование, но они были настолько старыми, что никто из присутствующих не понимал их.

Ван Чун слегка приподнял бровь, будто узнавая их.

Он действительно узнал некоторых из этих иероглифов.

Но пока смотрело так много людей, Ван Чун ничего не сказал.

Эти слова продолжали вертеться в воздухе несколько секунд, а затем полностью исчезли.

— Пошли!

Старик Демонический Император взмахнул рукавом и взял шесть частей карты. Затем он схватил Ван Чуна за плечо и взмыл с Ван Чуном и Старейшиной Формирований в небо.

Позади него мелькнуло тело старосты деревни Ушан.

Шух!

В мгновение ока поток тысяч мастеров боевых искусств устремился на северо-запад.

— Им действительно удалось найти всю карту Сокровищ бессмертного источника! Мы должны уйти или следовать за ними?

Вице-лорд Праведного Альянса Се Гуантин медленно шагнул вперед, его лицо было спокойным и бесстрастным.

Была ли эта карта, оставленная так давно Лордом Бессмертного Источника, настоящей или фальшивой, можно было открыть сокровищницу или нет… казалось, ничто не могло поколебать разум Се Гуантина. Он был лучшим помощником Суна Юаньи, всегда протягивая ему руку помощи независимо от обстоятельств.

Ветер завывал в сильно опустевшем пространстве. После ухода всех мастеров боевых искусств здесь остались только ученики Праведного Альянса.

Все ждали приказа Суна Юаньи.

— Остаться? Почему мы должны остаться? Сокровищница Лорда Бессмертного Источника наконец-то будет открыта, и мы даже предложили последний кусок карты сокровищ. Почему бы нам не пойти посмотреть?

Его глаза засияли, как лезвия, и Сун Юаньи твердо приказал:

— Передайте мой приказ! Все члены Праведного Альянса должны приготовиться к выходу!

Взрыв!

Сун Юаньи шагнул вперед, а затем взлетел в облаке пыли. Позади него в воздух подпрыгнул Се Гуантин. Когда Владыка и Вице-Владыка Праведного Альянса указали путь, все ученики Праведного Альянса начали следовать за ними на северо-запад.

……

Примерно через час огромное количество мастеров боевых искусств собралось в месте, обозначенном звездой на карте сокровищ, и стали обыскивать местность.

Каждый мастер боевых искусств был полон волнения и предвкушения первого в мире искусства Бесмертного Источника.

— Нашел! — вдруг крикнул кто-то. Мастер боевых искусств стоял рядом с выступающим камнем и махал остальным. Но были и новости, поступающие и с других сторон.

— Дворец Цянь, дворец Ли! Ребята, идите на юго-восток и посмотрите!

В центре толпы мастер боевых искусств, который, казалось бы, имел некоторое представление о формированиях, руководил группой в поисках всего региона.

— Похоже, нам не нужно ничего делать!

Старик Демонический Император, Ван Чун, староста деревни Ушан и Старейшина Формирований стояли в стороне.

Со своего расстояния они могли видеть, что эта местность была по существу плоской, если не считать некоторых камней и гравия, унесенных ветром из пустыни Мохейан на южной оконечности. Казалось, что в этом районе нет ничего, что связывало бы его с сокровищницей Лорда Бессмертного Источника.

Хотя группа Ван Чуна изначально считала, что им нужно вмешаться, реальность в конечном итоге застала их врасплох.

Когда тысячи мастеров боевых искусств прочесывали местность, было обнаружено много необычных деталей, а некоторые объекты даже выкапывались из земли.

Собралось очень много мастеров боевых искусств, и довольно многие из них обладали потрясающими способностями. Хотя они не могли сравниться со Старейшиной Формирований, когда дело доходило до понимания формирований, когда они работали вместе, производили эффект, которого не мог достичь даже Старейшина Формирований.

Потребовалось всего несколько мгновений, чтобы понять, что под землей скрывается массивное круглое образование. Это образование было сформировано из бесчисленных массивных камней и имело диаметр в несколько десятков километров. Если бы у них не было указаний на карте и сотрудничества с таким количеством мастеров боевых искусств, они бы никогда не смогли их найти.

Наблюдая за суетой, Старейшина Формирований внезапно заговорил.

— Это не может быть неправильным. В этом месте есть древнее формирование, которое в несколько десятков раз больше, чем предыдущее Формирование Бесссмертного Источника. Оно настолько велико, что полностью раскрыть его нам просто невозможно.

— Но, на мой взгляд, даже Лорд Бесмертного Источника не мог создать такое массивное формирование. На мой взгляд, он, должно быть, позаимствовал географию и местность региона, возможно, даже поток духовной энергии.

— Таким образом, ему нужно было бы изменить только одну часть региона, которую он мог бы использовать, чтобы влиять на другие части, чтобы создать это массивное формирование. Это должно быть то, что называется естественным образованием!

— Однако мне еще предстоит определить цель и правила, регулирующие это формирование.

— Естественное образование?

Ван Чун был поражен словами Старейшины Формирований.

— Мм, природное образование получило свое название от сходства с самой природой. Древний метод создания подобных образований был утерян много лет назад, и теперь никто не знает, как это сделать.

Старейшина Формирований смотрел, как каменное образование постепенно открывается, и удивленно вздыхал. Чем больше он сталкивался с вещами, оставленными Лордом Бессмертного Источника, тем больше трепета и уважения он чувствовал.

— Как жаль, что такие мощные образования были потеряны во времени!

Ван Чун улыбнулся и сказал:

— Хе, старший Чжоу, расслабьтесь. Если это формирование удастся открыть, я обязательно найду способ достать вам Трактат о формированиях.

Он, естественно, понимал, о чем думал Старейшина Формирований. Этот человек не интересовался боевыми искусствами. Его единственным желанием был потерянный Божественный Трактат Формирований Лорда Бессмертного Источника.

— Ха, малыш, из-за этого старик не будет вежливым.

Старейшина Формирований сразу почувствовал прилив энергии. Он протянул палец и указал вперед и влево.

— Если моя догадка верна, активирующее ядро формирования должно быть там!

Мастер боевых искусств, который некоторое время ждал сбоку, немедленно передал слова Старейшины Формирований.

Эта группа людей в некоторой степени уважала этого гроссмейстера формирований, путешествующего с Демоническим Императором. Многие мастера боевых искусств быстро начали копать в районе, указанном Старейшиной Формирований.

— Здесь действительно что-то есть!

Когда земля была раскопана, мастера боевых искусств вскоре обнаружили несколько упавших каменных столбов. На столбах были вырезаны странные узоры и несколько неразличимых слов. Судя по состоянию каменных столбов, они были заброшены веками, может быть, даже тысячу лет.

— Это не так просто! Поскольку Лорд Бесмертного Источника оставил эту карту сокровищ и оставил после себя Формирование Бессмертного Источника и это древнее формирование, он, должно быть, предпринял все необходимые меры. Невозможно не открыть сокровищницу. Однако, мы еще не нашли правильный метод.

Когда Старейшина Формирований заговорил, он закрыл глаза и начал двигать пальцами: его разум рассчитывал.

……

— Владыка Альянса, вы думаете, эти ребята действительно могут найти сокровищницу?

Когда Старейшина Формирований начал считать, пара глаз медленно отвела взгляд. На невысоком холме Сун Юаньи и Се Гуантин стояли бок о бок, окруженные Сицуном Юаньцзя и другими старейшинами альянса.

Пока все остальные раскапывали регион в поисках Сокровищницы Бессмертного Источника, люди Праведного Альянса оставались равнодушными.

Было много активности, но не было никаких признаков того, что Сокровищница Бессмертного Источника находится на грани открытия.

— Нет никакой спешки. Давайте пока посмотрим.

Сун Юаньи смотрел на юную фигуру издалека, со спокойным выражением лица.

Сун Юаньи прекрасно понимал, что сотрудничество и командная работа всех этих мастеров боевых искусств были притворными. Найдут ли они сокровищницу или нет, все, чем это закончится, будет ожесточенной битвой. И это было бы идеальное время для удара.

… Посмотрим, как долго ты продержишься!

Глаза Суна Юаньи вспыхнули, прежде чем вернуться в нормальное состояние.

……

Несколько мгновений спустя Старейшина Формирований открыл глаза и отдал приказ.

— Юго-запад, толкните первый каменный столб!

Грохот! Несколько мастеров боевых искусств толкнули юго-западный каменный столб, и секунду спустя раздался грохот, и земля на юго-западе раскололась. Дуга каменных столбов внезапно вырвалась из земли.

— Юго-восток, толкните второй и третий столбы! — снова приказал Старейшина Формирований.

Грохот! Земля содрогнулась, и из плоской земли показалась еще одна линия столбов.

— На востоке скала седьмая…

— К югу, четвертая скала!

Когда все мастера боевых искусств выполняли приказы Старейшины Формирований и толкали одну выкопанную скалу за другой, земля содрогалась и стонала.

Казалось, что это вызвало серию цепных реакций, и всего через несколько мгновений появился массивный круг из каменных столбов, а затем второй, третий…

Примерно через час появилась основная форма формирования, и по мере того, как Старейшина Формирований отдавал новые приказы, и формирование продолжало развиваться, даже четыре разрушенных столба в центре формирования, казалось, ожили и выправились.

Внезапно земля содрогнулась, и из-под этих четырех столбов в центре формирования начал появляться массивный объект.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1435. Открытие Сокровищницы Бессмертного Источника! (Часть 2)**

— Посмотри туда!

— Алтарь! Это алтарь!

Взволнованная толпа подняла шум, глядя на древний алтарь, поднимающийся из-под четырех каменных столбов.

Алтарь был очень старым. На его внешней стороне были вырезаны облака и древние животные, но теперь они были в пятнах и повреждены.

Алтарь сразу привлек всеобщее внимание.

— Пойдем и посмотрим!

Глаза Предка Костяного Дьявола вспыхнули, и он бросился к таинственному алтарю. За ним внимательно следили Черный Предок Инь, Предок Множества Призраков, Предок Одинокого Безмолвия, Боевой Лорд Четырех Концов и все другие мастера боевых искусств. Огромный поток людей собрался в центре формирования.

Вскоре вокруг алтаря было полно мастеров боевых искусств.

Ван Чун и Старик Демонический Император, идущие бок о бок, прибыли последними.

В центре жертвенника, между четырьмя столбами, стоял круглый бронзовый столб. В тот момент, когда Ван Чун и Демонический Император подошли к алтарю, все посмотрели на них.

— Демонический Император, молодой мастер Ван, мы ждем только вас.

Как только Ван Чун на алтарь, и Черный Предок Инь заговорил, его голос был зловещим, как ядовитая змея.

— Молодой Мастер, шесть частей карты все с вами. Способ открытия сокровищницы определенно также с вами, — сказал Предок Одинокого Безмолвия.

Рядом стояли Сун Юаньи и Се Гуантин и тоже смотрели на Ван Чуна.

Атмосфера постепенно стала странной. Даже Боевой Лорд Четырех Концов смотрел на Ван Чуна, бесчисленные мысли, казалось, мелькали в его глазах. Тысячи мастеров боевых искусств вокруг алтаря молча смотрели на Ван Чуна.

— Ван Чун…

Старейшина Формирований слегка потянул Ван Чуна за рукав с нервным выражением лица.

С найденными шестью фрагментами карты было раскрыто точное местонахождение Сокровищницы Бессмертного Источника, и эта атмосфера совместной работы и сотрудничества давно перестала существовать, постепенно вытесненная атмосферой заговора и интриги. Даже выражение лица окружающих независимых мастеров боевых искусств начало меняться.

И кто только мог устоять перед искушением Искусства Бессмертного Источника и шансом стать номером один в мире?

— Хм, я бы хотел посмотреть, кто достаточно склонен к самоубийству, чтобы попробовать что-нибудь предпринять перед этим стариком! — сказал Старик Демонический Император своим властным голосом.

Выражения лица всех сразу стали жесткими. Даже такие, как Сун Юаньи и Се Гуантин, не могли не нахмуриться.

Воцарилась гробовая тишина.

Даже сейчас мощь Демонического Императора могла терроризировать людей мира боевых искусств.

— Хм, Демонический Император, так много людей смотрят. Вы и ваш ученик не собираетесь разыграть какую-то шутку, чтобы взять все на себя, верно? — холодно рассмеялся Черный Предок Инь.

— Люди, если Демонический Император хочет забрать Искусство Бесмертного Источника, мы все говорим да или нет?!

— НЕТ!

Все закричали в унисон.

Внезапно заговорил Предок Одинокого Безмолвия.

— Ну-ка, успокойтесь немного. Сокровищница Бессмертного Источника еще не открыта. Сейчас не время драться между собой!

Он повернулся к Ван Чуну и Демоническому Императору.

— Господа, нам с огромным трудом удалось получить все шесть частей карты. Не хватает только последнего шага. Как только сокровищница откроется, мы сможем проверить свои навыки друг против друга. Демонический Император, что ты думаешь?

Демонический Император ничего не сказал, обменявшись взглядом с Ван Чуном.

— Хех, все над этим задумываются. Пожалуйста, отойдите в сторону, я открою сокровищницу.

Ван Чун улыбнулся и пошел вперед.

Под спокойной поверхностью бушевал подводный поток, но, по крайней мере, сейчас они не прибегали к ударам.

Все смотрели, как Ван Чун медленно подошел к центру алтаря и остановился перед бронзовой колонной.

Бронзовая колонна была около метра высотой и была покрыта волнистыми узорами и сложными надписями, даже некоторые символы были старше, чем Письмо печати птиц.

На поверхности колонны не было механизмов, поэтому никто не понимал, как эту круглую колонну можно использовать для открытия сокровищницы Лорда Бессмертного Источника.

— Мы посмотрели на это, но не смогли найти ничего важного. — прокомментировал Лорд Четырех Концов. — Однако, учитывая способности Первого Лорда Бессмертного Источника, он не оставил бы ни единой подсказки. Молодой мастер Ван, именно вы разрушили Формирование Бессмертного Источника и забрали ее сокровища. Мы можем рассчитывать только на то, что вы откроете это формирование.

Эти слова заставили всех сосредоточиться на Ван Чуне.

Все было тихо, пока Ван Чун молча осматривал бронзовую колонну, но он не заметил никаких очевидных механизмов на ее поверхности. Ван Чун изначально полагал, что Жемчужина Конденсации Энергии была ключом, но он не видел ни одного слота, который подошел бы к ней.

— Мм?

Внезапно его глаза заметили неглубокий «узор» на вершине колонны, который вызвал у него в голове идею.

Это было изображение зверя, на которое Ван Чун вначале почти не обращал внимания. Но теперь оно излучало знакомое чувство.

Ван Чун немедленно вынул из-за пазухи маленькую статую черного зверя.

Он владел этой статуей в течение некоторого времени, но, в отличие от Жемчужины Конденсации Энергии, Ван Чун никогда не мог найти ей никакого применения. Даже его Мастер и староста деревни Ушан не смогли найти ничего особенного в статуе.

Клак! Только Ван Чун поставил черную статую, и из колонны вырвался мощный поток, удерживающий ее на весу.

Неглубокая резьба зверя немедленно начала погружаться внутрь, прочно укореняя статую в столбе.

КлакКлак! Шестерни начали непрерывно вращаться, и несколько мгновений спустя бронзовая колонна снова погрузилась в алтарь.

Но мгновение спустя с еще одним грохотом из земли поднялся квадратный бронзовый столб. На этот раз на поверхности столба был четкий отпечаток.

— Молодой мастер Ван, поспеши и положи сюда карту сокровищ! — раздался голос из-за спины Ван Чуна, но даже без этого совета Ван Чун мог видеть, что ему нужно делать. Он быстро поместил шесть частей карты сокровищ в квадратный отступ.

Шух!

Прежде чем кто-либо смог присмотреться, из колонны вырвалось фиолетовое пламя, превратившее фрагменты карты в пепел.

— Ах!

— Как это могло произойти?!

Крики тревоги стали раздаваться со всех сторон. Никто не ожидал, что таким будет результат размещения шести частей карты.

Теперь, когда шесть частей карты были сожжены дотла, карта сокровищ Искусства Бессмертного Источника перестала существовать.

Но прежде чем они смогли слишком сильно погрузиться в шок, событие, которого все они ждали с большим нетерпением, наконец, произошло.

Выплюнув фиолетовое пламя, квадратная бронзовая колонна быстро ушла в землю, и шестерни снова начали вращаться.

Толпа кричала и вопила, а алтарь внезапно погрузился обратно в землю, вызвав грохот, который начался под землей в центре и быстро распространился вокруг.

Все это происходило под скрип и лязг шестерен, и толпа начинала паниковать.

Неизвестное всегда было самым страшным из вещей. Никто не понимал, что означают все эти изменения.

Внезапно боец из толпы на что-то указал.

— Посмотрите туда!

Ван Чун и остальная толпа повернулись, чтобы посмотреть.

Когда Ван Чуну удалось отчетливо разглядеть объект, он весь задрожал от шока, с выражением недоверия на лице. Между тем его уши наполнились криками потрясения и недоверия в толпе.

На далеком горизонте показалась огромная гора высотой в несколько сотен метров.

Раньше там не было горы. Как будто она возникла из воздуха.

Но что больше всего всех поразило, так это то, что эта массивная гора была в точности идентична иллюзии Горы Бессмертного Источника, которую все видели.

— Подделка! Это должно быть подделка!

— Один раз она уже появлялась! Значит ли это, что там есть еще одно Формирование Бессмертного Источника?

— Не верю! Это должно быть иллюзия!

Собравшиеся еще живо помнили всех людей, которые умерли в Формирования Бессмертного Источника. Вид идентичной Горы Бессмертного Источника был огромным психологическим ударом.

Некоторые из мастеров боевых искусств, прошедших через Формирование Бессмертного Источника, испытывали ужас, их прежнее возбуждение улетучилось.

— Владыка Альянса, что здесь происходит? Почему появилась еще одна Гора Бессмертного Источника?

Члены Праведного Альянса осматривали Гору Бессмертного Источника.

Сун Юаньи посмотрел вдаль и сказал:

— Это должна быть настоящая Гора Бессмертного Источника. — его спокойное лицо не позволяло никому читать его мысли.

— Грозный! Поистине грозный! Перевернуть небеса и землю, скрыть Инь и Ян — понимание формирований Лордом Бессмертного Источника достигло непостижимого уровня! Я действительно не представлял, что смогу стать свидетелем пика искусства формирований в своей жизни!

В то время никто не был взволнован больше, чем Старейшина Формирований. Все происходящее было полной загадкой для тех, кто не разбирался в массивах.

Но для Старейшины Формирований каждое только что произошедшее событие было наполнено инФормацией.

Это было похоже на огромный айсберг. Обычные люди могли видеть только верхушку, но Старейшина Формирований мог видеть огромное здание под водой, и то, что он видел, было похоже на самый великолепный фейерверк в мире.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1436. Мошенники со всех сторон!**

Это настоящая Бессмертная гора происхождения?

Ван Чун возбужденно пробормотал себе под нос.

Прошло довольно много времени с тех пор, как он получил карту сокровищ Искусства Бессмертного Источника, но это легендарное искусство было не более чем луной в воде для Ван Чуна, далеким и неземным существованием.

Ван Чун никак не предполагал, что он действительно сможет получить это искусство номер один. Но теперь все перед его глазами казалось невероятно реальным.

— Чун-эр, вперед!

Мимо него пронеслась фигура, и в его ухе раздался голос хозяина.

— Происхождение Бессмертной сокровищницы появилось. На этот раз твой хозяин получит для тебя Искусство Бессмертного Источника, несмотря ни на что, и устранит твой дефект совершенствования.

Старик Демонический Император выстрелил в воздух, как птица.

Но даже дальше, Боевой Лорд Четырех Концов, Предок Одинокого Безмолвия, Предок Костяного Дьявола и другие были на шаг впереди и продвигались к горе.

— Пошли!

Ван Чун схватил Старейшину Формирований за руку и последовал за ним.

Бесчисленные мастера боевых искусств начали собираться на массивной и грандиозной Горе Бессмертного Источника. Однако на этот раз, и они отошли от горы на несколько десятков метров, они начали осторожно сбавлять скорость.

— Черт! Это не будет очередной ловушкой, правда?!

ни один из тысяч мастеров боевых искусств не осмелился подойти слишком близко. Даже ученики Альянса Пяти Предков и Праведного Альянса замедлились. Формирование Бессмертного Источника была достаточно мощной, чтобы представлять угрозу даже для титанов боевых искусств, таких как Сун Юаньи и Черный Предок Инь.

— Нет спешки! Пусть идут первыми!

На юго-востоке Черный Предок Инь стоял неподвижно, его глаза скользили по огромной коллекции независимых мастеров боевых искусств. Он слабо улыбнулся.

Все присутствующие мастера боевых искусств были привлечены сюда благодаря репутации Искусства Бесмертного Источника и желанию быть номером один в мире.

Какими бы грозными ни были ловушки Горы Бессмертного Источника, все равно найдутся те, кто не боялся смерти.

Хлопок!

Как и ожидалось, пока все были предельно осторожны, кто-то потерял терпение. Молодой мастер боевых искусств двадцати трех или двадцати четырех лет прижал ладонь к поверхности — Горы Бессмертного Источника.

Бззз! Время, казалось, остановилось, и бесчисленное множество людей уставились на этого молодого мастера боевых искусств и на руку, которую он прижал к горе.

Бесчисленное количество людей, побывавших в смертельных ловушках Формирования Бессмертного Источника, почувствовали, как их лица напряглись, а сердца стучали о грудь.

Но все последовало молчание. Никакой опасности, никаких ловушек.

Что еще более важно, и молодой мастер боевых искусств прижал руку к — Исток Бессмертной Горы. — он не прошел через иллюзию, как все представляли.

Твердая и крепкая скала не позволяла ладони двигаться дальше.

— Это реально! Это настоящая Бессмертная Гора Истока! Это не иллюзия! Мы действительно нашли это!

Прежде чем молодой мастер боевых искусств смог заговорить, один из мастеров боевых искусств, прошедший через Первоначальную Бессмертную Формирование, не мог не крикнуть от радости, и вскоре вся толпа аплодировала.

Их рев и крики заставили содрогнуться сами небеса.

— Он открыт! Настоящая Бессмертная сокровищница происхождения! Отдать карту сокровищ стоило того! Истинная Сокровищница Бессмертного Источника вот-вот появится!

Вдали восточно-тюркский Король Багушиду стоял на невысоком холме и, услышав эти громовые возгласы, улыбнулся.

Богомол преследовал цикаду, не подозревая, что за ним находится иволга. Ему нужно было только предложить единственную карту сокровищ этим мастерам боевых искусств Центральных Равнин, чтобы они справились со всем за него.

— Приехали ли все мобилизованные нами эксперты? — спросил Багушиду, не поворачивая головы.

Эта холодная и красивая восточно-тюркская женщина-убийца опустила голову и сказала: — Ваше Высочество, эксперты из Зала Льва и Горы Черного Солнца пробираются сюда как можно быстрее. Они будут здесь через пять минут.

— Отлично! Возможно, мы сможем получить еще один урожай, помимо сокровищницы Лорда Бессмертного Источника.

Багушиду продолжал улыбаться плотной толпе мастеров боевых искусств Центральных Равнин, но в его глазах блеснул холодный и резкий свет.

……

— Ха-ха, хотя он так долго скрывался, нам все же удалось его выкопать!

Пока эти далекие возгласы сотрясали небеса, в укромном месте группа людей в черном молча стояла вокруг, как призраки.

В самом начале группы стоял мужчина в маске трехглазого оленя, глаза выглядывали, как бусинки льда. Это был человек в черном, которого Ван Чун случайно увидел в Формировании Бессмертного Источника.

Позади него стояли три стойкие фигуры, каждая из которых источала ауру, острую, как меч. Бамбуковые шляпы, которые они носили, ясно указывали на то, кем они были.

Это были трое мужчин в бамбуковых шляпах, которые не так давно сражались с Праведным Альянсом.

Обе группы собрались вместе.

И обе группы усмехнулись и усмехнулись, слушая отдаленные возгласы.

— Милорд, похоже, на этот раз мы сможем совместить наши две миссии! — сказал ведущий мужчина в бамбуковой шляпе, его плащ развевался на ветру, а руки были скрещены.

Мужчина в маске трехглазого оленя кивнул и сказал: — Хех, хотя мне не нравится работать вместе с тобой, в конце концов, это просто кого-то убивает. И раз уж вы поможете, все в порядке.

— Но не забывайте, что у нас есть еще одна группа людей, которых нам нужно убить!

Когда заговорил холодный голос, воздух мгновенно стал мрачным и мрачным.

……

— Милорд, что нам делать?

В другом месте в ряд стояло несколько фигур. Если присмотреться, можно заметить, что эти люди источали энергию, идентичную тем, кто контролировал Формирование Бессмертного Источника и использовал ее против большого числа мастеров боевых искусств.

— Формирование Бессмертного Источника, оставленная Лордом Бессмертного Источника, была разрушена ими, и они даже удалили — ключ. — Теперь открыта даже настоящая казна. Если так будет продолжаться, те предметы, которые оставил Лорд Бессмертного Источника, действительно будут в опасности!

— Текущая ситуация для нас крайне плоха!

Хотя они были очень далеко, они наблюдали за всеми происходящими событиями, включая активацию Ван Чуном алтаря и призыв Горы Бессмертного Источника.

Все они смотрели в одном направлении, на их лицах было видно беспокойство.

Наконец, тишину нарушил голос.

— Последняя воля Лорда Бессмертного Источника не может быть отвергнута, и ситуация не так плоха, как кажется. — сказала фигура, стоящая впереди.

Он был одет в великолепную черную мантию, рукава, ее воротник и плечи были украшены золотой нитью, которая наполняла его благородной аурой.

Но самым поразительным был символ Инь Ян Уцзи на его груди.

Уцзи Источника!

Символ, который носил человек, был не чем иным, как предполагаемым символом Лорда Бессмертного Источника.

Легенда о Высшем и Бесконечном Искусстве Бессмертного Источника передавалась из поколения в поколение в мире боевых искусств, и все знали, что это искусство номер один было создано давным-давно Лордом Бессмертного Источника.

Бесчисленное количество людей без опаски устремлялись вперед, чтобы стать номером один в мире, но в конечном итоге умирали в поисках искусства, только чтобы их заменили другие.

Но мало кто знал, что, помимо Искусства Бессмертного Источника, Лорд Бесмертного Источника оставил потомков, чтобы молча охранять это сокровище.

В течение стольких лет, когда вокруг ходили все настоящие и поддельные карты сокровищ Сокровищницы Бессмертного Источника, никому не удавалось ее найти.

Помимо того факта, что никто так и не смог полностью собрать карту, неудача была частично вызвана тем, что потомки Лорда Бессмертного Источника препятствовали поискам из теней.

Однако эти люди охраняли не только Сокровищницу Бессмертного Источника, но и важный секрет. Несмотря ни на что, они не могли позволить никому открыть сокровищницу Лорда Бессмертного Источника.

— Приготовься! Когда сокровищницу откроют, сколько бы людей ни попадало внутрь, им нельзя позволить выжить! Кроме того, обратите внимание на эту другую группу. Все это время они ожидали из-за кулис. Когда придет время, они обязательно появятся. Что бы ни случилось, их нужно убить!

— Да!

……

Между тем, после того, как воин прижал ладонь к горе, внутри горы произошло еще одно изменение.

Грохот! Земля начала дрожать, вздрагивая гораздо сильнее, чем раньше.

— Что происходит? Может быть какой-то другой механизм? Будьте осторожны!

Почувствовав активность под ногами, мастера боевых искусств попятились, как испуганные звери.

Укусы змеи вызывали у человека страх перед веревками на десять лет, а это была сокровищница Лорда Бессмертного Источника, так что ожидалось, что там будет много засад и ловушек. Но то, что случилось с Горой Бессмертного Источника, застало их врасплох.

Жжжжжж!

С неистовой тряской бесчисленные камни катились по склонам горы.

Какрак! От вершины к основанию начала спускаться прямая и массивная трещина, разделяющая гору надвое.

Трещина расширилась и простиралась в стороны. Все в шоке смотрели, как какая-то таинственная энергия, казалось, контролировала гору.

Десять метров, двадцать метров, пятьдесят метров, сто метров… Половины Горы Бессмертного Источника становились все дальше и дальше друг от друга, а пыль и гравий продолжали сыпаться с ее склонов.

— Что… что здесь происходит?

Это зрелище поразило всех. Даже Ван Чун и Старик Демонический Император не могли не нахмуриться.

Гора Бессмертного Источника была высотой в несколько сотен метров, чрезвычайно крутой и скалистой. Ни один человек не мог просто разделить такую внушительную гору на две половины. Это было больше похоже на работу бога.

— Изысканно! Поистине изысканно! Это прекрасный пример Диаграммы Извивающегося Дракона: земля вверху и небеса внизу! А затем она превращается в Диаграмму Скрытого Дракона. Похоже, настоящий вход в Сокровищницу Бессмертного Источника находится под землей.

Старейшина Формирований погладил свою бороду и все его тело наполнилось возбуждением и радостью.

Как будто в ответ на слова Старейшины Формирований, бум-бум! Земля в центре разделенной Горы Бессмертного Источника внезапно провалилась.

Перед толпой внезапно появилась гигантская яма диаметром от шестисот до семисот метров.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1437. Проявление божественных способностей!**

Дно ямы было невозможно увидеть, а борта были блестящими и гладкими.

Всем казалось, что кратер — бездонная бездна: глубокая, таинственная, опасная, пугающая.

Многие мастера боевых искусств, собравшиеся перед этой зияющей пропастью, чувствовали себя крошечными муравьями.

Воцарилась абсолютная тишина.

Казалось, что время остановилось. Все взоры толпы были прикованы к массивной яме.

Хотя доказательств этому не было, у всех инстинктивно была одна и та же идея.

Эта огромная яма была настоящим входом в сокровищницу Лорда Бессмертного Источника.

Но теперь, когда вход был открыт, никто ничего не сказал, и прежнее возбуждение мгновенно остыло.

— Посмотри туда! — крикнул один из стоявших впереди бойцов, указывая вперед.

Все проследили за его пальцем и заметили каменную стелу высотой около шести или семи футов около таинственной ямы. На стеле киноварью было написано несколько знаков, каждое слово было написано с такой силой, что они врезались в поверхность стелы.

Толпа была так сосредоточена на массивной яме, что сначала не заметила ее.

— Искусство Бессмертного Источника, без ворот к удаче или бедствиям. — Только предназначенный получит его!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, и он узнал слова на стеле.

— Искусство Бессмертного Источника, это действительно Искусство Бессмертного Источника! Сокровищница, оставленная Лордом Бессмертного Источника, должна быть в этой яме! Поехали! — закричал кто-то с невероятным возбуждением.

Раньше все бежали вперед, но теперь зов был встречен тишиной. Даже тот воин, который закричал, остался неподвижным.

Все смотрели друг на друга, и воцарилась странная и неловкая атмосфера.

Все ждали, пока кто-нибудь войдет и узнает, было ли все это ловушкой.

Мир боевых искусств был полон предателей. Тот, кто мог здесь появиться, был непростым человеком. Никто не осмелился бы идти вперед, пока не выяснит, что происходит.

— Хммм!

Видя, что все остальные не двигаются, Черный Предок Инь фыркнул. Мгновение спустя он махнул рукавом, подталкивая трех или четырех независимых боевых мастеров, отправляя их высоко в воздух над ямой.

Эти мастера боевых искусств только что появились над пропастью, а невидимая энергия схватила их и потащила вниз.

— Ах!

Крики пронеслись по воздуху, и эти мастера боевых искусств полетели, как кометы, в яму и исчезли из виду.

Шух!

Те, кто окружал Черного Предка Инь и Альянс Пяти Предков, немедленно отступили, как будто заметили ядовитую змею.

Другие в ужасе повернулись к бездонной черной дыре, их лица побледнели.

— В этой яме что-то странное!

Толпа чувствовала страх в своих сердцах, когда они смотрели на зияющую пропасть.

Действия Черного Предка Инь были довольно жестокими, но он был участником злого пути, так что это действие не было полностью неожиданным.

Напротив, эта огромная яма, основанная на траектории тех мастеров боевых искусств, явно имела какое-то ненормальное притяжение, которое могло ускорить спуск.

Кри! — сверху закричала птица, пролетая над горой. Но мгновение спустя птица завизжала, и тяга затащила ее в яму.

— Ах!

Все мгновенно побледнели от этого зрелища.

Даже такие, как Черный Предок Инь и Предок Одинокого Безмолвия, не могли не дернуться.

Почти все люди, достигшие уровня развития Черного Предка Инь, могли использовать способности, подобные Божественной Процессии Небесного Волка. Но какими бы сильными они ни были, они не могли быть похожими на птиц и свободно летать в небе.

Однако даже птицу мгновенно сбросили с неба в бездну, так на что они надеялись?

— Похоже, войти в Сокровищницу Бессмертного Источника будет не так просто, как мы думали. — внезапно сказал староста деревни Ушан.

С тех пор, как показало себя Формирование Бессмертного Источника, никто не осмеливался недооценивать вещи, оставленные Лордом Бессмертного Источника.

Хотя никто не видел, что было внутри, интуиция подсказывала людям, что эта яма таит в себе опасности.

— Чун-эр, ты помнишь те слова, которые появились над Жемчужиной Конденсации Энергии? — внезапно сказал Старик Демонический Император.

— Я помню! — прошептал Ван Чун, понимая, о чем говорил его Мастер.

Когда шесть частей карты были собраны, все внимание было обращено на звездную карту и местонахождение сокровищницы Лорда Бессмертного Источника. Мало кто заметил символы Печати Птиц, появившиеся в самом конце.

Но Ван Чун понимал, насколько важны эти слова.

— Ложь не ложь: непонятные туманы скрывают солнце и луну: бескрайнее море покрывает жемчужину!

— Истина — неправда: спуститесь в бездну и в девять уровней пещер внутри пещер, в огромный и могущественный Тысячелетний Особняк в Особняках!

Вероятно, это была «бездна», о которой здесь говорится.

Там было еще несколько слов, но, поскольку вокруг было много людей, было не время говорить о них.

Старик Демонический Император ничего не сказал, только кивнул. В его глазах было задумчивое выражение.

Лорд Бесмертного Источника никогда не оставит ничего без причины. В этих фразах определенно был какой-то глубокий смысл.

Толпа вокруг ямы начала болтать, но никто не решился войти.

Пока все колебались, температура внезапно взлетела, а затем красное облако пронеслось по воздуху и начало спускаться по краю ямы.

Это зрелище застало толпу врасплох.

— Это Боевой Лорд Четырех Концов!

Ван Чун сразу заметил, кто это был. Это был единственный человек в регионе с такой смелой и яростной Звездной Энергией.

— Хахаха, не так-то просто взять Искусство Бессмертного Источника для себя!

Черный Предок Инь зловеще усмехнулся и быстро сделал свой ход.

Ура!

С громовым ревом Черный Предок Инь начал закипать черным дымом. Через несколько секунд он превратился в огромного черного дракона. Шух! Он пополз к массивной яме.

Крршшшкрршш! Множество обломков упало в яму, и Черный Предок Инь начал спускаться по гладким стенам ямы, и вскоре исчез из поля зрения.

Все, что оставил после себя Лорд Бесмертного Источника, было опасно и, вероятно, могло убить большинство мастеров боевых искусств. Но для титанов боевых искусств, таких как Боевой Лорд Четырех Концов и Черный Предок Инь, даже самые большие опасности не могли помешать им овладеть искусством номер один в мире.

Шух!

Вид Боевого Лорда Четырех Концов и Черного Предка Инь, рвущихся вперед, стимулировал амбиции толпы.

— Братья, идем внутрь!

— Сокровищница Первородного Лорда Бессмертного Источника открыта! Не позволяйте Боевому Лорду Четырех Концов и Черному Предку Инь забрать все себе! Все, вперед!

— Удача и статус для смелых! Титул номер один в мире будет моим!

— Ублюдки! Не позволяйте им это забрать себе!

Неподвижная толпа мастеров боевых искусств, казалось, проснулась, и устремилась к этой, казалось бы, бездонной яме. Если не войти в пещеру тигра, как можно забрать тигренка? Независимо от того, какая опасность таилась в яме, она не могла преодолеть искушение Искусства Бессмертного Источника.

И если Боевой Лорд Четырех Концов и Черный Предок Инь падут, чего бояться остальным?

Мастера боевых искусств вскоре устремились к краю пропасти, используя различные навыки и грозные искусства, чтобы проложить себе путь к ее дну.

— Пошли!

Предок Одинокого Безмолвия внезапно протянул руку. Густой туман начал собираться, и он призвал всю окружающую воду в этом районе. Вскоре он создал массивный шар из чистой воды, который кружился в воздухе.

Твиш! Взмахнув рукой, Предок Одинокого Безмолвия заставил водный шар поглотить его и всех мастеров боевых искусств рядом с ним. Он взлетел в воздух, а затем погрузился в яму.

Но когда он достиг края ямы, водяной шар превратился в семидесятифутового журавля, который начал скользить по краю ямы.

Даже спустя долгое время можно было слышать крик этого водяного журавля.

— Вперед! Не позволяйте им забрать всё себе!

Это зрелище еще больше стимулировало мастеров боевых искусств, и тысячи из них начали спускаться по гладким стенам ямы.

— Хмм! Сражаетесь с нами за Искусство Бессмертного Источника? Вы не знаете своей силы!

С яростным ревом вышел огромный белый костяной дьявол из группы Альянса Пяти Предков. Массивный костяной дьявол был от тридцати до сорока метров в высоту, полностью сделан из белых костей и окружен черными потоками энергии. Он источал густую ауру смерти.

Шух! Шух! Костяной дьявол полз на руках и ногах, приближаясь к пропасти с поразительной скоростью. Все мастера боевых искусств, оказавшиеся на пути Предка Костяного Дьявола, были отброшены в воздух или в сторону, как мертвые листья.

Когда он подполз ко входу в Сокровищницу Бессмертного Источника, Предок Костяного Дьявола взмахнул рукой и взял Предка Множества Призраков и большое количество экспертов Альянса Пяти Предков себе на спину. После этого Предок Костяного Дьявола начал ползти по стенам ямы, исчезая в ее глубинах вместе с Предком Множества Призраков и экспертами Альянса Пяти Предков.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1438. Невидимая опасность!**

— Пора и нам ехать.

Глаза Владыки Праведного Альянса Сун Юаньи вспыхнули, и он отвел взгляд.

Свиш!

Огромное количество жизненной силы влилось в землю под ногами Суна Юаньи, и мгновение спустя из земли поднялась массивная лоза толщиной с руку. У этой гигантской виноградной лозы, казалось, был собственный разум, и после того, как она подняла Суна Юаньи и Се Гуантина, она поползла к яме.

Спустя всего несколько мгновений он начал медленно опускаться в яму, исчезая вместе с двумя пассажирами.

Сразу за двумя людьми огромные зеленые лозы чудесным образом выросли из земли, создав зеленый проход в пещеру.

— Ха-ха, все, следуйте за Владыкой Альянса! Идем!

Эксперты Праведного Альянса рванулись вперед, взбираясь в глубины ямы вдоль виноградных лоз, оставленных Владыкой Праведного Альянса, и продвигались быстро и стабильно.

Лозы, оставленные Суном Юаньи, позволили экспертам Праведного Альянса двигаться намного быстрее, чем другим.

— Торопитесь! Следуйте за ними вниз!

Многие мастера боевых искусств почувствовали, что их страсть разгорелась от этого зрелища, они ухватились за толстые лозы и отправились в яму.

Каждая из этих толстых лоз прочно укоренилась в гладких стенах пропасти, и с их помощью пересечь яму стало так же легко, как идти по ровной земле.

— Следуй, вперед!

Все больше и больше мастеров боевых искусств начали имитировать это действие.

Но после того, как они поднялись на двадцать-тридцать метров по этим лозам, случилось непредвиденное. Без всякого предупреждения виноградная лоза, за которую ухватились многие мастера боевых искусств, внезапно исчезла в клубах дыма.

Мастера боевых искусств, которые пытались следовать за Праведным Альянсом вдоль этих виноградных лоз, были застигнуты врасплох и закричали, ныряя в пропасть.

— АААААААааааааахх!

Их крики уходили все дальше и дальше в кромешную тьму, продолжая эхом отражаться от стен. Те мастера боевых искусств, которые стояли на краю ямы, заколебались и в страхе отступили.

Что касается экспертов Праведного Альянса, то они давно исчезли из виду.

Вход в Сокровищницу Бессмертного Источника был открыт, и ничто не могло остановить желающих. Те мастера боевых искусств, которые погрузились в пропасть, пытаясь следовать за Суном Юаньи, были всего лишь крошечными волнами посреди огромного озера.

Все больше и больше мастеров боевых искусств устремились ко дну пропасти, как многие муравьи.

Стены ямы были гладкими и крутыми, и купить их было намного труднее, чем предполагалось. Постоянно раздавались крики, пока люди погружались в пропасть, но огромное количество мастеров боевых искусств было не остановить.

— Чун-эр, приготовься. Мы идем вниз.

Старик Демонический Император наконец отвел взгляд и посмотрел на Ван Чуна и старосту деревни Ушан.

— Мм.

Ван Чун твердо кивнул. Неконтролируемое Великое Искусство Творения Небес Иньян в его теле было для него самой большой угрозой. Поскольку вход в Сокровищницу Бессмертного Источника был открыт, ему нужно было посмотреть, что находится внутри.

— Малыш, я не пойду в Сокровищницу Бессмертного Источника. — внезапно сказал Старейшина Формирований. — Я слишком слаб, поэтому даже если войду, я буду обузой. Мне лучше остаться.

— Малыш, помни, что я тебе сказал. Сокровищница Лорда Бессмертного Источника должна содержать Божественный Трактат Формирования, который находится вместе с Искусством Бесмертного Источника. Что бы ни случилось, ты должен получить его для меня. Я буду ждать хороших новостей.

Старейшина Формирований посмотрел на Ван Чуна, его глаза светились надеждой.

В этом Божественном трактате о формированиях было записано множество ныне утерянных древних образований. Каждое формирование было невероятно мощным, и, хотя трактат был бесполезен для большинства мастеров боевых искусств, он был равен боевому искусству номер один в мире в глазах Старейшины Формирований.

— Мм. Несмотря ни на что, я сделаю все, что в моих силах, чтобы получить для вас Божественный Трактат Формирования! — торжественно сказал Ван Чун.

Несколько мгновений спустя Ван Чун, Старик Демонический Император и староста деревни Ушан достигли края ямы.

— Так глубоко!

Ван Чун посмотрел в пропасть.

Смотреть на яму издалека и стоять на ее краю — это два совершенно разных опыта. С края Ван Чун видел только зловещую и кромешную тьму, производящую впечатление бездонной дыры. Ван Чун попытался послать туда свою психическую энергию, но даже его психическая энергия не смогла найти дна.

— Пойдем вниз! — сказал Старик Демонический Император, повернувшись к старосте деревни Ушан. Тот понял и тут же бросил свою белую трость.

Шух!

Трость исчезла, ее место занял белый дракон длиной от тридцати до сорока метров.

Это было Божественное Искусство Белого Дракона деревни Ушан. Староста деревни Ушан ранее использовал это искусство, чтобы применить технику Пять Драконов в Небесах, а теперь он использовал его, чтобы превратить свою трость в белого дракона.

Белый дракон сполз по яме и остановился в двадцати-тридцати метрах от края, молча ожидая.

Шух!

Встряхнув мантией, Старик Демонический Император спрыгнул с края и приземлился на голову белого дракона. Одеяния старосты деревни Ушан раскинулись, он спустился, как гигантская птица, и приземлился рядом со Стариком Демоническим Императором.

— Что бы ни случилось, мы должны получить Искусство Бессмертного Источника!

Ван Чун закрыл глаза, глубоко вдохнул, снова открыл глаза и прыгнул на хвост дракона.

Шух! На глазах у Старейшины Формирований и бесчисленного множества других мастеров боевых искусств дракон начал двигать своими четырьмя когтями, стремительно опуская Ван Чуна, Старика Демонического Императора и старосту деревни Ушан в пропасть. Всего за несколько мгновений они обогнали многих других мастеров боевых искусств.

Как странно. Эта яма была похожа на черную дыру.

Стоя на хвосте дракона, Ван Чун внимательно чувствовал все вокруг. Теперь, будучи внутри, Ван Чун сразу почувствовал тяжесть на своем теле. Некоторая невидимая энергия воздействовала на его Звездную Энергию, заставляя ее почти выйти из-под его контроля и хлынуть из его пор.

Он никогда раньше не сталкивался с подобной ситуацией, и в этой ситуации ему было очень трудно напрячь свои силы. Если Ван Чун оказался в такой ситуации, можно было только представить, как поживают другие.

Белый дракон стремительно пополз вниз, и когда Ван Чун огляделся, он увидел, что многие мастера боевых искусств спускаются по гладким стенам.

Стены были гладкими и крутыми, что делало их труднодоступными. Таким образом, многие мастера боевых искусств собрали Звездную Энергию на руках и ногах, чтобы прикрепить свои тела к стенам.

— Ах!

Внезапно раздался крик, и в двадцати-тридцати метрах Ван Чун увидел, что несколько мастеров боевых искусств подряд потеряли хватку и упали в бездну.

Но этих мастеров боевых искусств было не остановить, и он мог видеть сотни и тысячи мастеров боевых искусств совершенно незатронутыми, даже ускоряя свой спуск.

Время шло.

Пятьсот метров, тысяча метров… дна по-прежнему не было видно, и мастера боевых искусств с обеих сторон продолжали беспрерывно спускаться, без всяких признаков остановки.

Ван Чун посмотрел и увидел только тьму. Даже со способностями Ван Чуна было трудно увидеть дальше семисот-восьмисот метров.

Чем глубже мы идем, тем темнее становится, и становится еще труднее увидеть, что происходит под нами.

— Когда придет время, нам, возможно, придется полагаться на другие методы. — тихо сказал себе Ван Чун.

— Чун-эр, осторожно!

Пока он думал, голос Старика Демонического Императора раздался в его ухе.

Ван Чун сначала ничего не заметил, но через несколько вдохов он почувствовал, как тяжелый камень упал ему на грудь, и его дыхание внезапно стало намного более сложной задачей.

— Воздух становится все тоньше! Готовьтесь! — предупредил Старик Демонический Император.

Сердце Ван Чуна застыло, и он понял. По мере того как проход продвигался все глубже и глубже, воздух становился все тоньше и тоньше. Без достаточного количества воздуха даже мастеру боевых искусств, который мог бы расколоть землю щелчком пальца, стало бы трудно дышать.

Спуск оказался намного труднее, чем предполагалось.

— Мастера боевых искусств начинают колебаться! — чрезвычайно торжественным голосом сказал староста деревни Ушан.

Ван Чун огляделся.

Тысячи мастеров боевых искусств быстро спускались по стенам, но теперь многие из них остановились и нерешительно посмотрели вниз. Хотя сначала они ничего не заметили, эти мастера боевых искусств теперь прекрасно понимали, что они столкнулись с первым препятствием в Сокровищнице Бессмертного Источника.

Этим препятствием были не другие амбициозные специалисты, а стремительно разреженный воздух в яме.

Это была непреодолимая преграда!

Как только воздух станет достаточно разреженным, мастера боевых искусств умрут, как и все остальные.

— Черт! Как это могло быть?!

Мастер боевых искусств, который ползал по стене, как паук, в нескольких десятках футов от Ван Чуна, почувствовал усиливающееся удушающее ощущение, котрое начало влиять даже на его поток Звездной Энергии. Он не мог не ударить кулаком по стене.

Первоначально он считал, что его величайшими противниками в получении Искусства Бесмертного Источника были такие высококлассные эксперты, как Предок Чёрного Инь и Ван Чун. Он никак не ожидал, что эта первая преграда разреженного воздуха станет преградой, которую он никогда не сможет преодолеть. Он обнаружил, что этого соперника принять труднее, чем любого другого.

— Мы умрем, если так будет продолжаться! Отступаем! Поторопитесь и отступайте!

— Эта пещера слишком глубокая, более тысячи метров… Кто знает, как далеко она заходит?! — в отчаянии сказал другой воин.

Они думали, что она будет максимум семьсот или восемьсот метров, но теперь они были на высоте более тысячи метров, и конца пропасти не было видно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1439. Бездонная яма!**

— Было бы здорово быть номером один в мире, но вам нужно жить своей жизнью, чтобы наслаждаться ею! Это нехорошо! Я должен отступить!

Мастер боевых искусств скрежетал зубами, в его глазах происходила сильная битва. Наконец, он изменил курс и пополз вверх на руках и ногах.

Он чувствовал, что если он сейчас не вернется, то действительно потеряет хватку и умрет.

Один человек повернулся, как первое домино в строю, и другие мастера боевых искусств сразу же начали разворачиваться и неохотно подниматься обратно. Это составляло резкий контраст с той отчаянной борьбой за то, чтобы быть первым, которую они демонстрировались дальше.

Сокровище было важно, но еще важнее жизнь.

Шло время, и подавляющее большинство мастеров боевых искусств продолжали спускаться, движимые соблазном сокровищ. Двенадцать сотен метров, полторы тысячи метров, тысяча восемьсот метров, две тысячи метров… Прошло несколько часов, и отсутствие шума, кроме звука подъема и спуска, стало довольно пугающим.

Однако у ямы не было конца, она оставалась бездонной пропастью.

Шло время, и все больше и больше мастеров боевых искусств не могли успевать и были вынуждены повернуть вспять.

Ван Чун был неподвижен, максимально ограничивая дыхание. Если не присмотреться, можно даже подумать, что это безжизненный труп.

Искусство Дыхания Черепахи!

Необычное искусство, которому он научился у монахов Синдху, наконец, получило возможность продемонстрировать свое применение.

Мастера боевых искусств не могли выжить в условиях разреженного воздуха, потому что их метаболизм был слишком мощным. Но, если снизить метаболизм до минимально возможного уровня, им, естественно, потребуется гораздо меньше воздуха.

Таким образом, даже если воздух был разреженным, можно было бы нормально передвигаться.

Это была контрмера, которую Ван Чун придумал с этой бездонной пропастью.

— Неплохо!

Сидя на голове белого дракона, Старик Демонический Император чрезвычайно беспокоился о Ван Чуне. Но теперь, когда он услышал, сколько времени Ван Чуну нужно для каждого вдоха и что его метаболизм упал до минимально возможного уровня, он не мог не кивнуть.

Хотя Ван Чун был молод, он был чрезвычайно опытным. В подобных ситуациях не нужно было беспокоиться о нем.

Жжжжжж!

Мгновение спустя Старик Демонический Император закрыл глаза и применил свое необычное искусство.

Он не знал Дыхания Черепахи Ван Чуна, но как великий мастер мира боевых искусств и номер один злого пути, Старик Демонический Император знал гораздо больше искусств, чем Ван Чун.

В то же время староста деревни Ушан тоже старался не дышать.

Множество мастеров боевых искусств продолжали карабкаться по стенам, как обезьяны. Удача оказалась в опасности, и многие мастера боевых искусств не желали сдаваться перед лицом этой опасности.

Мы должны быть почти в трех тысячах метров от вершины! Но дна не видно. Насколько глубока эта яма, оставленная Лордом Бессмертного Источника? И почему ему пришлось так усложнять свою сокровищницу?

Ван Чун сидел неподвижно, используя свою Звездную Энергию, чтобы прикрепиться к белому дракону. Тем временем его разум гудел от мыслей.

Будь то в этой жизни или в прошлой, Ван Чун прошел через бесчисленное количество опасных мест, но ни одно из них не заставило его почувствовать себя таким незначительным, как эта гигантская пропасть. Люди, висящие на стенах, были похожи на крошечных муравьев, и могли упасть в любой момент.

Эта яма казалась частью мира гигантов, и никто не знал, где находится ее конец.

На высоте трех тысяч метров воздух был необычайно разреженным. Такое расстояние было невообразимым для многих мастеров боевых искусств, сравнимым с бездной. Но Ван Чун почувствовал, что это небольшое расстояние для огромной ямы диаметром от семисот до восьмисот метров.

Каждый, кто приезжает сюда, должен прийти сюда, чтобы стать номером один в мире, но кто знает, сколько из них могут дотянуть до дна?

Когда эта мысль пронеслась у него в голове, Ван Чун медленно поднял голову.

С точки зрения Ван Чуна наверху была тьма. Проход, через который они вошли, висел высоко в небе крошечной звездочкой размером с кунжутное семя. И из того, что он смог разобрать, по-прежнему было много мастеров боевых искусств, спускающихся вниз.

Эти картины объединились, чтобы создать впечатление об этом месте как о темном переходе в другой мир.

Шух!

Пока он думал, все вокруг дрожало, и на него упало большое количество камней и гравия. Белый дракон задрожал, потрясая вместе с собой Ван Чуна.

Пораженный Ван Чун поспешно взял себя в руки.

Это пит-уолл!

Глаза Ван Чуна заблестели, и он сосредоточился на стене пещеры внизу.

На такой глубине свет был крайне слабым, и ничего нельзя было разобрать. Но Ван Чун видел слабый белый свет, отражающийся от стен.

— Чун-эр, будь осторожен! Стены здесь более гладкие, а камни более рыхлые. Мы больше не можем использовать белого дракона! — раздался из темноты чрезвычайно мрачный голос Старика Демонического Императора.

Спустя три тысячи с лишним метров, пока конца не было видно, по стенам ямы стало труднее подниматься. Этого никто не ожидал.

— Брат Фан, приготовься изгнать белого дракона. Мы будем использовать собственные ноги! Чун-эр, ты готов? — строго сказал Старик Демонический Император, обращаясь сначала к старосте деревни Ушан, а затем к Ван Чуну.

— Мм.

Староста деревни Ушан кивнул. Он использовал белого дракона, чтобы быть осторожным, так как они не очень хорошо понимали это место, но теперь в этом не было необходимости.

— Ваш ученик понимает!

Ван Чун строго кивнул, но выражение его лица почти не изменилось.

Перемена произошла быстрее, чем ожидалось, но Ван Чун считал, что пора использовать свои собственные руки и ноги.

Шух!

Несколько мгновений спустя одна из ног белого дракона поскользнулась, посылая еще один дождь из грязи и камней, падающих в бездну. Вес дракона и трех пассажиров на нем был намного больше, чем могли выдержать стены.

Теперь им было намного лучше разделиться и путешествовать в одиночку.

Ура!

С драконьим криком староста деревни Ушан сжал руку. Реалистичный белый дракон немедленно исчез, превратившись в шестифутовую белую трость, которая влетела в руку старосты деревни Ушан, как птица.

Шух! Шух! Шух! Старик Демонический Император прыгнул вперед, образовав в воздухе небольшую дугу. Его ноги прочно прилегали к гладкой поверхности стены, и мощная Звездная Энергия хлынула через его подошвы в пещеру.

Старик Демонический Император продолжил просто пересекать стену пещеры, как будто он шел по ровной земле, углубляясь в темноту. Староста деревни Ушан протянул свою трость, приземлился на стену и начал следовать за Стариком Демоническим Императором аналогичным образом.

Что касается Ван Чуна…

Хотя его сила была ограничена, как мастера Великого Искусства Созидания Небес Иньян, он был чрезвычайно искусен, когда дело доходило до использования притяжения его Звездной Энергии.

Шух!

В тот момент, как он спрыгнул с белого дракона, он извлек немного энергии из Жемчужины Конденсации Энергии и собрал ее в энергетический вихрь в своем животе. Это произвело отталкивающую силу, более чем вдвое уменьшившую огромную тягу, исходящую от дна ямы. Между тем, его ноги потянулись к стене и вскоре крепко зацепились за нее.

Этого должно хватить.

— Используя этот метод, я смогу свести к минимуму тягу со дна ямы. — тихо сказал себе Ван Чун.

Об энергетическом вихре он начал думать еще до того, как войти в яму, но ему требовалось некоторое время, чтобы наконец осознать его. Сначала он не был в этом уверен, но теперь стало очевидно, что энергетический вихрь оказался довольно эффективным. Несмотря на это, Ван Чун не осмелился проявлять беспечность.

Эта яма была опасным и неизведанным миром. Маленькая уловка Ван Чуна позволила ему только сохранить прекрасный баланс. Хотя ему было легче, чем другим, ему все равно нельзя было расслабиться.

Никто не знал, какие еще опасности могут быть в этой огромной яме!

— Будьте осторожны! Вероятно, здесь будет намного опаснее. — в последний раз сказал Старик Демонический Император перед тем, как исчез в темноте.

Ван Чун последовал за ним.

Пятьсот метров, семьсот метров, девятьсот метров…

По мере того как они продвигались все глубже и глубже, дышать становилось все труднее. Во многих местах стена казалась чрезвычайно гладкой, но малейшее давление заставляло ее крошиться, как тофу, и было очень легко упасть.

Как мы еще не дошли до конца?

Ван Чун наморщил лоб. Он мог слышать звуки крошащегося камня вокруг себя и в темноте смутно различать, что несколько человек продолжают спускаться.

На этой глубине было значительно меньше мастеров боевых искусств, чем было вначале, но все же их было значительное количество.

Ван Чун почувствовал, что их было семьсот или восемьсот.

Некоторые люди использовали сабли и мечи, а некоторые даже использовали стальную веревку. Каждый использовал свои собственные навыки, и кем бы они ни были, любой, кто мог достичь этого уровня, был невероятным экспертом.

Ван Чун сосредоточил свои мысли и продолжил свой путь вниз.

Идти по стене пещеры, как если бы человек шел по ровной поверхности, было чрезвычайно трудно. Упав, даже Ван Чун не знал, сможет ли он выжить.

Четыре тысячи метров, пять тысяч метров, семь тысяч метров — на такой глубине не было видно даже света от входа.

Его окружал мир тьмы, полный опасностей.

И конца не было видно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1440. Засада во тьме!**

— Что тут происходит? Уже семь тысяч метров! Почему нет конца?!

Неистовый рев раздался из темноты. После того, как люди спустились так далеко и израсходовали так много Звездной Энергии, после того, как воздух стал таким разреженным, а стены такими опасными, некоторые мастера боевых искусств наконец достигли предела.

Если бы они с самого начала знали, что эта яма будет такой глубокой, многие из них очень долго думали бы, прежде чем решиться туда спуститься. Но самым важным было не то, что она глубокая, а то, что нельзя было сказать, насколько она глубока. Это был самый мучительный аспект.

— Пошли! — крикнул неохотный голос. — Если так будет продолжаться, мы будем измучены до смерти еще до того, как достигнем Сокровищницы Бессмертного Источника

Даже эти могущественные мастера боевых искусств начали терять надежду, а некоторые из них развернулись и начали восхождение обратно.

Перед лицом этой, казалось бы, бесконечной проблемы, они наконец решили отступить.

Это хорошо. По крайней мере, мы можем заранее устранить некоторых из более слабых конкурентов!

Ван Чун улыбнулся. Он сразу понял, в чем заключались намерения Лорда Бессмертного Источника.

Искушение Искусства Бессмертного Источника было слишком велико, и почти не было мастера боевых искусств, который мог бы ему противостоять. Эта бездонная яма могла заставить большинство мастеров боевых искусств отступить перед лицом трудностей, что дало бы избежать бессмысленных жертв.

— Ах!

Внезапно во тьме раздался крик, громко эхом разнесшийся по всей яме. И в отличие от прежнего, это был крик сильнейшей боли, крик кого-то, кого ранили из засады.

Жжжжжж!

Ван Чун поморщился и сразу почувствовал серьезную опасность. Но, прежде чем он успел среагировать, он услышал несколько пронзительных свистов, приближающихся к нему.

К Ван Чуну с поразительной скоростью приближались двадцать-тридцать игл.

Взрыв!

Ван Чун немедленно послал заряд энергии из своего даньтяня, который принял форму стены, чтобы защитить людей вокруг себя.

Пиньпиньпинь! Иглы убийцы были выбиты.

Но мгновение спустя он услышал «пахпахпа» над своей головой.

— Нехорошо!

Ван Чун задрожал от понимания. Повернув голову, он увидел, что метров в двадцати-тридцати над ним в стену воткнулся ряд игл. Мгновение спустя в этих иглах взорвалась Звездная Энергия.

Грохот! Земля и камни посыпались вниз на Ван Чуна.

Свуш!

Ван Чун завел ладонь за спину, а затем бросился в сторону.

Спустя долю секунды несколько дюжин игл, охваченных разрушительной энергией, полетели в Ван Чуна. Половина из них была нацелена прямо на него, а другая половина была нацелена на свободный камень вокруг него.

Тяга ямы была огромной и напрямую влияла на Звездную Энергию. Это было чрезвычайно опасно для мастеров боевых искусств, и поскольку таинственный нападавший заставлял Ван Чуна передвигаться, одновременно разрушая стены вокруг него, они явно затаили злые намерения.

Они не хотели ничего, кроме падения Ван Чуна.

Еще больше Звездной Энергии вырвалось из тела Ван Чуна, быстро расширяя энергетический вихрь перед его животом, чтобы он мог лучше противостоять притяжению пещеры. В то же время Ван Чун еще раз сменил позицию, создав огромную тягу от своего тела, которая удерживала его на стене примерно в семи-восьми метрах от него.

Пока Ван Чун делал все это, он взмахнул рукавом, подметая десять с небольшим игл и семь или восемь валунов, которые летели сверху, своей Великой звездной энергией Иньян, и отправлял их в полет на нападавшего.

— Вперед!

Мерцающие изображения солнца и луны появились вокруг Ван Чуна, и он довел до предела Великое Искусство Творения Небес Иньян, и эти иглы и валуны набирали скорость, летя так же быстро, как молнии.

Бум бум бум!

Спустя несколько секунд с другой стороны послышались взрывы и рушащийся щебень. После этого раздался странный и злобный смех.

— Кекекеке, малыш, тебе повезло, что ты спасся!

— Черный Предок Инь!

Глаза Ван Чуна застыли: он мгновенно узнал его голос.

Черный Предок Инь ушел быстрее, чем большинство из них, буквально через несколько мгновений после Боевого Лорда Четырех Концов. По логике вещей, он должен был опередить его как минимум на две тысячи метров, но оказалось, что он повернул назад и устроил засаду.

Ван Чун мог сказать по голосу, что он находился на расстоянии семисот или восьмисот метров, на другой стороне ямы.

Если бы это была поверхность, это расстояние было бы ничто. Но в этой яме, где воздух был разреженным и сила тяжести была сильной, летать было чрезвычайно трудно. Даже несравненные эксперты, такие как Ван Чун и Черный Предок Инь, не смогли этого сделать.

Именно потому, что Черный Предок Инь заметил это, он решил устроить засаду.

— Ах!

Пока разум Ван Чуна быстро вращался, пытаясь придумать способ справиться с Черным Предком Инь, раздался крик тревоги.

— Чжан Вэньфу, ублюдок!

Панический и разъяренный голос Черного Предка Инь исчез вдали.

Похоже, он понес какую-то потерю.

— Чун-эр? Ты ранен?

В порыве воздуха рядом с Ван Чуном появилась фигура с серьезным видом. Его Мастер, Старик Демонический Император, в какой-то момент вернулся, чтобы проверить его.

— Все хорошо!

Ван Чун почувствовал прилив тепла и покачал головой.

— Но похоже, что Альянс Пяти Предков начал нацеливаться на других.

Собирая фрагменты карты сокровищ, все работали вместе, и даже Черный Предок Инь играл значительную роль. Но теперь их отношения как временных союзников явно подошли к концу.

Нападение Черного Предка Инь ясно показало, что их отношения вступили в новую фазу.

На этом этапе каждый будет использовать все доступные уловки, чтобы убить своих противников и уменьшить количество своих конкурентов.

— Ситуация очень сложная. Наш обзор ограничен, как и наша сила. Сделай все возможное, чтобы не уходить от меня очень далеко. Таким образом, независимо от того, какая существует схема, твой Мастер может разобраться с ней в любое время, — строго сказал Старик Демонический Император. С тех пор, как они вошли в эту яму, Старик Демонический Император стал необычайно серьезным.

Ван Чун кивнул и последовал за Стариком Демоническим Императором. Они продолжили спускаться.

С начала экспедиции прошло шесть часов. Когда Ван Чун и Старик Демонический Император отважились углубиться более чем на семь тысяч мастеров, многие мастера боевых искусств отважились войти в огромную яму.

И к настоящему времени те мастера боевых искусств, которые сдались, начали появляться на поверхности.

Это был первый случай в истории мира боевых искусств, когда так много людей приняли участие в одном мероприятии, в котором участвовали даже титаны, такие как Черный Предок Инь.

— Молодой мастер, это место слишком опасно. Мы действительно идем вниз?

В месте, очень далеко от ямы, высокий и внушительный стражник посмотрел на молодого мастера Цинъяна.

Около четырех часов назад некоторые мастера боевых искусств вылезли из ямы с некоторой информацией. В их разговорах постоянно можно было слышать такие фразы, как «воздух слишком разреженный», «стены слишком гладкие», «бездонно» и «притяжение слишком сильное». Вся эта информирование указывала на то, что эта бездонная яма была слишком опасной и не подходила для них.

Хотя молодой мастер Цинъян был эрудированным знатоком боевых искусств, сам он не обладал очень высоким уровнем совершенствования. В глазах большинства мастеров боевых искусств он мало отличался от обычного человека.

Если даже эти мастера боевых искусств не выдержали, вряд ли можно будет сомневаться в том, как будут обстоять дела с молодым мастером Цинъяном.

— Меч-дракон, ты знаешь, на что похожа моя личность. Искусство Бессмертного Источника — искусство номер один в мире, и открытие сокровищницы — уникальная возможность. Если мы не пойдем внутрь и не посмотрим, что внутри, я останусь с сожалением на всю жизнь.

Молодой мастер Цинъян в своей лазурной мантии смотрел сияющими глазами на яму.

Характер молодого мастера Цинъяна был экцентричным, и он редко общался с миром боевых искусств. Ни одна фракция никогда не могла завербовать его на свою сторону.

Но даже при том, что молодой мастер Цинъян не имел особого стремления к статусу или власти, у него был интерес, о котором знали все в мире.

Молодой мастер Цинъян любил путешествия и приключения. Где бы ни было странное или опасное, он был там. Молодой мастер Цинъян потратил больше половины своего времени на это занятие.

Теперь, когда сокровищница Лорда Бессмертного Источника была открыта, сокровищница того, кто действительно был сильнейшим, молодого мастера Цинъяна, должна была войти и взглянуть, даже если он умрет внутри.

Как постоянный опекун юного мастера Цинъяна, человек, известный как Меч-Дракон, мог только вздыхать.

Он знал, каким будет ответ, но надеялся убедить молодого мастера Цинъяна в обратном.

— Меч Дракон понимает. Независимо от того, куда идет Молодой Мастер, ваш подчиненный клянется следовать за вами, — строго сказал Меч-Дракон с решимостью в глазах. Независимо от того, насколько это было опасно, пока он был там, он следил за тем, чтобы ни один волос молодого мастера не пострадал.

Меч-Дракон быстро положил молодого мастера Цинъяна на спину, а затем взял веревку, чтобы связать себя и молодого мастера Цинъяна вместе. Это было сделано, чтобы избежать неожиданных неприятностей.

Вокруг ямы не было много мастеров боевых искусств. С молодым мастером Цинъяном на спине, Меч-Дракон бесстрашно направился к яме. Но прежде чем они успели спуститься, черный поток энергии устремился вперед и погрузился в глубину.

Они двое ясно почувствовали огромную ауру на этой черной фигуре, которая была на одном уровне с такими, как Черный Предок Инь и Сун Юаньи.

— То есть…?

Меч Дракон задрожал, и в его глазах появилось глубокое предчувствие.

— Восточно-тюркский Король Багушиду!

Глаза молодого мастера Цинъяна вспыхнули, пока он говорил.

Он был прирожденным ученым, и, хотя у него не было глубоких отношений с фракциями мира боевых искусств, он знал всех мастеров боевых искусств, даже экспертов соседних зарубежных стран, как свои пять пальцев.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1441. Буря клинков!**

— Богомол преследует цикаду, не подозревая, что за ним находится иволга. Восточно-тюркский Король предложил карту сокровищ, но решил пойти туда одним из последних. Кажется, он питает большие амбиции.

Меч-Дракон молча обдумывал комментарий своего хозяина.

— Молодой Мастер, расслабьтесь. Я гарантирую, что он не причинит вам вреда!

С молодым мастером Цинъяном на спине, Меч-Дракон рванулся вперед, и вскоре он уже спускался в яму по гладким стенам.

Время шло медленно, и, казалось, больше людей не появится.

Но появилось еще несколько фигур. Они были одеты в плащи и ничем не отличались от других мастеров боевых искусств, но излучаемая ими энергия была идентична энергии тех, кто контролировал Формирование Бессмертного Источника.

— Когда ворота открыты, их трудно снова закрыть. Все мастера боевых искусств должны были войти в Бесконечную Бездну, — внезапно сказал один из персонажей.

Если бы эти мастера боевых искусств пришли сюда, чтобы послушать, они, несомненно, были бы ошеломлены. Это произошло потому, что Стражи Бессмертного Источника называли эту, казалось бы, бездонную яму Бесконечной Бездной.

— Судя по тому, сколько времени прошло, эти мастера боевых искусств должны были добраться до этого места. — сказал другой Страж Бессмертного Источника.

— Это должно случиться максимум через десять минут. — сказал другой из них.

— Хм, приготовься активировать механизм. На этот раз они все должны умереть! Только крайняя смерть и страх могут внушить этим людям трепет перед Лордом Бессмертного Источника! — объявил ведущий Страж Бессмертного Источника.

Жжжжжж!

Наложив какое-то заклинание на Бесконечную Бездну, группа удалилась.

……

Клангклангклац! Из ямы донесся металлический лязг, раздались звуки битвы в темноте. Чем глубже, тем чаще становился звук.

Ван Чун, Старик Демонический Император и староста деревни Ушан сгруппировались вместе, быстро спускаясь по гладкой стене ямы. Ауры, выходящие из их тел, сделали так, что очень немногие люди осмеливались спровоцировать их, но неизбежно оставались люди, которые пытались устроить засаду на их группу.

ТвишТвишТвиш!

Бесчисленное количество жуков размером с кулак внезапно появилось впереди группы, обильно разбросанных в воздухе.

Староста деревни Ушан протянул свою белую трость, посылая огромную волну Звездной Энергии. Она сразу превратилась в барьер, который блокировал и отталкивал жуков.

Бум бум бум! В результате серии взрывов и ужасного крика мастер боевых искусств, спрятавшийся примерно в семидесяти футах от него, был превращен в искореженное месиво и упал со стены.

Взрыв!

С громким лязгом яркая сабельная энергия полетела вперед, серебряная река длиной от тридцати до сорока метров устремилась в сторону группы из трех человек.

— Не зная своей силы!

Тело Старика Демонического Императора стояло под прямым углом к стене, и, просто взмахнув рукавом, он начал собирать вокруг себя огромное количество духовной энергии.

В то же время мощная энергия вырвалась из его тела.

Эта могучая энергия сабли, которая, казалось, могла раскалывать горы, застыла в воздухе в нескольких десятках футов от головы Старика Демонического Императора, неспособная продвигаться дальше.

Взрыв!

Старик Демонический Император выставил вперед ладонь.

— Ааааа! — скрытый мастер боевых искусств, сидящий в засаде, был отброшен на несколько сотен метров ладонью Старика Демонического Императора, извергнувши кровь, и он упал в бездну.

— Хммм, действительно кучка негодяев!

Ван Чун перевел взгляд на другое место в яме.

Ван Чун протянул вперед ладонь, ударивши о стену в семи или восьми метрах над группой, которую он заметил. Камни и обломки рухнули, унеся с собой пять или шесть скрытых экспертов, которые только что готовились к атаке.

— Ааааа!

Панические крики некоторое время эхом разносились по яме.

— Члены Альянса Пяти Предков и Праведного Альянса! — внезапно сказал Старик Демонический Император, глядя, как эти люди падают вниз. Как бывший номер один злого пути, он был очень хорошо знаком с энергиями этих двух групп.

— Это они. Когда Черный Предок Инь и Сун Юаньи направились вниз, они, вероятно, думали о том, как с нами поступить.

Ван Чун кивнул. Сун Юаньи и Черный Предок Инь привели с собой множество экспертов. Спускаясь сами, они оставили своих подчиненных в засаде.

Если бы это было на поверхности, эти люди представляли бы небольшую угрозу, но в этой уникальной среде малейшее невнимание могло привести к тому, что даже пиковый Великий Генерал мог потерять равновесие и потеряться в бездне.

— Мастер, староста деревни, идите вперед, а я разведаю, используя Психическую Энергию, идучи сзади. Я немедленно сообщу вам, если что-нибудь почувствую.

По мере продвижения они продолжали встречаться с различными атаками, но им удалось заблокировать их все.

Постепенно они достигли глубины восьми тысяч метров.

Жжжжжж!

Внезапно, без всякого предупреждения, в их головах возникло странное ощущение.

Ван Чун посмотрел вперед.

Мгновение спустя Ван Чун почувствовал что-то очень странное в темноте. Это были тысячи мерцающих огней, парящих в воздухе, как огромный косяк рыб.

— Опасность!

В тот момент, когда Ван Чун послал свою психическую энергию, чтобы поглотить эти огни, он сразу почувствовал опасность. Ван Чун наконец смог «увидеть», что эти тысячи огней были металлическими лезвиями.

Эти металлические лезвия были равномерно распределены по яме, и даже Ван Чун и его огромное количество Психической Энергии не смогли определить, сколько их было и насколько широко их распространение.

— Нехорошо! Мы не можем пересечь эти ловушки!

Разум Ван Чуна задрожал. Его обследование психической энергии показало, что эти металлические лезвия находятся в состоянии гибернации. Пока никто не прикасался к этим металлическим лезвиям и не тревожил их, опасности не было.

— А? Что это такое? — внезапно заговорил чужой голос примерно за тысячу метров вниз. Казалось, что мастер боевых искусств дальше впереди заметил плавающие в яме металлические лезвия.

— Поторопитесь и уберите эти вещи с дороги! — еще один слабый голос раздался снизу.

— Нехорошо!

Ван Чун поморщился, и его чувство опасности увеличилось в десятки раз. Ван Чун хотел позвать их, чтобы остановить, но было слишком поздно. Тот воин внизу, казалось, заметил опасность этих металлических лезвий и послал заряд Звездной Энергии, чтобы оттолкнуть ближайший клинок, столкнув его с другим.

Эта реакция была понятной. Увы, мастер боевых искусств не мог представить, к каким последствиям приведет его инстинктивное действие.

Лязг!

Раздался резкий лязг, один металлический клинок врезался в другой в глубине. Мгновение спустя рассеянный лязг превратился в какофонию, продолжающую распространяться по яме.

Бум!

Мгновение спустя бесчисленные металлические лезвия, уходившие глубоко в темноту, проснулись, как дикие звери, и разразились мрачной энергией, напугав бесчисленных мастеров боевых искусств на стенах ямы.

Эта мрачная энергия быстро нарастала и вскоре превратилась в ужасную бурю.

Взрыв!

В мгновение ока десятки тысяч металлических лезвий заскрипели в воздухе, превратившись в шторм лезвий, взметнувшихся вверх, оставив в воздухе ужасающие шрамы.

— Аааааа! — стали разноситься жалобные крики. Первые несколько сотен мастеров боевых искусств не смогли заблокировать тысячи клинков. Металлические лезвия просто размололи их, как гигантская мясорубка, посылая куски нарезанного мяса каскадом в бездну.

Огромная машина для убийств начала вращаться. Все это было только началом.

Свишсвишсвиш! Тонкий, острый металлический клинок без ручки, просвистевший, мгновенно ударил мастера боевых искусств, прижатого к стене на высоте семисот или восьмисот метров над штормом. Мастер боевых искусств не был слабаком, но его сила была ограничена, пока он был так далеко под землей, и металлический клинок мог разрезать его позвоночник.

— Ах!

Мастер боевых искусств дрожал и вскрикивал, инстинктивно запрокидывая голову. По его телу пронеслось еще несколько металлических лезвий. Одно порезало ему шею, а четыре других ударили его по конечностям и торсу. Прежде чем боец успел даже крикнуть, его порезанные конечности и туловище обрушились дождем, сопровождаемым ливнем крови.

И это была только прелюдия.

Огромный шторм из тысяч клинков устремился вверх, и все мастера боевых искусств в этой яме диаметром восемьсот метров, в том числе Ван Чун, Старик Демонический Император и староста деревни Ушан, были захвачены ими.

— Ах!

Началась ужасная бойня под звуки жутких криков. У тысяч мастеров боевых искусств просто не было времени среагировать, пока ужасный металлический шторм не разрубил их на куски, осыпая яму их расчлененными частями тела.

За секунду огромная яма превратилась в ад.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1442. Ван Чун наносит удар!**

— Чун-эр, осторожно!

Борода Старика Демонического Императора дрожала. Он почувствовал опасность в первый же момент, и с горящими глазами немедленно бросился перед Ван Чуном и выпустил свою Звездную Энергию в массивный барьер, чтобы защитить группу из трех человек. Взрыв! Еще один поток Звездной Энергии хлынул через его ноги глубоко в стену ямы, сливая Старика Демонического Императора с землей.

Старик Демонический Император был крепостью, которая стойко выдерживала атаки металлической бури.

Бум бум бум!

Через долю секунды после того, как Старик Демонический Император сделал все это, пришла буря клинков. Бесчисленные металлические лезвия непрерывно сталкивались с крепостью из Звездной Энергии Старика Демонического Императора. Их постоянные столкновения создавали оглушительный гул.

Атака была настолько яростной, что барьер Звездной Энергии постоянно сотрясался.

Хотя эти металлические лезвия действительно обладали большой силой, они не должны были представлять серьезную угрозу для эксперта, подобного Старику Демоническому Императору. Однако десятки тысяч из них бесконечно атаковали, а ограничения, наложенные окружающей средой, могли даже оказать давление на такого могущественного человека, как он.

Жжжжжж!

Стоя за барьером Звездной Энергии, Ван Чун чувствовал опасность. Постоянные удары походили на удары метеорита. Более того, стена под ним вздрагивала и дрожала. В этот момент, когда он достигнет предела прочности, он рассыплется, унося их с собой.

Одна секунда, две секунды, три секунды… казалось, что воющий шторм клинков никогда не закончится. Через десять с небольшим секунд группа Ван Чуна приблизилась к критической точке. Но эта буря, казалось, только началась.

Это нехорошо! Если так будет продолжаться, энергия Мастера будет полностью потрачена! И в конце концов, нам все равно будет сложно их отразить!

Внушительная фигура его Мастера казалась непобедимой и способной остановить любую опасность, но Ван Чун ясно чувствовал, как Звездная Энергия в теле его мастера быстро расходуется. Хотя Сун Юаньи и другие, возможно, не осознавали этого, Ван Чун прекрасно понимал, что его мастер не может сражаться в долгих битвах.

Просто постоянно выдерживая такую бесконечную атаку, он быстро израсходует свою Звездную Энергию, и либо падет, либо у него не будет сил противостоять любой другой опасности.

Я должен придумать, как справиться с этой волной!

Ван Чун опустил голову и начал думать.

Крики звенели в его ушах, и бесчисленные мастера боевых искусств падали сверху. Это было не что иное, как бойня. Металлический шторм порезал несколько сотен мастеров боевых искусств на куски.

Ужасный и крупномасштабный шторм мог сделать силу любого мастера боевых искусств незначительной. Хотя группа Ван Чуна на данный момент была в безопасности из-за Демонического Императора, если они не придумают решение, их безопасность продлится недолго.

Взрыв!

Внезапно Ван Чун открыл глаза и начал осматриваться вокруг. Мгновение спустя его глаза вспыхнули, и он ударил.

Бум! Стена ямы под ногами группы Ван Чуна обрушилась внутрь, посылая вниз дождь обломков.

Удар Ван Чуна пробил десятиметровую дыру в стене ямы.

— Мастер, староста деревни, войдите!

Ван Чун протянул левую ладонь в глубину дыры. Между тем, его другая рука потянула старосту деревни Ушан и его Мастера. Шух! Они влетели в дыру. Хотя это напрямую не избавило их от опасности, по крайней мере, уменьшило количество атак, которым они подвергались, на треть.

После этого Ван Чун направил свою Психическую Энергию в, казалось бы, бесконечную пустоту.

Тело Ван Чуна стало неподвижным, но, когда десятки тысяч лезвий пролетали по воздуху, все они отразились в сознании Ван Чуна. Благодаря своей Психической Энергии Ван Чун медленно начал улавливать их траектории.

Сначала эти траектории были нечеткими, и он мог схватить только несколько лезвий, но постепенно он смог прояснить траектории все большего и большего количества лезвий.

Ван Чун, казалось, вернулся в Формирование Бессмертного Источника, его разум производил миллионы вычислений. Так же, как он пытался вычислить правила, управляющие формированием, теперь он пытался найти изъян в этой металлической буре.

После того, что казалось секундой и бесчисленным множеством лет…

— Нашел!

Глаза Ван Чуна вспыхнули. Среди десятков тысяч летающих лезвий он нашел особенный. Клинок находился в двух тысячах метров от Ван Чуна, но, судя по его траектории, он должен был пройти мимо группы Ван Чуна по сложному пути.

Металлический клинок двигался очень быстро, но Ван Чун мог предсказать его движения.

В глазах Ван Чуна этот металлический клинок был самым особенным из всех.

Жжжжжж!

Без всякого предупреждения Ван Чун высунул руку из рукава и потянулся вверх, и его пальцы разжались. Его тяга была не слишком сильной, но полностью сосредоточивалась на металлическом клинке.

Дин! С четким лязгом металлический клинок, который должен был пройти на десять футов над Ван Чуном, внезапно изменил курс и устремился к группе Ван Чуна. Лязг! Это изменение привело к врезанию металлического лезвия в другое металлическое лезвие.

Казалось, время остановилось.

Это столкновение, казалось, имело цепной эффект, вызвавший немыслимое. Эти металлические лезвия, которые столкнулись, отскочили друг от друга и врезались в два других лезвия, в результате чего были затронуты четыре клинка.

И эта картина повторилась снова, каждый клинок отскакивал, чтобы столкнуться с другим, изменяя своих траектории и расширяя масштабы возмущения. Восемь клинков, шестнадцать клинков, тридцать два клинка, шестьдесят четыре клинка, сто двадцать восемь клинков…

Изменив курс одного клинка, Ван Чун смог повлиять на тысячи из них.

Бум бум бум!

Пыль взорвалась, и эти многочисленные клинки внезапно изменили курс и врезались в стены.

Выражения лиц Старика Демонического Императора и старосты деревни Ушан застыли.

Способности, которые продемонстрировал Ван Чун, действительно заставили их вздохнуть с удивлением. По правде говоря, если все, что им нужно было сделать, это оттолкнуть все эти металлические клинки, чтобы достичь такого результата, они двое были вполне способны на это. Но это потребовало бы столько Звездной Энергии, что было бы крайне неразумно делать это в ситуации, когда они даже не нашли дно ямы.

Но Ван Чун взял под свой контроль только один металлический клинок, используя крошечное количество Звездной Энергии, но воздействуя на огромное количество клинков. Даже Старик Демонический Император и староста деревни Ушан были ошеломлены этим подвигом.

Это не имело ничего общего с силой или совершенствованием. Способность Ван Чуна к расчету просто достигла поразительного уровня.

Бум бум бум!

Взрывы продолжались, поскольку металлические клинки продолжали пробивать стены пещеры, разрушая стену на протяжении нескольких тысяч метров.

Однако регион, в котором находилась группа Ван Чуна, не пострадал.

Жжжжжж!

Правая рука Ван Чуна была протянута, его пальцы раскрыты, и он постоянно управлял металлическими клинками, вызывая подобные ситуации. Ни один из клинков не смог приблизиться к группе Ван Чуна ближе чем на сто футов, а Ван Чун использовал довольно небольшое количество Звездной энергии.

— Мастер, староста деревни, давайте продолжим идти! От этого металлического шторма не будет ни одной волны. Если мы останемся в этом регионе, атаки будут продолжаться! — строго сказал Ван Чун.

Хотя они казались безопасными и не использовали много Звездной энергии, психическая энергия Ван Чуна быстро истощалась. Такие громадные вычисления ложились на ум огромным бременем.

Мало того, наблюдения за психической энергией Ван Чуна сказали ему, что какая-то невидимая сила вернула контроль над этими металлическими клинками, которые вонзились в стену, вернув их в небо.

Ван Чун почувствовал, что первая волна металлических клинков развернулась и снова взлетела. Если они не найдут способа уйти, эти бесконечные атаки будут утомлять их, пока они не умрут.

Взрыв!

Мгновение спустя Старик Демонический Император встряхнул своей мантией, разрушил стену пещеры и с поразительной скоростью полетел вниз. Благодаря постоянным подсчетам Ван Чуна, все трое смогли идти, не подвергаясь никаким нападениям.

Пятьдесят метров, сто метров, двести метров… Группа Ван Чуна постоянно продвигалась вниз, и когда они достигли глубины триста метров, позади них раздался пронзительный свист, и тысячи мечей, которые стреляли в них первой волной, вернулись, начиная еще одну взрывную атаку.

Вокруг раздавались крики. Те мастера боевых искусств, которым удалось продержаться первую волну, были мгновенно застигнуты врасплох этой атакой, которая теперь пришла с противоположного направления. Их тела были разрезаны на бесчисленные кровавые куски, которые сыпались со стен.

Зловоние смерти наполняло яму вместе с густым кровавым туманом, и крики непрерывно отражались от стен. Эта яма ничем не отличалась от преисподней.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1443. Предлагая руку помощи!**

— Спасите меня! Спасите меня! Я не хочу здесь умирать… — неподалеку послышался тихий крик о помощи.

Ван Чун управлял клинками в воздухе, когда услышал эту просьбу о помощи и повернул голову.

Недалеко от стены бесчисленными металлическими клинками была вырезана дыра. Она была усеяна изуродованными телами, и в центре этих тел преклонила колени красивая женщина с растрепанными волосами и испуганным лицом.

Ее тело отчаянно дрожало, как будто она была погружена в ужаснейший кошмар.

Любой мастер боевых искусств, который мог достичь этой глубины, не был слабаком, и эта красивая женщина-мастер боевых искусств явно была человеком с глубоким совершенствованием. Увы, перед лицом бесконечных атак металлического шторма будет израсходован даже самый высокий уровень совершенствования и самые большие запасы энергии.

Свишсвишсвиш! Сверху раздался пронзительный свист, и множество клинков снова выстрелили, и в их дальность атаки входила женщина-мастер боевых искусств, которая дрожала всем телом от страха, не подозревая о том, что происходило вокруг.

Если никто не вмешается, она будет обречена.

Но мгновение спустя Ван Чун разжал руку, и клинки, которые собирались метнуться к женщине, тут же начали сталкиваться друг с другом. Казалось, что невидимая преграда образовалась вокруг женщины, так что клинки могли пролететь мимо нее и удариться о стену в десяти метрах от нее.

Грозовым взрывом стены на десять с лишним метров вокруг женщины были измельчены, в результате чего гравий и камни упали в глубину и сотрясали окружающие стены.

Эти яростные взрывы окончательно вывели женщину из себя. Она подняла голову и увидела группу Ван Чуна над собой.

— Спасите меня!

В глазах женщины вспыхнуло сильное желание жить.

Не говоря ни слова, Ван Чун позаимствовал силу у Жемчужины Конденсации Энергии, чтобы создать мощное притяжение, которое привлекло женщину к нему.

— Если ты не хочешь умирать, проглоти эту таблетку и поправляйся как можно быстрее. Я могу помочь только тебе. В остальном тебе придется полагаться на себя.

Голос Ван Чуна раздался в ее ухе, и он предложил ей таблетку.

— С-спасибо…

Оправившись от шока, женщина едва могла говорить. Ее трясло, она едва сумела попасть таблеткой себе в рот. Она быстро начала приспосабливать свое дыхание, и несколько мгновений спустя к ее лицу вернулся красный цвет.

Ван Чун схватил ее и бросился в погоню за своим мастером.

Эти волны металлических атак нанесли ущерб, о котором никто из них и представить не мог. По мере того, как группа из трех человек Ван Чуна продвигалась вперед, гладкие стены превратились в неровный и опустошенный хаос, украшенный человеческими кишками и конечностями.

По приблизительным подсчетам, число людей, убитых первой волной, исчисляется тысячами.

Многие люди поняли, что стела означает — нет ворот к удаче или катастрофе.

— Ах! Моя нога!

— Как это могло произойти? Я не хочу здесь умирать!

— Спаси меня! Поторопись и спаси меня!

Когда Ван Чун двинулся вперёд, он увидел вокруг себя многих лишенных свободы мастеров боевых искусств. Эти люди сумели пережить первую волну чисто благодаря удаче, но тень смерти упорно преследовала их, и они могли умереть в любой момент.

Пока Ван Чун видел человека, он делал все возможное, чтобы спасти его и привлечь на свою сторону.

Группа Ван Чуна начинала с трех человек, но, продвинувшись на несколько сотен метров, они добавили к своей группе от сорока до пятидесяти независимых мастеров боевых искусств.

Четыреста метров, пятьсот метров, восемьсот метров, тысяча метров… они находились на расстоянии восьми-девяти тысяч метров от поверхности. Воздух на этой глубине был чрезвычайно разреженным, и света не было. Глаза здесь были бесполезны, и можно было полагаться только на свои чувства и Психическую энергию для продвижения.

Несмотря на это, металлические клинки продолжали выть над головами, как акулы, ищущие добычу, и не подавали никаких признаков остановки.

Голос старосты деревни Ушан внезапно раздался из темноты.

— Как жаль. Если бы здесь был только брат Чжоу. Со своим опытом он определенно понял бы, где находится переключатель этих металлических клинков.

Нынешняя ситуация была шаткой, как куча яиц. Никто не знал, какую территорию покрыл металлический шторм, и сколько времени им нужно было пройти, чтобы сбежать.

— Если мое предположение верно, на дне ямы должно быть какое-то крупномасштабное древнее образование, глубоко внедренное в стенки ямы. Все механизмы и переключатели этих металлических лопастей должны находиться под контролем этого образования.

— Старший Чжоу сказал, что это место является диаграммой Вселенной, и вся энергия, накопленная этой диаграммой на протяжении веков, была использована Лордом Бессмертного Источника для использования в своих формированиях. Вся эта энергия, вероятно, собрана в этом образовании. И это в десять или даже в сто раз сильнее, чем Формирование Бессмертного Источника. У нас просто нет сил отключить источник энергии! — строго сказал Ван Чун. Он был членом группы, вероятно, с наибольшим пониманием формирований.

— Разве мы не можем пробить стены и вырыть землю, чтобы разрушить формирование изнутри? — внезапно сказал мастер боевых искусств позади Ван Чуна.

— Это бесполезно. Если вы прошли через Формирование Бессмертного Источника, вы должны знать, что Лорд Бесмертного Источника не оставит после себя такой слабости. Попытка прорваться сквозь толщу и разбить формирование с помощью чистой силы не только потерпит неудачу, но и сделает металлический шторм еще сильнее! — торжественно сказал Ван Чун.

Мастера боевых искусств, идущие позади него, мгновенно побледнели. Многие из них прошли через ужас Формирования Бессмертного Источника. Это было похоже на гигантскую мясорубку, тянущую всех к центру формирования, где их можно измельчить.

Если бы это образование, внедренное в стены ямы, было таким же, его действия, вероятно, достигли бы результата, противоположного его предполагаемому результату.

— Уничтожить формирование невозможно! — строго сказал Ван Чун. — Все, что мы можем сделать, это продвигаться вперед, чтобы пройти через территорию, покрытую металлической бурей. Я уверен, что каким бы большим ни был регион, ему должен прийти конец. В противном случае нам придется подождать, пока утихнет буря, и удача определит, кто выживет.

— Даже у самой сильной атаки есть свои правила и слабые места. Хотя металлический шторм чрезвычайно силен, я не верю, что эта атака может продолжаться вечно. Должен быть момент, когда он начнет ослабевать, чтобы завершить наступательный цикл.

Хотя он ничего не знал об этих десятках тысяч металлических клинков, он знал о формированиях. Пока эти металлические клинки приводились в движение Формированием, они не могли избежать его правил.

— Неужели ничего нельзя сделать?

Мастер боевых искусств, которого спас Ван Чун, в отчаянии смотрел на металлические лезвия. Ощущение смерти продолжало цепляться за него, как тень, медленно задыхаясь. Сила Ван Чуна действительно вызвала их восхищение, а сила, продемонстрированная этой группой из трех человек, была поистине огромной.

Но никто не знал, как долго продлится такая стабильность.

Малейшая ошибка заставит тысячи острых лезвий выть и перерубить их всех.

Перед лицом этого огромного металлического шторма мастера боевых искусств были не более чем слишком слабыми муравьями.

— Дайте мне подумать.

Ван Чун замолчал и задумчиво посмотрел на танцующие над головой металлические клинки.

……

При этом группа Ван Чуна была далеко не единственной, кто подвергся атаке.

— Черт! Какой ублюдок сработал ловушку?!

Глубже в яме Черный Предок Инь сидел со своими подчиненными, стиснув зубы от ярости. Он давно заметил эти металлические клинки, плавающие в яме, и ему даже не нужно было думать, чтобы понять, что это какая-то ужасающая ловушка.

Изначально он планировал пройти через эту область, прежде чем кто-нибудь активирует ловушку, чтобы разобраться с мастерами боевых искусств, идущими позади него. Увы, какой-то идиот активировал ловушку, прежде чем он успел отдать приказ, что привело к этой ужасной атаке.

В мгновение ока Альянс Пяти Предков потерял многих экспертов. Если бы он не отреагировал немедленно, половина его людей погибла бы.

— Предок, нельзя ли обезвредить ловушку? — спросил эксперт Альянса Пяти Предков, со страхом глядя на летающие над головой клинки.

— Невозможно! Вы думаете, что предок не хочет избавиться от этой металлической бури? Это не то, что могут сделать люди! Старый ублюдок, Лорд Бесмертного Источника, использует духовную энергию нескольких тысяч ли вокруг нас, энергию, которая накопилась за тысячу лет! Это не то, перед чем может устоять воин.

Черный Предок Инь стиснул зубы и с ненавистью плюнул:

— Ничего не поделаешь. Сила человека не сравнится с силой природы! Мне нужно прорваться!

В тот момент, когда он закончил говорить, Черный Предок Инь максимально расширил свой барьер Звездной Энергии, изо всех сил стараясь прикрыть пять экспертов Альянса Пяти Предков, окружавших его. Несмотря на то, что они подверглись невообразимой атаке, Альянс Пяти Предков преуспевал. Поскольку они вошли в яму раньше других, они наверняка подверглись меньшему количеству атак, чем те, кто пришел после.

Клангклангклац!

Металлические клинки посыпались вниз, и перед лицом этого ливня каждый человек применил метод, аналогичный методу Черного Предка Инь. Преодолеть металлический шторм для них было так же невозможно, как и для Черного Предка Инь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1444. Формирование Бессмертного Источника, версия звездной энергии!**

Жжжжжж!

Когда различные мастера боевых искусств под сильным давлением продвинулись глубже в яму, Ван Чун внезапно открыл глаза.

— Я смогу увидеть, насколько это полезно, только когда попробую!

Мгновение спустя пальцы левой руки Ван Чуна, всегда находившейся за его спиной, внезапно разжались. Пять жемчужин чрезвычайно концентрированной Звездной Энергии вырвались из кончиков его пальцев. Когда эти жемчужины впервые появились, их внутренности казались чрезвычайно нестабильными, но им потребовалось всего несколько мгновений, чтобы затвердеть.

Было очевидно, что эти жемчужины конденсированной энергии были идеей, которую Ван Чун придумал спонтанно.

Жемчуг становился сильнее, поглощая энергию Ван Чуна, и он постоянно становился все более сжатым и утонченным. Вскоре жемчуг стал размером с кулак и источал тусклый свет. Жемчужины начали кружиться в воздухе, смутно перекликаясь друг с другом.

Только формирование может противостоять формированию.

— Давай посмотрим, сработает ли это, — тихо сказал себе Ван Чун.

Во вспышке света еще три жемчужины энергии вылетели из ладони Ван Чуна, присоединившись к другим пяти жемчужинам, медленно вращаясь вокруг Ван Чуна, образуя небольшое и простое образование.

Восемь жемчужин соответствовали восьми воротам Жизни, Боли, Покоя, Остановки, Взгляда, Смерти, Тревоги и Открытия.

— Это…

Старик Демонический Император и староста деревни Ушан справлялись с атаками над головой и поддерживали барьер Звездной Энергии, чтобы группа могла продвинуться вперед, но внезапно почувствовали энергию позади себя и в тревоге повернулись. Их уровень совершенствования позволял им видеть гораздо больше, чем видят другие.

В мгновение ока они кое-что поняли, но эта идея была настолько поразительной, что даже они двое не осмеливались быть слишком уверенными.

Идея была слишком непостижимой.

Как это возможно?

В тот момент у них появилась одна и та же мысль.

Действия Ван Чуна быстро подтвердили их предположения. Бззз! Внезапно проявились образы солнца и луны, и быстро появилась энергия Великого Искусства Творения Небес Иньян. Ван Чун вложил свою энергию в ядро своего простого формирования, создав Инь и Ян.

Вливание энергии Инь и Ян было похоже на добавление глаз к картине дракона, последний штрих в шедевре. Простое формирование начало поворачиваться, Девять Дворцов начали перемещаться сами по себе, и формирование начало поглощать духовную энергию из своего окружения по мере своего развития к более высокому уровню.

— Это… Изначальное Бессмертное формирование!

— Как это могло произойти?!

Все окружающие мастера боевых искусств вскрикнули от шока: они сразу же узнали основу этого небольшого образования.

Энергия, исходящая от формирования, созданного Ван Чуном, была точно такой же, как и Формирование Бессмертного Источника, которое убило так много мастеров боевых искусств, хотя последнее было гораздо более обширным и сложным.

Во вспышке вдохновения Ван Чун сжал это древнее образование и сделал его подвижным. Это было то, что никто не мог представить себе возможным.

Для многих это было чудом.

Все стало тихо. Все смотрели на Ван Чуна глазами, полными уважения, считая его небожителем.

«Формирование Бессмертного Источника имеет тот же источник, что и это формирование. Я надеюсь, что, управляя Формированием Бессмертного Источника, я смогу повлиять на формирование этой металлической бури!»

Ван Чун стоял спиной к толпе, поэтому он не видел их реакции, и ему было все равно.

Ван Чун видел диаграмму Формирования Бессмертного Источника. Он использовал Принципы, обнаруженные на диаграмме формирования, и только что придумал идею использования Звездной Энергии для создания миниатюрного Формирования Бессмертного Источника в воздухе вокруг себя.

Пока в его голове проносились различные мысли, Ван Чун собрался с силами и поднял глаза.

Кри!

Образы тысяч летающих лезвий, падающих с небес, отражались в его глазах и в его сознании. Он еще раз начал считать.

Шух! Ван Чун внезапно поднял ладонь, изгнав маленькое Формирование Бессмертного Источника, сформированное из восьми жемчужин энергии.

Невозможно представить, но восемь жемчужин пролетели сквозь шторм лезвий совершенно невредимыми и вскоре достигли центра ямы.

В тот момент, когда это маленькое Формирование Бессмертного Источника достигло центра ямы, мир содрогнулся, и огромный и могучий шторм клинков внезапно остановился.

Казалось, что была проделана дыра, и энергия начала вливаться в миниатюрное Формирование Бессмертного Источника. Мирская энергия, которая поддерживала формирование металлической бури, теперь была для него перекрыта.

И с этим огромным количеством Первоначальной Энергии эти восемь жемчужин раздулись, пока не стали размером с человеческую голову и продолжали расти.

Формирование Бесссмертного Источника, образовавшееся из этого жемчуга, начало быстро расширяться. Вскоре оно увеличилось в несколько раз от своего первоначального размера, став размером с комнату. Оно начало излучать видимые волны энергии.

Металлические лезвия, входящие со всех сторон, казалось, натолкнулись на невидимый барьер и начали улетать от миниатюрного Формирования Бессмертного Источника, приблизившись к нему на расстояние ста футов.

Более того, под воздействием Формирование Бесссмертного Источника металлические лезвия начали терять скорость и мощность, явно ослабев.

— Невозможно!

Это зрелище поразило всех. Даже далекие мастера боевых искусств, которые сражались сами по себе, были ошеломлены.

Металлический шторм в яме представлял собой крупномасштабное смертоносное построение, подготовленное Лордом Бессмертного Источника. Всего через несколько мгновений после того, как формирование было активировано, оно убило тысячи мастеров боевых искусств и бросило их расчлененные части тела в яму. Это было образование огромной силы.

Никто не ожидал, что можно отобрать огромное количество мирской энергии, питающей формирование, и таким образом повлиять на все формирование.

Жжжжжж!

В нескольких тысячах метров ниже, Черный Предок Инь, который был на грани того, чтобы покинуть регион, покрытый металлической бурей, заметил странность наверху и остановился.

— Как это могло произойти? Появился кто-то, кто сможет противостоять мощи этого огромного формирования!

Выражение шока появилось в глазах Черного Предка Инь.

В то же время в другом месте Лорд Праведного Альянса Сун Юаньи наблюдал за колебаниями энергии, исходящими из центральной области. Выражение его лица было суровым, а глаза задумчивыми.

— Подумать только о существовании такого человека!

Сун Юаньи был чрезвычайно проницательным и чувствовал, что мирская энергия, хранимая в этой яме, стала беспорядочной. В его ядре бурлила энергия, и эта энергия явно была создана руками человека. Сун Юаньи не предполагал, что в этом месте, где сила человека ограничена, есть кто-то, способный нарушить безмерную энергию природы.

— Успех!

Ван Чун был единственным человеком, который сохранил самообладание. Его глаза светились радостью.

Это была его первая попытка превратить энергию в формирование, уплотнить ее и сделать более практичной, и результаты намного превзошли его ожидания.

«Это действительно так, как я догадался. Искусство Бессмертного Источника и Формирование Бессмертного Источника, вероятно, являются двумя наиболее известными произведениями Первородного Лорда Бессмертного Источника, поскольку они носят его имя. Это крупномасштабное формирование, заложенное Первым Лордом Бессмертного Источника глубоко под землей, вероятно, имеет ту же родословную, что и Формирование Бессмертного Источника. Сила Формирования Бессмертного Источника непременно сможет управлять Формированием, управляющим этим металлическим штормом.»

Ван Чун сжал кулаки, в его голове проносились бесчисленные мысли.

Хотя это зрелище, казалось, произошло благодаря чистой удаче, Ван Чун пришел к такому результату благодаря тщательной и аргументированной мысли.

По мере того как миниатюрное Формирование Бессмертного Источника Ван Чуна впитывало все больше и больше естественной энергии, оно продолжало расти. Теперь оно имело диаметр почти сто метров.

Формирование разворачивается!

Ван Чун сформировал заклинание руками, и мгновение спустя воздух начал гудеть. Волны энергии, исходящие от Формирования Бессмертного Источника звездной энергии, мгновенно стали в несколько десятков раз мощнее, и, распространяясь наружу, казалось, что они сражаются с другим видом энергии.

Если бы можно было видеть сквозь стены, то можно было бы увидеть, что глубоко под землей, с областью металлической бури в качестве центра, было двенадцать слоев концентрических образований, самый внешний из которых имел радиус в несколько десятков ли.

Вся энергия мира, собранная этим образованием, была сосредоточена на металлической буре.

Но теперь, когда Формирование Бессмертного Источника сформировалось в его ядре, двенадцать древних формирований, которые действовали в гармонии, внезапно пришли в беспорядок, который начал влиять на десятки тысяч металлических лезвий в яме.

— Посмотрите на это! — вскрикнул кто-то и указал пальцем, и вскоре все больше и больше людей стали замечать, что происходит.

Толпа недоверчиво наблюдала за происходящим, время как будто остановилось. Выше и ниже Формирования Бессмертного Источника тысячи металлических клинков внезапно замерли.

Эти металлические клинки сияли тусклым белым светом, и на их краях были ужасные пятна крови.

Но бешеный металлический шторм, казалось, лишился жизни, превратившись в неподвижную картину.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1445. Прибыль от неудач!**

— Пошли! Формирование Бессмертного Источника должно существовать около часа. После этого другое формирование снова заработает. Нам нужно убираться отсюда.

Спокойный голос Ван Чуна зазвучал у всех в ушах.

Пока все были ошеломлены, Ван Чун оставался спокойным. Он шагнул вперед, следуя за Стариком Демоническим Императором и Старостой Деревни Ушан все глубже в бездну.

Подобный метод разрушения металлической бури был всего лишь небольшой уловкой. Час был его абсолютным пределом. Было бы лучше, если бы они покинули опасный регион как можно быстрее.

— Бежим!

— Следуйте за ними!

Шух! Гравий и камни разбрызгивались со стен ямы, и члены группы использовали различные методы, чтобы не отставать от Ван Чуна и Старика Демонического Императора.

— Замечательно!

— Какой же мастер боевых искусств смог остановить эти металлические лезвия?

— Пошли! Формирование должно быть остановилось само по себе! Как мог мастер боевых искусств сделать такое? Ты говоришь глупости!

В то же время бесчисленные мастера боевых искусств в других местах начали бросаться вглубь. Ван Чун создал чрезвычайно редкий шанс, и тысячи мастеров боевых искусств начали продвигаться вперед на полной скорости.

Девять тысяч метров, десять тысяч метров… на этой глубине люди не могли не испытывать чувства страха, и что было еще страшнее, так это то, что конца не было видно.

Сама мысль о яме глубиной более десяти тысяч метров была ужасающей.

Бац!

Внезапно мастер боевых искусств позади Ван Чуна покачнулся и перевернулся, ударившись о стену, прежде чем погрузиться в бездонную пропасть.

— Чжоу Чи! — закричал другой воин.

Но мастер боевых искусств упал слишком быстро, и никто не смог его вовремя спасти.

— Вы должны остановиться здесь! Воздух здесь очень разреженный. Только те, кто принадлежит к Царству Святого Бойца, должны следовать. Остальные должны вернуться, — предупредил Старик Демонический Император. Даже несмотря на свое совершенствование, он чувствовал себя некомфортно, поэтому можно было представить, как поживают те, кто слабее.

Старик Демонический Император повернулся к Ван Чуну.

— Чун-эр, приготовься. Отрегулируй дыхание и запасись достаточным количеством воздуха. Как только это будет сделано, мы станем двигаться как можно быстрее.

— Мм!

Ван Чун твердо кивнул. Трое закрыли глаза и начали поглощать окружающий воздух.

С каждым длинным вдохом они вдыхали воздух, богатый кислородом, и сохраняли его в клетках своего тела.

— Пошли!

Старик Демонический Император махнул рукавом, все трое открыли глаза и бросились вниз со взрывной скоростью.

За их спиной мастера боевых искусств нерешительно смотрели в глубину. На глубине десяти тысяч метров их сила была на удивление ограничена.

— То, что случилось с этим человеком только что, является примером того, что произойдет, если вы пойдете дальше. Хотя не гарантируется, что вы не вернетесь, очень высока вероятность, что вы останетесь в этой яме навсегда.

Бородатый и мускулистый мастер боевых искусств несколько мгновений колебался, прежде чем принять решение.

— Если вы не войдете в пещеру тигра, как вы сможете получить тигренка? Если это означает, что я могу получить искусство номер один в мире и доминировать в мире боевых искусств, риск ничего не значит! — он вышел из углубления в стене и устремился в глубину.

К этому человеку присоединялось все больше и больше мастеров боевых искусств.

Каждый мастер боевых искусств был склонен к риску, и эти люди, собравшиеся на северо-западе, давно приготовились встретить свою смерть.

Они были на глубине десяти тысяч метров. Выдержав металлический шторм, они не могли вынести мысли о том, чтобы отказаться от того, чтобы быть номером один в мире в таком месте.

Многие мастера боевых искусств продолжили движение глубже в яму.

Двенадцать тысяч метров, тринадцать тысяч метров… Дна по-прежнему не было видно, но Ван Чун смутно чувствовал, что оно близко.

— Мастер, берегись!

Голос Ван Чуна внезапно раздался в ушах Старика Демонического Императора и старосты деревни Ушан. Сразу после того, как он заговорил, из глубин вырвался почти осязаемый поток энергии, заставивший качнуться весь мир.

Эта энергия была настолько плотно упакована и необъятна, что казалась огромной струей пламени.

В темноте его ослепительный синий свет почти ослеплял.

Жжжжжж!

Три безграничных прилива Звездной Энергии вырвались из тел Ван Чуна, Старика Демонического Императора и Старосты деревни Ушан, прочно прикрепивших свои тела к стенам ямы.

Мгновение спустя, когда все трое даже не успели сказать ни слова, волна энергии ударила по ним.

— Ах!

В воздухе раздались крики — не Ван Чуна или Старика Демонического Императора, а тех мастеров боевых искусств, которые следовали за ними.

Появление этого прилива энергии застало их врасплох.

Многие люди были поражены приливом энергии и подброшены в воздух. Этого мощного удара было достаточно, чтобы мгновенно раздробить органы некоторых мастеров боевых искусств, мгновенно убив их.

Грохот! Ван Чун, Старик Демонический Император, и староста деревни Ушан прижались спиной к стене: они находились под невообразимым давлением.

Хотя они не были смыты этим потоком энергии, они почувствовали на своем теле тяжесть в десятки тысяч тонн.

Под этим огромным давлением Звездная Энергия вокруг их тел шаталась и раскачивалась, а их запасы расходовались с поразительной скоростью.

— Мастер, староста деревни, позвольте мне помочь вам!

Ван Чун разделил свой разум на две части, и его голос одновременно раздался в умах Старика Демонического Императора и старосты деревни Ушан.

Давление этого прилива энергии постоянно возрастало, и, что более важно, никто не знал, как долго это продлится. Если бы это было похоже на первое испытание металлической бури, они, вероятно, все умерли бы.

Вместо того, чтобы блокировать его, лучше было увести. Расходование такого количества Звездной Энергии до того, как даже увидит Сокровищницу Бессмертного Источника, вероятно, сделало бы все, что они встретят в следующий раз, еще более опасным.

Бум!

Без малейшего колебания Ван Чун применил Великое Искусство Творения Небес Иньян, и под руководством Ван Чуна величественный прилив энергии прокатился по телам троицы.

Хотя эта волна энергии была настолько сильной, что могла мгновенно убить экспертов Царства Императорского Бойца, она все же была чрезвычайно мощной Энергией Происхождения. Однако Ван Чун, вероятно, был единственным, кто действительно мог поглощать такую мощную энергию за такой короткий период времени.

Если бы кто-то был неосторожен, он не только не смог бы получить энергию, но и получил бы серьезные травмы или даже погиб.

Жжжжжж!

Под руководством Ван Чуна энергия излилась в тела Старика Демонического Императора и старосту деревни Ушан. При поддержке этой энергии они смогли восстановить ранее истощенные резервы и даже восстановить свое психическое состояние.

— Это прекрасный шанс подзарядить жемчужину Конденсации Энергии!

Видя, что условия Старика Демонического Императора и старосты деревни Ушан стабилизировались, Ван Чун направил поток энергии в Жемчужину Конденсации Энергии.

Последовательные битвы и металлический шторм заставили Ван Чуна израсходовать большое количество энергии, хранящейся в Жемчужине Конденсации Энергии. Эта огромная волна энергии предоставила Ван Чуну редкую возможность.

Почти истощенная Жемчужина Конденсации Энергии жужжала и гудела, наполняясь силой. Ван Чун сумел извлечь выгоду из этого несчастья, не только помог своему мастеру и старосте деревни выздороветь, но и подзарядив Жемчуг Конденсации Энергии.

— Замечательно!

Ван Чун был в восторге. Поистине, у каждого облака была серебряная подкладка. Он никак не ожидал, что сможет найти место для подзарядки так глубоко под землей.

Однако радость Ван Чуна длилась недолго. Стена за Ван Чуном, Стариком Демоническим Императором и Старостой Деревни Ушан начала дрожать. Ван Чун почувствовал, что вот-вот разразится волна энергии, почти в сто раз более мощная, чем первая.

Однако на этот раз она шла не из глубины ямы, а из стены позади них.

Секунду спустя эта ужасающая волна энергии вырвалась из стены, поразив группу Ван Чуна и мгновенно уничтожив их барьеры из звездной энергии.

— Нехорошо!

Ван Чун побледнел, и мгновение спустя два разных потока энергии сбили их троих и подбросили в воздух.

— Чун-эр! Срочно используй Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Когда голос Старика Демонического Императора прозвучал в ухе Ван Чуна, он использовал свое собственное высшее искусство.

— Морское Искусство Мириада Духов!

Впервые после битвы при Таласе Старик Демонический Император использовал это искусство.

С громким грохотом волна энергии, извергающаяся из стены, и волна энергии, извергающаяся из глубины ямы, были разделены другой мощной энергией. Вокруг Ван Чуна, старосты деревни Ушан и Старика Демонического Императора образовался энергетический вакуум.

— Великое Искусство Инь-Ян!

Перевёрнутый вверх ногами, Ван Чун использовал одну из мощных техник Великого Искусства творения Небес Иньян. Энергии Инь и Ян возникли под тремя товарищами.

Инь и Ян были источником всей энергии мира. В тот момент, когда Ван Чун применил эту технику, два разных потока энергии начали скручиваться, вращаться и сжиматься. В этом энергетическом вакууме вокруг группы Ван Чуна энергетический барьер начал конденсироваться, служа их щитом.

— Десять тысяч драконов запрудили воды!

Когда Ван Чун использовал Великое Искусство Инь Ян, белая трость протянулась в воздух и коснулась барьера конденсированной энергии, который был сформирован им.

Еще больше энергии хлынуло на барьер, конденсируясь на нем с ледяным треском. В мгновение ока кристаллический энергетический барьер стал более чем на фут толще.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1446. Дикие существа из неизвестности!**

Когда Ван Чун и двое его старших использовали свои три высшие техники, им удалось создать зону безопасности. Хотя они были подняты высоко в воздух, они совсем не пострадали.

Однако удар был чрезвычайно мощным, и через несколько мгновений троица полетела вверх на десятки тысяч футов.

— Ааааа!

В ушах непрерывно раздавались крики. Пока группа Ван Чуна неслась вверх, бесчисленные мастера боевых искусств были поражены этим потоком энергии. Некоторые были убиты при ударе, в то время как другим удалось избежать этой участи.

— Остерегайтесь металлических лезвий позади нас! — крикнул в панике голос. Поток энергии отбросил группу обратно в область, покрытую металлическими лезвиями.

Они могли видеть, как эти металлические лезвия парят в воздухе, источая тусклое сияние и холодную энергию, от которой тела стынут до костей и заболевают головы. Единственным человеком, способным сохранять самообладание в это время, был Ван Чун.

Не хватает еще десяти метров! Мы не вызовем металлический шторм!

Хотя ситуация была чрезвычайно опасной, Ван Чуну удавалось сохранять спокойствие. Его глаза мерцали, и он рассчитывал расстояние.

То, что казалось чрезвычайно опасным, было совсем не столь опасным.

— Чун-эр, берегись! Эта волна энергии вот-вот исчезнет!

Старик Демонический Император заговорил мрачным тоном, и Ван Чун мгновенно понял, что тот имел в виду.

Энергетический прилив и металлический шторм были далеко не единственными опасностями, таящимися в яме. В этом месте таилась еще одна, невидимая опасность, это невидимое, но мощное притяжение, нацеленное на Звездную Энергию.

Жжжжжж!

Мгновение спустя, когда он был всего в десяти метрах от металлической бури, поток энергии полностью исчез. В то же время притяжение чего-то похожего на черную дыру вспыхнуло с новой силой, охватив всех троих. Всего за несколько секунд эта нисходящая тяга увеличилась в разы.

Эта энергия мгновенно их разлучила.

Что было еще более шокирующим, так это то, что, хотя все трое были затронуты одним и тем же огромным притяжением, их тащило в совершенно разные стороны.

— Мастер!

Даже Ван Чун был застигнут врасплох этим внезапным развитием событий. Бум! Он немедленно разразился мощной энергией, которую он с грохотом послал старосте деревни Ушан и Старику Демоническому Императору.

Но как только его Звездная Энергия прорвалась вперед, она рассыпалась на десятки тысяч различных нитей и растворилась в воздухе.

Хотя Ван Чун обладал огромным количеством энергии, она была незначительной перед притяжением, подобном черной дыре, тянущему ко дну ямы.

И только теперь Ван Чун осознал, что это взрывное притяжение состоит из десятков тысяч различных видов энергии.

В этой ситуации Ван Чун не только не приблизился к Старику Демоническому Императору и старосте деревни Ушан, но и их все дальше и дальше разлучали друг с другом.

Триста метров, четыреста, пятьсот метров — расстояние между ними мгновенно стало огромным.

Более того, Ван Чуна стремительно тянуло вниз, заставляя спуститься на две или три тысячи метров прямо ко дну ямы.

— Это…

Ван Чун почувствовал, что гладкие стены у дна ямы внезапно уступили место десяткам тысяч черных пещер. Грохот! Ужасающе мощное притяжение вырвалось из одной из пещер и мгновенно вовлекло Ван Чуна внутрь.

Бум бум бум!

Рывок было настолько ужасающим, что Ван Чуна протянуло на несколько тысяч метров за несколько секунд. И когда его затащили в пещеру, Ван Чун почувствовал, что попал в совершенно другой мир. Распространяя свою Психическую Энергию, он почувствовал, что пещера, в которую он вошел, связана с другими пещерами, и каждая пещера разветвлялась на десять, а то и еще на несколько десятков черных как смоль пещер.

Пока его тащили, Ван Чун чувствовал себя так, будто прошел через сотни пещер. Все эти пещеры были связаны друг с другом, но казалось, что у каждой из них — отдельные пути. Ван Чун за это время ощутил десятки тысяч пещер, и даже он был сбит с толку.

Жжжжжж!

Не имея времени подумать, Ван Чун ударил вниз, в то же время посылая всплеск Психической Энергии в пещеру. Только найдя место, откуда он пришел, у него были шансы присоединиться к старосте деревни Ушан и его Мастеру. Но мгновение спустя из пещеры вышла мощная энергия, которая могла нарушить и отразить Психическую знергию.

Ван Чун едва воспользовался своей Психической Энергией, но даже не достиг стены пещеры, как ее тут же оттолкнуло мощное отталкивание. Психическая энергия отскакивала от стен и даже возвращалась в разум Ван Чуна. Пройдя расстояние в несколько сотен метров, психическая энергия Ван Чуна полностью рассеялась.

Черт! Как это возможно? Как могла быть Психическая печать в таком месте?!

Ван Чун в шоке осознал, что произошло.

Психическая энергия не была непобедимой. Существовали уникальные Психические Печати, которые могли мешать практикам Психической Энергии. Арабский практик психической энергии Масил знал об этом, и, поскольку Ван Чун просмотрел его воспоминания, он тоже узнал об этом.

Но к этим масштабным Психическим Печатям предъявлялись высокие требования и требовались длительные периоды подготовки. Самое главное…

Человек, использующий здесь Психическую Печать, сам должен был быть чрезвычайно сильным практиком Психической Энергии!

Взрыв!

Правый кулак Ван Чуна вонзился в землю под дождем из гравия, вырыв борозду длиной в несколько сотен метров. Наконец, с помощью грубой силы он сумел противостоять огромной силе притяжения.

Взрыв! Нога наступила на землю и вошла вглубь. Когда Ван Чун встал, ему пришлось вылить в землю Звездную Энергию, чтобы стабилизировать свое тело.

— Где я?

Ван Чун открыл глаза. было темно как смоль, и даже его чувства могли воспринимать область только на несколько десятков футов вокруг него. Но этого было достаточно, чтобы Ван Чун понял свою нынешнюю ситуацию.

Он находился в сети пещер, которые простирались подобно гигантской паутине, и находился на расстоянии шестнадцати-семнадцати тысяч метров от поверхности, в темном подземном мире.

Все было неизвестно и загадочно.

Стоя в пещере, Ван Чун чувствовал себя крошечным жучком, попавшим в гигантскую паутину.

— Нет! Я должен как можно скорее встретиться с Мастером!

Ван Чун немедленно начал двигаться. Глубины подполья таили в себе опасность. Только когда все трое были вместе, они могли поддерживать друг друга.

— Ах!

Вдруг впереди раздался крик, а через долю секунды Ван Чун услышал оглушительный рев.

Уууар!

Рев этот разнесся по всему темному миру. Глаза Ван Чуна вспыхнули, и его ноги остановились. Никаких других звуков не было, только отголоски того дикого рева, который продолжал бесконечно отскакивать от стен пещеры.

Настроение сразу стало странным и причудливым.

Пока Ван Чун стоял неподвижно, в его голове проносились бесчисленные мысли.

— Аааа!

Как раз, когда все успокоилось, и тот крик и рев стал казаться иллюзией, еще один крик разорвал пространство пещеры. Ван Чун мгновенно побледнел и рванулся в направлении крика.

Рааааа! Еще один жестокий и свирепый рев эхом разнесся по пещере. Произошла вспышка пламени, а затем рев и крик внезапно прекратились.

— Черт! Что это такое?!

С торжественным выражением лица Ван Чун двинулся туда, откуда исходила вспышка пламени.

Сеть пещер лежала на глубине от шестнадцати до семнадцати тысяч метров. Воздух здесь был очень разреженным, и путь был полон опасностей. Любой, кто мог достичь этого места, должен был быть чрезвычайно сильным практикующим, по крайней мере, находиться в Царстве Императорского Бойца.

Ван Чуну действительно было трудно представить, что за чудовище может быть здесь, раз может угрожать экспертам такого уровня.

Шух!

Во вспышке света Ван Чун прибыл на место происшествия.

Здесь было темно как смоль, пылающий красный свет давно исчез. Однако воздух и стены пещеры по-прежнему излучали сильный жар.

Ван Чун почувствовал, что окружающие стены были оплавлены, и на земле он заметил черный как смоль труп.

Труп был неузнаваемым, его одежда, волосы, плоть, мышцы и кровь сгорели дотла. Остались только почерневший скелет и острый меч.

Таинственного монстра давно не было.

Пока Ван Чун стоял рядом с трупом, его глаза постоянно смотрели в разные стороны.

Между криком и его появлением прошло всего несколько секунд. За это время был убит мастер боевых искусств высшего класса, но чудовище ускользнуло, и Ван Чун даже не увидел его.

Что могло быть таким быстрым?!- пробормотал Ван Чун с мрачным выражением лица.

Львы, тигры, медведи и леопарды, эти свирепые звери в глазах обычных людей, очевидно, не могли появиться так глубоко под землей. Это чудовище не могло быть обычным существом.

— Ааааа! — Пока Ван Чун думал, еще один крик раздался с другого направления.

Ван Чун немедленно бросился туда, и через несколько секунд он услышал испуганный задыхающийся голос.

— Спасите меня, спасите меня… Пожалуйста, спасите меня!

Мастер боевых искусств вылетел с левой стороны от Ван Чуна и бросился к нему.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1447. Дракон!**

Дыхание мастера боевых искусств было прерывистым, его левая рука безвольно свисала сбоку. Он был явно ранен.

Подземные пещеры были огромны, и многие другие мастера боевых искусств, помимо Ван Чуна, были втянуты в эту сложную сеть пещер.

Жжжжжж!

Ван Чун, не задумываясь, бросился к потрясенному мастеру боевых искусств. Мастер боевых искусств, казалось, почувствовал ауру Ван Чуна и радостно направился к нему.

Но прежде чем он успел сделать хотя бы несколько шагов, раздался оглушительный рев, а затем огромное существо, источающее дикую и звериную энергию, появилось позади мастера боевых искусств.

Клак! Огромная кровавая пасть открылась и сжалась вокруг мастера боевых искусств. Каждый из ее острых зубов был от двух до трех футов длиной, и они пронзили тело мастера боевых искусств, раскусив его, как вафельку.

— Ах!

— Спасите меня!

В последний момент глаза мастера боевых искусств расширились от ужаса и отчаяния, и он посмотрел на Ван Чуна.

Уууар! Огромное существо с оглушительным ревом уволокло мастера боевых искусств и исчезло в темноте.

— Черт!

Почти инстинктивно Ван Чун протянул вперед ладонь, посылая вперед волну Звездной Энергии.

Кабум! Земля раскололась и закипела пыль, но монстр ушел.

— Что, черт возьми, это было?!

Выражение лица Ван Чуна стало мрачным, а на сердце стало тяжело. Это не было существо, которое могло обычно существовать в этом мире. Ни одно существо не могло жить так глубоко под землей и так легко уклониться от атаки Ван Чуна.

На уровне совершенствования Ван Чуна, даже если он был всего на ступеньку ниже, его противник все равно не мог так легко убежать от него. Скорость этого монстра была абсурдной.

Всё вокруг снова стало спокойным и безмолвным, но теперь в воздухе текло опасное подводное течение.

Ван Чун не осмелился проявить беспечность, максимально сдерживая свою ауру. Но внезапно, без всякого предупреждения, его чувство опасности возросло до почти угнетающего уровня.

Бабах!

Знакомый звук снова раздался, но на этот раз он исходил позади него.

Взрыв!

Ван Чун немедленно повернулся и устремился назад, тем временем наполнив свои ладони огромным количеством Звездной Энергии и направив их в огромное существо.

Бум! Взрыв! Когда две ладони ударили, чувство невероятной прочности и твердости вернулось к ним. Казалось, что Ван Чун ударился о крепкую городскую стену. В то же время волна энергии отбросила Ван Чуна назад.

Грохот! Сильная энергия оттолкнула Ван Чуна еще дальше, и его ноги вырыли два канала в земле. На пике Великого Генерала Ван Чун впервые ощутил мощь, которая могло полностью подавить его с точки зрения чистой силы.

Ван Чун наконец смог увидеть истинное лицо этого огромного существа.

Это был дикий и огромный зверь, который выглядел как странная смесь быка и льва. Из его головы рос длинный рог, ноги были копытами, а тело имело высоту шесть или семь метров и длину почти десять. Его жесткая кожа была покрыта черной чешуей, и каждая чешуйка была размером с человеческую ладонь.

— Что это за существо?!

Ван Чун дрожал всем телом, а его разум был потрясен беспрецедентным потрясением.

Он никогда не мог представить, что такое устрашающее существо будет жить на глубине шестнадцати тысяч метров под землей. Алые глаза, свирепые зубы и устрашающая энергия, превосходившая пик Великого Генерала, полностью превзошли все его ожидания.

……

— Драконы должны были проснуться.

Когда Ван Чун столкнулся с этим таинственным зверем, он понятия не имел, что несколько фигур стояли на краю ямы и смотрели вниз.

Эти стражи Сокровищницы Бессмертного Источника не спускались в яму. Несмотря на то, что их разделяло расстояние от шестнадцати до семнадцати тысяч метров, они все равно знали, что происходит внизу, как свои пять пальцев.

— Милорд, вошло намного больше мастеров боевых искусств, чем мы ожидали. Достаточно ли одних Драконьих Зверей, чтобы разобраться с ними? — сказала одна из фигур.

— Хм, какая разница, сколько мастеров боевых искусств вошло? Как они могут сражаться с остатком древней эпохи, жившей более тысячи лет, с Драконьим Зверем? — спокойно сказал лидер, и на его лице была уверенность в себе.

Если бы Ван Чун был здесь, он, несомненно, был бы ошеломлен. Судя по тону этих хранителей сокровищницы, Драконий зверь был древним зверем из другой эпохи, с которым не мог бы бороться ни один обычный человек.

-… Драконьи звери от природы наделены огромной силой, и со временем становятся только сильнее. Это звери-хранители, которых Лорд Бессмертного Источника решил специально запечатать в Бездне перед своей смертью. Их сила давно превзошла силу той эпохи. Ни один боец не сможет победить их.

Задумчивый взгляд появился в глазах вождя, и он, казалось, вспоминал о далеком прошлом. Как предводитель потомков Лорда Бессмертного Источника, хранителей сокровищницы, он знал много-много секретов.

Слишком много секретов было похоронено в потоке истории, и слишком много цивилизаций и их творений было потеряно со временем. Но это не означало, что все потеряно. Некоторые секреты продолжали передаваться, сохраняясь в местах, о которых обычные люди ничего не знали.

Эти Драконы были порождением давно забытой и далекой эпохи.

Их небывалая свирепость сделали их кошмарными существами даже для высококлассных экспертов той эпохи.

— Пусть они заплатят цену за свою жадность, невежество и глупость! На этот раз каждого постигнет глубочайший уровень страха! Любой, кто войдет сюда, живым не выйдет, — пробормотал лидер, его глаза стали свирепыми.

— Достаточно! Добавьте все листья драконьего духа. Мы разбудим их всех!

Шух!

Один из Бессмертных Стражей Истока внезапно раздвинул руки, сокрушая груды нефритово-зеленых листьев и бросая их в огромную яму, чтобы они могли погрузиться в глубины.

……

Глубоко под землей, пока Ван Чун едва стоял перед огромной силой Драконьего Зверя, Драконий Зверь внезапно открыл свою пасть, и ослепительная струя пламени осветила тьму.

Пламя хлынуло через пещеру, как наводнение, поглотив Ван Чуна.

Окружающая температура сразу поднялась до шести или семи тысяч градусов, а то и почти до десяти тысяч. Стены пещеры потрескались, превратившись в стекло. Даже сам воздух начал дымиться, и барьер Звездной Энергии Ван Чуна начал неустойчиво мерцать.

— Нехорошо!

В тревоге Ван Чун выстрелил назад, заимствуя огромную отталкивающую силу Драконьего Зверя. Он отодвинулся на несколько десятков футов, сделав некоторое расстояние между собой и Драконьим чудовищем.

Но хотя Ван Чун был быстр, Драконий Зверь был еще быстрее. В порыве ветра, через долю секунды после того, как Ван Чун отступил, Драконий зверь снова появился, как призрак.

Раааа! Уровень опасности мгновенно вырос, так как, прежде чем Ван Чун смог даже стабилизировать свою опору, кровавая пасть приблизилась, чтобы поглотить его. Ее зубы казались острее самого острого лезвия.

Разум Ван Чуна задрожал, и его даньтянь взорвался силой Великого Искусства Инь Ян. Два потока энергии, Инь и Ян, возникли и начали следовать по направлению рук Ван Чуна.

Бум!

С громовым грохотом разрушительная энергия, способная расколоть землю, врезалась в массивного Драконьего Зверя.

Искусство Великого Инь-Ян было одной из сильнейших техник Ван Чуна, объединяющей силу высшей Инь и высшего Ян. Даже гору легко превратить в щебень.

Даже сталь можно было формовать так же легко, как грязь, и измельчать в пасту.

Но, к его полному ужасу, энергия Великого Искусства Инь Ян, врезавшаяся в гигантского зверя, едва могла остановить его продвижение. И Ван Чун почувствовал, что более семидесяти процентов его энергии не причинила тому никакого вреда.

Антизвездная энергия!

У Ван Чуна вспыхнуло озарение, но все это заставило его сердце застыть глыбой льда.

Зверь не только обладал огромными размерами и силой выше пикового Великого Генерала, но и его тело было чрезвычайно странным, очевидно, способным противостоять Звездной Энергии мастера боевых искусств. Это был худший кошмар для мастера боевых искусств!

Ван Чун внезапно понял, почему все те мастера боевых искусств умерли так быстро и легко. Не потому, что они не сопротивлялись, а потому, что их сопротивление было не более чем незначительным зудом для этого чудовища.

Свиш!

Когда Ван Чун использовал свое Великое Искусство Инь Ян, чтобы сдержать Драконьего Зверя, он внезапно услышал мягкий шепот, похожий на лезвие, рассекающее воздух.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1448. Проблема за проблемой!**

Тихий шелест зазвучал в ухе Ван Чуна, и он почувствовал боль от разрезаемой кожи и плоти своего живота. Его сердце бешено заколотилось, он инстинктивно предпринял ответные меры и бросился вправо.

Бум! Темный силуэт врезался в стену в десяти с небольшим метрах за Ван Чуном, в результате чего большая часть стен пещеры рухнула.

Ван Чун смог ясно увидеть, что тонкое лезвие, рассекающее воздух по направлению к нему, было одной из чешуек гигантского зверя размером с ладонь.

Какая ужасающая скорость!

Сердце Ван Чуна застыло. Он никак не предполагал, что зверь может использовать свою чешую в качестве оружия и стрелять ею с такой невероятной скоростью. Звук летящей чешуи в начале был настолько тихим, что казалось, что он доносится очень издалека, и ему необходимо пройти некоторое расстояние.

Но чешуя зверя рассекла его тело.

Если бы не интуиция и инстинкт Ван Чуна, Драконий Зверь разрезал бы его пополам.

«Он даже более грозный, чем я представлял!»

Ван Чун мгновенно почувствовал сильное опасение. Он только недавно использовал боевую броню Небесного Мандата, и ему нужно было подождать от двадцати до тридцати дней, прежде чем он сможет снова ее использовать. Без этого мощного доспеха Ван Чуну было бы очень сложно сражаться с бросающей вызов небесам силой Драконьего Зверя.

Будь то укусы челюстей, порезы когтей или даже чешуя на теле, всего этого было достаточно, чтобы нанести огромный урон небронированному мастеру боевых искусств вроде Ван Чуна.

Неоднократное сопротивление Ван Чуна привело в ярость Драконьего Зверя, и его багровые глаза вперились в Ван Чуна сквозь тьму. Бззз! Огромный Драконий Зверь исчез во вспышке света.

На место, на котором стоял Ван Чун, обрушился взрыв пыли. Крепкие скалы подземелья были неспособны выдержать удары ног Драконьего Зверя, но даже решительный удар все же промахнулся.

Но, промахнувшись, Драконий Зверь без колебаний бросился на Ван Чуна. Однако на этот раз Ван Чун изменил свою тактику.

Бззз! Тело Ван Чуна замерцало, а затем вокруг Драконьего Зверя появились три идентичных остаточных изображения. Когда Драконий зверь набросился на Ван Чуна двумя копытами, Ван Чун отошел в сторону, на волосок уклонившись от атаки. В то же время он выстрелил двумя молочно-белыми зарядами Ци Меча из своей руки, которые были направлены в глаза Драконьего Зверя.

Искусство Бога и Уничтожения Демонов!

Ван Чун применил высшее искусство меча, которому он научился у бога Великой Танской Войны Су Чжэнчэня.

Самым большим преимуществом людей по сравнению с животными было их умение и ум. Боевые искусства были одним из самых значительных достижений человечества. Сражаясь против Драконьего Зверя с силой, превосходящей пик Великого Генерала, было лучше избегать прямой конфронтации и атаковать его самые слабые места.

У Драконьего Зверя была мощная черта Антизвездной Энергии, которая значительно ослабляла даже самые сильные атаки. Но каким бы могущественным ни был Драконий Зверь, его глаза, рот и поры всегда были слабыми местами, которые невозможно было защитить.

Идея Ван Чуна была неплоха, но правда застала его врасплох.

Взрыв!

Удары Ци Меча Ван Чуна не ослепили Драконьего Зверя, как он представлял. Драконий Зверь закрыл глаза, покрывая их полупрозрачной пленкой. Ци меча Ван Чуна совершенно не могла пробить его веки.

Напротив, атака Ван Чуна только взбесила Драконьего Зверя.

Раааа! Когти, покрытые мелкой чешуей, появились перед глазами Ван Чуна. В то же время Драконий зверь открыл свою гигантскую пасть и выпустил поток обжигающего пламени, который был намного более горячим и концентрированным, чем раньше.

Пламя немедленно заполнило пещеру, поглотив даже тело Драконьего Зверя.

Даже Ван Чун не осмеливался проявлять беспечность относительно этого пламени. Оно вызвало у него чрезвычайно странное ощущение, чем-то похожее на Огни Мары и Джу Би, которые он поглотил от людей в черном, но, казалось, обладало другим атрибутом. Но даже в этой ситуации Ван Чун не запаниковал.

«Хороший шанс! Я могу использовать его, чтобы атаковать его внутренности!»

Хотя пламя Драконьего Зверя было грозным, Психическая Энергия Ван Чуна осталась неизменной, и он мог четко определить местонахождение пасти.

Шух! Ван Чун взял меч убитого мастера боевых искусств. Бросок, и меч полетел, как молния, пронзая пламя, к открытой пасти Драконьего Зверя.

Любой мастер боевых искусств, который мог забраться так глубоко в яму, не был слабаком, как и его меч. Хотя им не хватало по сравнению с мечом из Стали Вутц, их острота не подлежала сомнению.

Лязг! Раздался металлический щелчок, меч прошел сквозь пламя, и пламя исчезло, обнажив часть тела Драконьего Зверя. Ван Чун мог видеть, что Драконий Зверь сомкнул челюсть, укусив меч, брошенный Ван Чуном.

Меч был сделан из лучшей стали и усилен множеством надписей, но монстру удалось мгновенно раскусить его пополам.

Разум Ван Чуна снова задрожал. Ни один злобный зверь в мире не мог этого сделать. Это же монстр обладал невероятным чутьем и быстротой реакции. Ван Чун начал понимать, что этот зверь далеко не обычный злобный монстр. Ему казалось, что его тренировал какой-то воин.

В противном случае он никак не мог бы отреагировать так быстро.

Бум! Сильная опасность заполнила его разум, тело Ван Чуна блеснуло, и он бросился назад. Со взрывной ударной волной Драконий Зверь ударил ногой там, где только что стоял Ван Чун.

Это нехорошо! Способности этого зверя предназначены специально для сражения с мастерами боевых искусств. Его обязанность, вероятно, состоит в том, чтобы охранять подземную сокровищницу Бессмертного Источника. С ним так просто не сразиться!

В голове Ван Чуна кружились мысли.

Ван Чун был ненамного слабее Драконьего Зверя, но поскольку Драконий Зверь имел сильное сопротивление Звездной Энергии, Ван Чун терял время, нападая на него. Не было простого способа убить его.

Лучше бы побыстрее уйти и найти сокровищницу!

Ван Чун быстро решил броситься в одну из разветвляющихся пещер. Взрывы и топот раздались позади него, казалось, что Драконий Зверь упорно преследует Ван Чуна.

Сеть пещер была невероятно обширной. Ван Чун вскоре увидел три ветвящихся пещеры и сразу же разделился на трех клонов, по одному на каждую пещеру. Но, к его удивлению, этот прием не возымел эффекта.

Драконий Зверь, не колеблясь, бросился в правую пещеру в погоне за настоящим Ван Чуном.

Подождите! Зверь не полагается на свои глаза, чтобы найти добычу… Он чует Звездную Энергию мастера боевых искусств!

Ван Чун сразу это понял.

Багровые глаза Драконьего Зверя были чрезвычайно заметны в темноте. Ван Чун считал, что он использовал эти глаза для охоты на добычу, поэтому он создал двух клонов. Но Ван Чун только что увидел, как Драконий Зверь выбрал правильный путь, даже не задумываясь.

Было очевидно, что Драконий Зверь охотится не глазами.

Если он не использовал свои глаза, то единственным возможным методом было использование Звездной Энергии мастера боевых искусств.

Такова была догадка Ван Чуна.

Грохот! Звук разрушающихся пещер и рев Драконьего Зверя бесконечно раздавались позади него, все ближе и ближе. Драконий Зверь, очевидно, был полон решимости схватить Ван Чуна, но даже в этом случае Ван Чун оставался спокойным, его разум быстро думал.

Несколько мгновений спустя появилась еще одна разветвленная пещера. На этот раз Ван Чун был намного осторожнее и снова разделился на два клона. На этот раз он передал клону большое количество Звездной Энергии, в то же время ограничив даньтянь и запечатав его поры и меридианы, за исключением тех, что находятся в ногах. Его поток Звездной Энергии почти остановился, а аура его тела погрузилась в пучину.

После этого Ван Чун заставил своего клона и свое настоящее тело войти в две разные пещеры.

Раааа! Смертоносный рев злобного Драконьего Зверя разнесся по пещерам, заставляя камни сыпаться с потолка.

И мгновение спустя Драконий Зверь побежал в одну из пещер, преследуя клон Ван Чуна.

Как и ожидалось!

В другой пещере Ван Чун теперь был уверен.

Свиш! Свиш! Свиш! Он начал лететь глубже в глубины пещеры, но, пока он продвигался вперед, без всякого предупреждения, сверху раздался мягкий взрыв. Там скрывалась энергия, открывшаяся только тогда, и появился Ван Чун.

Если бы это был кто-то другой, он был бы застигнут врасплох такой близкой атакой и быстро ударил, но Ван Чун оставался спокойным. Взрыв! Ван Чун повернул ладонь вверх и поднял ее над головой.

Бум бум бум!

Когда две ладони встретились, огромная волна Звездной Энергии вырвалась из его тела, столкнувшись с невероятной энергией Инь, темной и мутной до крайности. Сверху раздалось кряхтение, а затем нападавший резко развернулся в воздухе и приземлился в пещере над головой Ван Чуна.

Этот человек пошатнулся, и упал на землю.

— А?

Раздался удивленный голос, но он исходил совсем не из того места, где находилась эта фигура.

— Малыш, подумать только, это ты!

Услышав знакомый голос, Ван Чун в шоке повернулся. Напротив него находился ряд пещер, и в одной из них, в двадцати метрах от него, была знакомая фигура, которая в шоке смотрела на него зловещими глазами.

Рядом с ним были две фигуры равной силы, и они тоже смотрели в шоке на него.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1449. Травля тигра, чтобы убить волка!**

— Черный Предок Инь!

Сердце Ван Чуна сильно забилось, когда он узнал фигуру.

Он никогда не мог себе представить, что в такой сложной и обширной сети пещер он столкнется с этим человеком.

— Эй, разве это не ученик Чжана Вэньфу? — сказал Предок Множества Призраков. — Мы хотели разобраться с несколькими мальками, но в итоге мы поймали крупную рыбу. Малыш, раз уж ты упал на пороге нашего дома, не вини в этом никого, кроме себя.

— Твой мастер совершил всевозможные преступления и был совершенно бессердечен. Это всего лишь цикл кармы, — с ледяным выражением лица объявил Предок Костяного Дьявола. — Малыш, прими свою судьбу!

Трое высококлассных эксперта Альянса Пяти Предков выстроились в очередь перед Ван Чуном.

Ван Чун скривился, и его сердце упало.

Черный Предок Инь, Предок Множества Призраков и Предок Костяного Дьявола обладали потрясающей силой. Это были существа из того же поколения, что и Старик Демонический Император, и будь то культивирование, опыт или боевые навыки — везде они достигли вершины.

Любой из них был высшим экспертом нынешней эпохи, способным представлять огромную угрозу любому противнику, и теперь все трое из этих предков были здесь.

Ван Чун почувствовал, как его кровь застыла, и его тело охватило беспрецедентное чувство опасности, даже большее, чем чувство опасности, вызванное металлическим штормом или Драконьим чудовищем.

— Ха, так это был ты! На этот раз все готово!

— Это то, что они называют отказом встать на путь в рай и найти врата подземного мира!

С этими двумя насмешками старейшины Альянса Пяти Предков и различные Императорские Боевые и Святые Боевые эксперты пути зла начали появляться из других пещер, плотно окружая Ван Чуна.

Взрыв!

И с громовым грохотом, в двадцати-тридцати метрах от Ван Чуна, крыша пещеры внезапно рухнула. Четыре или пять старейшин Альянса Пяти Предков в черных мантиях пробили потолок, чтобы упасть из другой пещеры.

— Хм, наш Альянс Пяти Предков на этот раз полностью мобилизован, в нем приняли участие даже три предка. Даже если бы сам Исток Бессмертный был здесь, он все равно не смог бы сбежать! ребенок готов!

— Убейте цыплят, чтобы запугать обезьян! Давай убьем его, чтобы продемонстрировать нашу силу и позволить всему миру узнать, что происходит, и ты оскорбляешь Альянс Пяти Предков… Даже ученик Демонического Императора умрет, как и все остальные!

Мощные потоки энергии вырвались из окрестностей Ван Чуна и захватили его.

На этот раз выхода действительно не было. Плотная сеть экспертов перекрыла все пути.

У всех трех предков злого пути были зловещие насмешки, и они смотрели на Ван Чуна, как на мертвого человека.

Окруженный силами Альянса Пяти Предков под председательством трех предков злого пути… в мире не было никого, кто мог бы избежать этого множества сил. Даже Старик Демонический Император не осмелился бы сделать такое заявление, не говоря о его ученике.

— Убей его!

— Убей молодого, а затем иди и убей старШух!

Холодным смехом Черный Предок Инь отдал приказ убивать. С его приказом настроение в пещере мгновенно стало напряженным.

Ван Чун был на грани гибели под обстрелом Альянса Пяти Предков.

— Подождите!

Ван Чун внезапно заорал, от его резкого крика все замерли.

— Ха, малыш, у тебя есть последние слова? Ради Чжана Вэньфу, полагаю, я могу согласиться выслушать их! — насмехался Черный Предок Инь.

Все эксперты злого пути взорвались смехом, но лишь больше окружили Ван Чуна.

— Черный Предок Инь, ты слишком много над этим думаешь.

Ван Чун внезапно рассмеялся, но его разум начал быстро думать.

— Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Это еще не последний момент, так что не стоит так скоро радоваться.

Ван Чун выглядел спокойным и уверенным, не проявляя ни малейшей паники.

— Интересно! В такое время ты хочешь поиграть? Если мое предположение верно, эта взрывная сила только что заставила тебя отделиться от твоего мастера и того другого старика. В противном случае твой мастер никогда бы не расстался с тобой. Однако, прими свою судьбу.

Черный Предок Инь зловеще и всезнающе усмехнулся.

Через несколько мгновений после того, как он закончил говорить, он начал собирать злую энергию в свои ладони, готовясь покончить с жизнью Ван Чуна одним грозовым ударом.

— Хех, Черный Предок Инь, ты стал слишком счастлив. Ты правда думаешь, что достал меня? Почему бы тебе не обернуться и не посмотреть назад?

К их удивлению, Ван Чун ухмыльнулся, совершенно не показывая страха.

— Малыш, не трать время зря. Думаешь нас обмануть подобным трюком?

Черный Предок Инь еще раз усмехнулся, даже не пытаясь клюнуть. Как титан мира боевых искусств, он прошел через всевозможные переживания, и его мало интересовала бравада Ван Чуна.

— Старая Пятерка, перестань болтать и убей его! — наконец сказал Предок Костяного Дьявола. Его холодные глаза были прикованы к Ван Чуну, и он внезапно двинулся вперед. Черный дым полился из дрожащей земли, злая энергия пронеслась по пещере, и стены отозвались эхом криками и воплями призраков.

Все трое пылали намерением убить и собирались нанести смертельный удар…

Вжух!

Из-за их спины раздался нечеловеческий дикий и тиранический рев, полный желания калечить и разрушать. И прежде чем они успели среагировать, на них напала ужасающая звериная аура.

— Что это?

Черный Предок Инь, Предок Множества Призраков и Предок Костяного Дьявола были встревожены и поспешно повернули головы. Однако, пока они пытались разглядеть это существо в темноте, из пещеры вырвался сгусток пламени, и в мгновение ока он оказался всего в нескольких футах от них.

Казалось, что из пламени приближается какое-то ужасное существо.

Не имея времени на размышления, трое предков ударили вместе, как и окружавшие их эксперты пути зла. Их атаки обрушились на море огня.

— Искусство Черного Дракона!

— Мириады призраков совершают паломничество в великое искусство Инь!

— Нисхождение Костей Дьявола!

Все трое использовали свои высшие злые искусства, и производимой ими силы было достаточно, чтобы заставить плакать богов и призраков.

И, честно говоря, их тройная атака возымела эффект…

Бум бум бум!

Звездная Энергия хлынула вокруг, непрестанно стали раздаваться яростные взрывы. Бесчисленные атаки хлынули через море огня.

Но мгновение спустя с оглушительным ревом огромное существо от шести до семи метров высотой вылетело из огненного моря и врезалось в трех предков, как метеор.

— Ах!

Крики наполнили воздух, и более слабые эксперты злого пути со стороны трех предков не смогли вовремя увернуться и были охвачены пламенем. Их Звездная Энергия взорвалась, и их тела сгорели дотла.

Даже Черный Предок Инь, Предок Множества Призраков и Предок Костяного Дьявола были отправлены в полет, как тряпичные куклы, после того, как их ударил огромный зверь.

— Что это за монстр?!

Черный Предок Инь был сбит с толку, преждче чем он даже успел завершить свое Божественное Искусство Черного Дракона.

Все тело Черного Предка Инь дрожало от шока, а Предок Множества Призраков и Предок Костяного Дьявола чувствовали себя немного лучше.

Никто из мастеров боевых искусств никогда не мог выдержать комбинированную атаку с их стороны и всех экспертов Альянса Пяти Предков одновременно, но монстр выдержал все это и, похоже, только рассердился. Это былонемыслимо.

Более того, Черный Предок Инь почувствовал, что его атака разошлась перед этим монстром, как волна, разбивающаяся о скалу, не причинив реального ущерба. Такой черты в сочетании с огромными размерами и силой этого монстра было достаточно, чтобы привести в отчаяние.

Ура!

Когда три предка были отправлены в полет, монстр-бык открыл свою пасть и укусил труп старейшины Альянса Пяти Предков. Его острые зубы перекусили труп пополам. Затем, легким ударом был разорван на куски еще один эксперт Альянса Пяти Предков.

Фууш! Опаляющее пламя понеслось вперед, воспламенив шесть или семь экспертов Альянса Пяти Предков, которые ужасно закричали, а затем их тела сгорели дотла.

Трое предков повернули головы посмотреть, и мгновенно побледнели. Свирепость этого зверя была невообразимой.

Все эти специалисты были известны в мире боевых искусств, и их имен было достаточно, чтобы заставить кого угодно дрожать от страха. Но перед этим диким зверем они словно были сделаны из бумаги и земли.

— Пошли! Уходите!

— Убирайтесь отсюда сейчас же!

Черный Предок Инь ревел изо всех сил, его лицо исказилось от страха.

Хотя он лишь однажды обменялся ударами с этим монстром, этого единственного раза было достаточно, чтобы вселить безграничный ужас.

В этом коротком разговоре Черный Предок Инь почувствовал, что он пытался обменяться ударами со огромным горным хребтом. Тело этого зверя было настолько крепким, что оно могло даже отразить его мощнейшую атаку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1450. Возвращайся!**

— Антизвездная сила! Монстр может игнорировать Звездную Энергию! Мы не можем его победить!

Черный Предок Инь почувствовал, как его кровь застыла, и он почти сразу решил, что его группа не может сравниться со зверем.

Больше всего мастера боевых искусств гордились своей звездной энергией. Если у этого зверя была антизвездная энергия, мастера боевых искусств не смогли ему противостоять.

Нормальный эксперт в такое не поверил бы и попытался бы испытать свою храбрость, но только не Черный Предок Инь!

Когда дело касалось опасности, у него была очень острая интуиция. Именно благодаря этой интуиции Черный Предок Инь сумел выжить в опасном и охваченной заговорами царстве злого пути и даже шаг за шагом поднялся, пройдя путь от новичка в пути зла и став на вершине боевых искусств. Он относился к каждому с уважением относился и всех боялся.

Праведная храбрость была чем-то, чего у Черного Предка Инь не было ни капли.

И если Черный Предок Инь мог почувствовать странность этого монстра, как могли не подозревать Предок Множества Призраков и Предок Костяного Дьявола?

Когда Черный Предок Инь сбежал, бежали и двое его коллег. Но Предок Костяного Дьявола, как лидер, не забыл выбросить рукав, послав темный поток злой Звездной Энергии, хлынувший на зверя, чтобы помочь другим ученикам Альянса Пяти Предков сбежать.

— Бежим! Монстр может игнорировать Звездную Энергию!

Голос Предка Костяного Дьявола звучал у всех в ушах.

Альянс Пяти Предков, который только что побеждал, был приведен в замешательство этой внезапной атакой и рассеялся. Трое предков бежали, многие другие злые эксперты были убиты, ввергнув свои силы в панику и хаос.

Шух! Эксперты Альянса Пяти Предков побледнели и начали бежать, страх перед тремя убегающими предками казался почти заразным.

Единственным спокойным и неподвижным человеком был Ван Чун.

— Хм, вы хотите сбежать? Черный Предок Инь, Предок Множества Призраков, Предок Костяного Дьявола, раз вы здесь, зачем вам убегать? — насмешливо крикнул Ван Чун.

То, что отправило этих трех демонов злого пути в бегство в холмы, естественно, было Драконьим Зверем. Одна лишь антизвездная черта Драконьего Зверя позволила ему в одиночку победить совместную атаку трех предков.

Но, если им нужно было кого-то винить, они могли винить только себя в том, что стали слишком высокомерными и пытались окружить и убить Ван Чуна, чтобы нанести удар Чжану Вэньфу.

К несчастью для них, когда зло поднимает одну ногу, праведники поднимают десять. Ван Чун только что использовал своего клона, чтобы отвести Драконьего Зверя, поэтому он решил увести его в обход, чтобы тот появилось позади троицы предков, и начал яростную атаку. И в то время, когда Черный Предок Инь думал, что Ван Чун пытается обмануть его, результат был теперь у них перед глазами.

Но, по мнению Ван Чуна, поскольку эти предки пытались его атаковать, он не позволял им хорошо проводить время.

Стоя напротив трех предков Альянса Пяти Предков, он злобно улыбнулся, от этой улыбки сердце Черного Предка Инь и его коллег забилось.

Но прежде чем они успели что-то сказать, Ван Чун бросился к троице.

— Атака!

— Великое Искусство Разрушения!

Ван Чун соединил руки, мгновенно используя одну из высших техник Великого Искусства Созидания Небес Иньян, Великое Искусство Разрушения. Грохот! Окружающее пространство стало чрезвычайно тяжелым, поскольку разрушительная энергия вышла из тела Ван Чуна и ударилась в воздух перед глазами у трех предков.

Эта разрушительная энергия разрушила само пространство и заставила всю обширную сеть пещер яростно содрогнуться.

— Маленький дьявол, как ты смеешь!

Трое предков мгновенно побледнели, а самый сильный из них, Предок Костяного Дьявола, злобно нахмурился.

Искусство Великого Разрушения было одной из высших техник, которые Чжан Вэньфу использовал, чтобы запугать мир. Они естественно ее узнали. Однако даже Чжан Вэньфу не мог справиться со всеми тремя в одиночку. Злая цель Ван Чуна в этой атаке состояла в том, чтобы помешать им сбежать, чтобы зверь мог сделать свою грязную работу.

Бум бум бум!

Они немедленно атаковало, злая энергия, энергия Инь и трупная энергия устремились навстречу атаке Ван Чуна. Атака рассыпалась вдребезги, но Ван Чун добился своей цели.

Вжух!

С ревом и вспышкой пламени зверь бросился на них.

Все трое кипели яростью.

— Ублюдок, этот старик обязательно тебя убьет!

Они завопили, и начали ожесточенную битву. В битве экспертов каждая секунда на счету. Драконьему чудовищу хватило всего нескольких минут задержки, чтобы догнать их.

— Хех, желаю удачи!

Ван Чун от души рассмеялся, а затем напряг свои мускулы и полетел назад, как стрела, выпущенная из лука, быстро покидая пещеру.

Было невежливо не ответить взаимностью, и, хотя у этих трех предков было достаточно силы и опыта, чтобы Драконий Зверь, вероятно, не смог их убить, он займет их на какое-то время.

— … Настало время начать настоящую бойню!

Когда Ван Чун вышел из пещеры, он сосредоточил всю свою энергию в своем теле, чтобы не привлекать внимания. Среди всех этих высокомерных знатоков пути зла, которые ничего не знали о сдержанности, позволяя своей ауре ярко гореть, Ван Чун был тусклым светом светлячка. Естественно, в этом состоянии он не привлек бы внимание Драконьего Зверя.

Вот почему Ван Чун осмелился привлечь Драконьего Зверя.

Пока Альянс Пяти Предков не будет истреблен, Драконий Зверь не придет его искать!

— Черт!

— Прекрати!

— Осторожно!

— Ах!

Позади него раздавались взрывы, смешанные с проклятиями и криками тревоги, а за ними следовали бесконечные крики.

— Хм, это вы сами навлекли на себя! Удачи с этим зверем!

Послушав несколько секунд, Ван Чун помчался в другом направлении.

Зверь мог сдерживать Звездную Энергию мастера боевых искусств. Альянсу Пяти Предков придется заплатить соответствующую цену, чтобы сбежать.

Пройдя несколько тысяч метров, он услышал впереди еще один рев и еще один жалкий крик.

— Что происходит?

Ван Чун остановился, в его глазах загорелся смущенный свет. Рев был очень похож на рев зверя, которого Ван Чун встречал, но не был полностью таким же.

— Могло ли здесь быть два таких зверя?

Эта мысль заставила Ван Чуна побледнеть.

Одного из этих зверей в пещере было достаточно, чтобы создать огромную угрозу для всех здешних мастеров боевых искусств. Это можно было увидеть по тому факту, что даже три предка Альянса Пяти Предков и все его эксперты не смогли его остановить.

Если с одним было так сложно иметь дело, можно было легко представить, что было бы, если бы их было двое.

Бабах!

Когда Ван Чун начал испытывать дурные предчувствия, он услышал рев еще одного Драконьего Зверя.

Ван Чун побледнел еще больше.

— Как это могло произойти? Разве здесь не один или два из этих зверей?

Даже такой проницательный и смелый человек, как Ван Чун, не мог не почувствовать серьезную опасность.

Если в этой сети пещер был не один или два зверя, все мастера боевых искусств под землей, включая его самого, были в опасности.

— Ах!

Размышляя, он внезапно услышал звук шагов и хор криков, направлявшихся к нему.

Бум! Две огненные струи вырвались из темноты и исчезли. Затем они появились снова, двигаясь с двух совершенно разных направлений. По мере того как пламя то появлялось, то исчезало, крики становились только реже и жалобней.

Эти мгновенные вспышки позволили Ван Чуну увидеть, что в его направлении бежит множество людей.

— Они идут сюда! Бежим, бежим!

— Ублюдок! Почему Лорд Бесмертного Источника оставил после себя такого монстра?!

— Все кончено, кончено! Я никогда не должен был сюда приходить!

— Ублюдок, не загораживай мне дорогу! Катись!

Панические голоса смешались с грохотом. Через несколько секунд он заметил от тридцати до сорока мастеров боевых искусств с бледными от ужаса лицами, спасающихся бегом.

Эти мастера боевых искусств определенно были людьми, которые вошли в сеть пещер после Ван Чуна, но среди этих сложных и пересекающихся пещер им удалось собраться вместе.

Вжух!

Еще одна струя пламени появилась в пещере, и в этом ослепительном свете Ван Чун заметил знакомый силуэт Драконьего Зверя.

Два Дракона стояли далеко друг от друга, глядя из разных пещер багровыми глазами, излучая разрушительную энергию в темноту.

Рыыыы!

Пока Ван Чун задавался вопросом, было ли одно из этих драконьих чудовищ тем, с которым он ранее столкнулся, в пещере раздался еще один рев. На этот раз он шел сзади.

Ван Чун нахмурился.

— Бежим!

Без малейшего колебания он присоединился к другим мастерам боевых искусств, спасая свою жизнь бегством.

С громовым ревом три жутких языка пламени пронеслись по пещерам, превратив их в море огня.

Один мастер боевых искусств за другим закричали, их ударило сзади пламя и они сгорели.

Взрывные ударные волны отправили некоторых из более медленных мастеров боевых искусств в воздух.

— Спасите меня! Спасите меня!

Один мастер боевых искусств был сбит с ног взрывом. Он протянул обе руки с выражением лица отчаяния в глазах.

Секунду спустя, массивная ступня раздавила мастера боевых искусств, прежде чем он даже успел закричать.

Пламя продолжало вспыхивать и исчезать, пока драконы изрыгали пламя и преследовали. Любой, кто не смог вовремя увернуться, был пойман и легко убит Драконьим Зверем.

Хотя в пещерах было много мастеров боевых искусств, ни один из них не мог выдержать даже одного удара Драконьего Зверя.

— Аааааа!

Крики мастеров боевых искусств бесконечно отражались от стен пещер.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1451. Беда не приходит одна!**

На поверхности. Один из хранителей Сокровищницы Бессмертного Источника внезапно заговорил:

— Милорд, все драконы мобилизованы. Как мы и планировали, они загоняют всех мастеров боевых искусств в глубины пещер.

Хотя они не находились внутри, они знали все, что переживали Ван Чун и другие мастера боевых искусств, как свои пять пальцев.

— Что бы ни случилось, мы должны держать их рассредоточенными, чтобы они не могли работать вместе. Одни Драконы не смогут их убить. Пора. Передайте мой приказ! Освободи те штуки на дне ямы! — сказал лидер стражей, его глаза без эмоций смотрели в кромешную тьму ямы.

— Да!

……

В шестнадцати-семнадцати тысячах метров от поверхности, когда командир отдал приказ, по темному дну ямы начала распространяться невидимая рябь.

В яме было тихо.

Внезапно возникла вспышка, а затем из темноты медленно вылетело тусклое свечение, похожее на светлячок.

Поднявшись на несколько сотен метров, он словно очнулся от глубокого сна. Тусклый свет превратился в ослепительный и, как комета, устремился в обширную сеть подземных пещер.

……

В пещерах Ван Чун убегал из всех сил настолько, насколько это было возможно. Один крик за другим раздавались позади него, отставшие мастера боевых искусств были убиты.

Все тело Ван Чуна было напряжено, в то время как опасность хлестала его разум, как огромные волны, угрожая полностью поглотить его.

Самой большой поддержкой Ван Чуна была Жемчужина Конденсации Энергии, но независимо от того, сколько энергии было сохранено в ней, она быстро истощалась от атак трех Драконьих Зверей.

В тот момент, когда она закончитсяч, Ван Чун будет мертв.

— Куда? В каком направлении мне бежать?!

Ван Чун осмотрелся вокруг. Сеть пещер распространялась во все стороны, и в ней было очень легко заблудиться. Был даже шанс выбрать неверное направление и попасть в пасть зверя.

И Печать Психической Энергии, распространенная по пещерам, сделала бесполезной Психическую Энергию, которой так гордился Ван Чун.

Это только усложнило определение правильного направления.

«Я могу использовать звук только для замены Психической Энергии!» — сказал себе Ван Чун.

Психическая энергия была одним из методов разведки, но звуковые волны могли служить той же цели, например, как летучая мышь использует звук для определения своего местоположения. Конечно, ее было не так легко использовать, как Психическую энергию.

Ван Чун сконцентрировал свой разум, сосредоточившись на всем окружающем его шуме.

Рев зверей, крики мастеров боевых искусств, ударные волны взрывов — все эти звуки отражались от стен пещер. Эти звуки отражались в разуме Ван Чуна, где он использовал огромное количество психической энергии, чтобы преобразовать эту информирование в образ того, что его окружает.

Эффективность этого процесса была намного ниже, чем, когда Ван Чун рассчитывал модель Формирования Бессмертного Источника, но результаты все же были…

Ван Чун изначально совершенно не подозревал об этой лабиринтной сети пещер, но постепенно ее модель начала формироваться в его сознании и медленно расширяться.

Хотя у него не было полной карты, по крайней мере, он не ходил вслепую.

— Бежим! Бежим!

— Это те насекомые!

— Все кончено! Мы все умрем! Ааааа!

Крики снова пронеслись по воздуху, но с совершенно неожиданной стороны.

Жжжжжж!

Ван Чун в шоке повернулся и увидел группу мастеров боевых искусств, которая в панике бежала в его направлении.

Позади них сияли золотые огни размером с кулак, проносящиеся по воздуху, словно преследующиеся кометы.

Когда эти золотые огни показались, Ван Чун быстро узнал знакомое чириканье.

— Звездопрочные жуки!

Ван Чун задрожал от шока, и узнал этих ужасающих жуков, которые обладали той же чертой, что и Драконы.

Многие высококлассные мастера боевых искусств погибли в Формировании Бессмертного Источника от этих ужасающих жуков. Ван Чун никогда не мог представить, что снова столкнется с ними в этой темной сети пещер.

И по сравнению с жуками из Формирования Бессмертного Источника, эти жуки были еще крупнее, мощнее и агрессивнее.

Когда шел дождь, он лил как из ведра. Трех Драконьих Зверей было достаточно, чтобы подвергнуть опасности всех мастеров боевых искусств под землей, и теперь к ним присоединились кошмарные Пронзающие Звездную энергию Жуки. Глаза Ван Чуна расширились, и он почувствовал, как его сердце онемело. Беспрецедентный запах смерти заполнил его ноздри.

Ни один мастер боевых искусств не смог бы выжить после трех Драконьих Зверей и этих высокоуровневых Пронзающих Звездную энергию Жуков.

Ура!

Ван Чун использовал свою технику движения и погрузился глубже в сеть пещер.

Без боевой брони Небесного Мандата даже Ван Чун не смог бы остановить этих жуков.

Жжжжжж!

Бесчисленные золотые огоньки начали литься из пещер. Десятки тысяч жуков появились и полетели в направлении Ван Чуна.

Уууар! Спустя долю секунды в пещере позади них появилось три ревущих дракона.

Присоединяясь к жукам, они преследовали мастеров боевых искусств.

Опасность цеплялась за них, как тень. Все мастера боевых искусств, оставшиеся позади, были сбиты с ног и убиты Драконьими Зверями и Пронзающими Звездную Энергию Жуками. Их предсмертные крики заставили выживших дрожать от страха.

Ван Чун продолжал бежать, но его разум обращал внимание на ситуацию вокруг него. В этих условиях он не мог позволить себе ни малейшей халатности.

— Это не верно!

Внезапно тело Ван Чуна задрожало от понимания. С некоторых пор эти драконьи звери и жуки вызывали у него очень странное чувство.

— Цель этих существ — не убивать, а пасти!

Драконы и жуки никогда не могли быть настолько сдержанными, чтобы убивать только мастеров боевых искусств, плетущихся сзади!

Жуки — это одно, но Ван Чун сам на себе испытал скорость Драконьих Зверей. Немногие мастера боевых искусств могли поспевать за их скоростью.

Но эти Драконы не бросились в стаю, чтобы начать бойню. Было ясно, что их цель — пасти превыше резни.

Это те люди, которые работают за кулисами!

Ван Чун немедленно вспомнил ту таинственную фракцию в Формировании Бессмертного Источника, которая управляла Формированием, чтобы убить всех мастеров боевых искусств, находящихся в ней.

Было ясно, что эти таинственные операторы так сдерживались этими Драконьими Зверями и Звездопроникающими Жуками не по доброте их сердец, а потому, что у них на уме был более крупный план.

С этой мыслью Ван Чун сразу почувствовал приближение еще большей опасности. Но в то небольшое время, которое у него было, даже он не мог придумать очень хорошего решения.

— Ааааа!

Убегая, он внезапно почувствовал резкую боль в животе. В то же время его поток Звездной Энергии пришел в беспорядок.

Нехорошо! Я использовал слишком много Звездной Энергии, и мои меридианы приходят в беспорядок!

Ван Чун пошатнулся и чуть не упал. Ван Чун не излечился от дефекта совершенствования. Жемчужина Конденсации Энергии только замедлила и залечила его раны, но не вылечила их.

Многочисленные сражения и полеты, особенно его использование Великого Искусства Инь Ян и Великого Искусства Разрушения в битве с Черным Предком Инь, легли тяжелым бременем на беспорядочные меридианы Ван Чуна.

Хотя Ван Чун давно знал, что он никогда не сможет решить свою проблему совершенствования, пока не найдет Искусство Бессмертного Источника, что его дефект совершенствования будет только усугубляться все быстрее и быстрее, он никак не предполагал, что это сработает так быстро.

Или что он вспыхнет в такое смертельное время.

— Черт! Почему это должно произойти именно сейчас?!

Лицо Ван Чуна побледнело, на лбу выступил холодный пот. Бессознательно он начал замедляться.

Однако через несколько мгновений резкая боль в животе только усилилась, и, что еще хуже, по мере того, как через меридианы беспорядочно протекала Звездная энергия, два важных меридиана Ван Чуна начали дергаться и корчиться.

Но это было только начало его проблем. Когда Ван Чун замедлил ход, прямо над ним раздался дикий рев.

В какой-то момент огромное существо обошло других мастеров боевых искусств и выскочило из другой пещеры, появившись примерно в двадцати метрах от Ван Чуна.

Его ослепительные багровые глаза смотрели на слабую фигуру Ван Чуна.

Ван Чун скривился, и его сердце упало, как камень.

Удача приходит не парами, и беда никогда не приходит одна. Ван Чун никак не предполагал, что Драконий Зверь начнет искать его в такое время.

Свиш!

Казалось, время остановилось, и мир, казалось, содержал только Ван Чуна и семиметрового Драконьего Зверя. Злобный зверь из древней эпохи уставился на Ван Чуна, и Ван Чун даже мог слышать его фырканье, и две горячие струйки дыма выходили из его ноздрей.

Жжжжжж!

Ван Чун увидел, как Драконий Зверь слегка приподнял одну ногу, его расслабленные мышцы напряглись. Уровень опасности в сознании Ван Чуна стремительно рос, пока не мог подняться выше.

Сейчас будет решаться вопрос о жизни или смерти!

Взрыв!

Земля задрожала, и нога Драконьего Зверя ударила вниз, а затем исчезла, как будто это была всего лишь иллюзия.

Но удушающий и ужасный запах смерти ударил в ноздри Ван Чуна.

Учитывая силу Дракона и его собственную внутреннюю вспышку, он был бы мертв, если бы эта атака хотя бы его поцарапала.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1452. Сила Возрождения!**

— Предупреждение! Пользователь столкнулся с древним Драконьим Чудовищем, могущественным существом, оставшимся после эпохи Желтого Императора. Эти древние существа скрыты в темной загадке мира. Если пользователь уклонится от атаки Драконьего Зверя, он будет вознагражден 10000 очков Энергии Судьбы. Если пользователь убьет Драконьего Зверя, он будет вознагражден 100000 очками Энергии Судьбы. Если пользователь приручит Драконьего Зверя, он будет вознагражден 500000 очками Энергии Судьбы!

В сознании Ван Чуна появился яркий свет, и Камень Судьбы застал Ван Чуна врасплох своей миссией.

— Чего? Эпоха Желтого Императора?

Ван Чун был шокирован этими словами. Он мог сказать, что у зверя необычное происхождение, но он никак не ожидал, что это связано с Желтым Императором.

Зверь, который мог прожить так долго, был далеко за пределами его воображения.

У Ван Чуна не было времени на глубокие размышления, так как смерть была неминуема. Хотя он не мог видеть Драконьего Зверя, он прекрасно понимал, что, учитывая его скорость, он, вероятно, был прямо перед ним.

В тот момент, когда Ван Чун собирался уже умереть от ноги Драконьего Зверя, во время взрыва обломков Ван Чун исчез, как призрак.

Даже Драконий Зверь, существо с большим интеллектом, было поражено этим зрелищем. Его ноги врезались в землю, чтобы остановить свою инерцию, и он быстро повернулся и увидел, что теперь там, где стоял Ван Чун, в земле была дыра размером с человека, ведущая глубже в пещеры.

Рыыыыы!

Драконий Зверь сразу понял, что произошло, и издал яростный рев.

Сеть пещер здесь была невероятно обширной. В тот момент, когда Драконий Зверь атаковал, Ван Чун собрал всю свою энергию и взорвал камень под собой, войдя в пещеру ниже.

Это была простая идея, но осуществить ее было не так-то просто. Чтобы добиться успеха, нужно иметь точное представление о том, как были устроены пещеры.

Были места, где камень был настолько толстым, что попытка прорваться через него была самоубийственной. Попытка зарыться в землю сделает человека неподвижным.

Обладая титанической силой, огромный Драконий Зверь скопировал действия Ван Чуна и пробился сквозь скалы, чтобы преследовать его.

Драконы были чрезвычайно чувствительны к Звездной Энергии, и любой, на кого они охотились, был обречен. Но как только Драконий Зверь собирался возобновить преследование Ван Чуна…

Бум! Когда Драконий Зверь, существо весом от шести до семи тысяч тонн, появилось в пещере, где находился Ван Чун, оно внезапно потеряло опору. Земля под ним рухнула, и Драконий Зверь попал прямо на следующий уровень пещер.

— Вперед!

Ван Чун отреагировал очень быстро и немедленно начал бежать, в то же время отправив одного из своих клонов в другом направлении, чтобы отвлечь Драконьего Зверя. По его лбу стекал холодный пот. Короткий момент напряжения использовал почти всю силу Ван Чуна.

Ван Чун постоянно менял свое положение в пещерах, переходя от одной к другой, чтобы избежать преследования Драконьего Зверя. Но Ван Чун лечил только симптомы, и в конце концов проблема возникла.

Я должен найти способ сбежать от Драконьего Зверя! Травмы моего тела только ухудшаются! Я не могу больше продолжать! — воскликнул Ван Чун.

Рев, крики паники и крики агонии были бесконечными, но казалось, что Драконий Зверь преследовал именно его Звездную Энергию и поклялся не успокаиваться, пока она не поймает его.

Издалека раздался громовой взрыв, и Драконий Зверь наконец поймал и измельчил клона Ван Чуна.

И Ван Чун почувствовал, что буря энергии, которая была Драконьим Зверем, теперь бежала через пещеры, приближаясь к нему.

Драконий Зверь, полагаясь исключительно на свое обоняние и восприятие Звездной Энергии, имел гораздо большее понимание сложной сети пещер, чем здешние мастера боевых искусств.

Куда мне идти?

Ум Ван Чуна был в смятении. Травмы его тела становились все хуже, и, если он не избежит битвы и не получит шанс отдохнуть, его состояние продолжит ухудшаться. Но поскольку Драконий Зверь и огромное облако Пронзающих Звездную Энергию Жуков постоянно приближались, Ван Чун не мог позволить себе остановиться.

Панические голоса продолжали звучать вокруг него, и Ван Чун продолжал использовать эти звуковые волны, чтобы заполнить карту сети пещер в своем сознании.

Вот это место!

Получив звуковую волну, Ван Чун внезапно обрадовался и бросился к незамеченной боковой пещере.

— Здесь самое лучшее место!

Несколько мгновений спустя Ван Чун увидел, что пещера вокруг него начала сужаться, заканчиваясь примерно в двадцати метрах впереди входом в пещеру высотой около 1,6 метра. Хотя это была черная как смоль пещера, как и все остальные, она казалась Ван Чуну маяком надежды.

Драконий Зверь был огромным, от шести до семи метров в высоту, но эта пещера была всего 1,6 метра в высоту. Она не была такой уж маленькой, но для Драконьего Зверя она казалась мышиной норой.

Тело Драконьего Зверя не могло протиснуться через такое маленькое отверстие. Ван Чун мог использовать его, чтобы немедленно избежать преследования Драконьего Зверя.

Его глаза засияли, и он бросился в пещеру.

Внезапно скршш! Посыпались камни и грязь, а затем массивная фигура спустилась и встала между Ван Чуном и пещерой.

Багровые глаза фигуры были ледяными и источали холод, который мог заморозить даже костный мозг. Глаза Ван Чуна мгновенно потемнели.

Он был так близок к свободе, но Драконий Зверь погасил его надежды.

Поток Звездной Энергии Ван Чуна был в полном хаосе, и он больше не мог бежать с такой силой, как раньше. И эта маленькая пещера… он даже не сможет добраться до нее, если не убьет Драконьего Зверя.

Грохот! Драконий Зверь присел на корточки и затем оторвался от земли, как пушечное ядро.

Еще находясь в воздухе, он открыл пасть и выпустил море огня.

Когда казалось, что он вот-вот умрет из-за Драконьего Зверя, глаза Ван Чуна внезапно ожесточились.

Он не только не отступил перед лицом пламени Драконьего Зверя, но и бросился вперед, прижимаясь к земле и устремляясь к Драконьему Зверю, как питон.

Жжжжжж!

Фиолетовое пламя внезапно вырвалось из тела Ван Чуна, превращаясь в защитный барьер вокруг него. Как тонкий лист бумаги, он поступил под живот Драконьего Зверя.

Швик! Ван Чун взял что-то в руку и разрезал живот Драконьего Зверя.

Взрыв!

С грохотом Ван Чун мучительно выскочил из-под Драконьего Зверя и соскользнул в маленькую пещеру.

— Успех!

Ван Чун немедленно встал и посмотрел на кинжал из Стали Вутц в своей руке. Лезвие длиной менее одного фута было залито кровью.

Кровь Драконьего Зверя!

Когда Ван Чун потерял сознание в поместье из-за вспышки дефекта культивирования и был увезен мастером, он не смог забрать свою стальную броню или оружие из Стали Вутц. Только кинжал, воткнутый в ножны из черного дерева и привязанный к его бедру, смог избежать этой катастрофы.

Но Ван Чун никогда не любил использовать кинжалы, поэтому, даже если они были у него с собой, он никогда не использовал их.

Если бы Драконий Зверь не поставил его в отчаянное положение, он, возможно, никогда бы не использовал его.

Кабуом! Драконий Зверь с разрезанным животом, оставляя после себя толстый след вязкой крови, врезался в стену пещеры примерно в тридцати метрах от него. Даже его голова оказалась глубоко погруженной в скалу.

Ван Чун в экстазе смотрел на «труп» Драконьего Зверя. Как и ожидалось, оружие из Стали Вутц оправдало свою репутацию самого острого оружия. Даже Драконий Зверь не смог выдержать его остроты.

Но счастье Ван Чуна длилось недолго. Секунду спустя земля задрожала, и огромное тело Драконьего Зверя медленно поднялось, и сильное пламя энергии вырвалось из его тела.

Пока Ван Чун смотрел, Драконий Зверь медленно повернулся, его дикая и ужасная голова смотрела на Ван Чуна с расстояния тридцати с лишним метров.

Впервые Ван Чун ощутил непреодолимую ненависть этого зверя.

Но на что Ван Чун обратил больше внимания, так это на живот Драконьего Зверя.

Ход Ван Чуна действительно оказался эффективным. Рана глубиной более полуфута была прорезана на самой мягкой части живота Драконьего Зверя, и даже сейчас кровь текла из нее.

Но Ван Чун не мог найти ничего, чему можно было бы радоваться, несмотря на резкий запах крови в воздухе.

Он видел, что глубокая рана, разрезанная кинжалом из Стали Вутц, закрывается. Через несколько секунд рана полностью зажила, не оставив даже шрама.

— Как это могло произойти?!

Мысли Ван Чуна пошатнулись.

Сила Возрождения!

Массивный зверь не только обладал удивительной силой и способностью противостоять Звездной Энергии, он обладал бросающей вызов небесам силой Возрождения. С этой силой, какие бы трюки Ван Чун ни использовал или сколько усилий ни приложил, он никогда не сможет причинить вред этому зверю.

И не каждый день выпадал шанс попасть под живот Драконьего Зверя!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1453. Пробуждение!**

Ура!

Драконий Зверь, наконец, взревел, напрягая всю свою силу, чтобы броситься на Ван Чуна.

Бум! Вход в пещеру обвалился, массивная голова Драконьего Зверя вонзилась во вход, в то время как остальная часть его мускулистого тела корчилась и дергалась, сотрясая большие груды камней. Затем Драконий Зверь открыл пасть и выпустил сгусток пламени.

Ван Чун отпрыгнул и сразу же убежал глубже в пещеры, решив не задерживаться ни на минуту.

Позади него массивный Драконий Зверь пытался атаковать Ван Чуна, но низкий вход в пещеру оказался трудным препятствием.

Десять метров, сто метров, тысяча метров… Наконец, рев Драконьего Зверя начал исчезать, становясь неслышным. Было ясно, что безвыходность ситуации заставила его отказаться от Ван Чуна.

Шух!

Ван Чун прислонился к стене. Его грудь вздымалась. Ван Чун чувствовал себя так, словно совершил прогулку по подземному миру. Его одежда была полностью пропитана потом.

Теперь, пока Ван Чун временно избежал угрозы смерти, он, наконец, нашел время подумать о других вещах.

— Желтый Император… Драконы… Что здесь происходит? Почему в сокровищнице Первородного Лорда Бессмертного Источника могут быть три диких зверя из эпохи Желтого Императора? Что происходит?

Ум Ван Чуна был в смятении.

Искусство Бессмертного Источника было искусством номер один в мире, и Ван Чун не счел бы какую-либо опасность при его добыче чем-то необычным. Тем не менее, Ван Чун постепенно начинал понимать, что происходит что-то подозрительное.

Другие ловушки, в том числе металлический шторм в яме и Пронзающие Звездную Энергию Жуки, были тем, что Ван Чун мог принять, но Драконы из эпохи Желтого Императора… они никогда не должны были здесь появляться. Казалось, что смысл их появления заключался не в защите сокровищ, таких как Искусство Бессмертного Источника, а в какой-то другой тайне.

— Что здесь происходит?

Ван Чун задумался, но его размышления не дали никаких результатов.

— Лучше подумать об этом позже!

Ван Чун продолжил движение вперед. Пройдя еще несколько тысяч метров, он обнаружил изолированное место и сел на землю. Его травмы были намного серьезнее, чем он предполагал. Постоянные драки и бегство сказались на его теле.

Ситуация внутри его тела была серьезнее, чем когда-либо прежде.

«Мастер однажды сказал, что как только Великое Искусство Творения Небес Иньян начинает развиваться, процесс становится необратимым и начинает ускоряться. Если я вступлю в очередную ожесточенную битву или использую слишком много звездной энергии, я понесу на себя всевозможные серьезные последствия, даже смерть! Это было причиной того, что Учитель был вынужден вести себя сдержанно в последние годы своей жизни и в конечном итоге был предан своим учеником.»

«Я думал, что смогу тянуть время, пока не найду Мастера и Старосту деревни, но, похоже, я не могу больше откладывать. Я должен найти Искусство Бессмертного Источникаа как можно скорее, чтобы исцелить свои раны.» — тихо сказал себе Ван Чун.

Подумав, он собрал всю Звездную Энергию, текущую через его конечности и меридианы, в свой даньтян и быстро начал ее регулировать. Струи пара хлынули из его головы, и Ван Чун полностью погрузился в подавление своей безудержной Звездной Энергии.

Время шло медленно, а пещера оставалась тихой и неподвижной. Через некоторое время меридианы и внутренности Ван Чуна наконец перестали конвульсировать.

Ум Ван Чуна стал таким же спокойным, как вода на дне старого колодца.

Весь мир замолчал.

Пока Ван Чун был полностью сосредоточен на лечении своих травм, у него внезапно возникло странное чувство, будто кто-то трясет его за плечо. Ван Чун сначала этого не заметил, но потом услышал крик в ухо, как будто кто-то его звал.

Сначала казалось, что голос доносится издалека, но быстро стал ближе и отчетливее.

— Ван Чун, Ван Чун…

Голос был окрашен беспокойством, тревогой и даже рыданиями.

Ван Чун был встревожен, совершенно не понимая, что происходит. С тех пор, как он был разлучен со своим Мастером, было невозможно услышать такой голос под землей, но он казался таким чистым и реальным.

Ван Чун наконец остановил свое совершенствование и открыл глаза.

Внезапно возникла полоска света, которая быстро расширялась, но все в этом свете было размыто.

Что тут происходит? Как мог под землей оказаться свет?

Ван Чун был ошеломлен.

Но он быстро почувствовал, что тут что-то не так. Это был не подземный источник света. В свету находилось несколько расплывчатых фигур, и одна из них, казалось, даже плакала над ним.

Несмотря на то, что он не мог ясно видеть, Ван Чун чувствовал, что человек переполнен печалью.

Что, черт возьми, случилось?

Ван Чун удивлялся все больше и больше. Каким бы медленным он ни был, он начинал ощущать, что эта ситуация слишком отличалась от того, что он представлял.

Он изо всех сил пытался открыть глаза, чтобы разглядеть этих людей.

Постепенно его зрение начало проясняться, но прежде чем процесс мог завершиться, на него бросилась фигура.

— Ван Чун, ты наконец очнулся…

Голос практически плакал от радости, а его обладательница обняла тело Ван Чуна и заплакала.

— Ци-Цицинь?!

Наконец, его зрение полностью прояснилось, что позволило ему увидеть это знакомое и плачущее лицо, зрелище, которое поразило Ван Чуна до оцепенения. Что происходит? Разве он не очнулся от совершенствования? Разве он только что не стабилизировал свою беспорядочную Звездную Энергию?

Почему он теперь видел здесь Сюй Цицинь?

Оглянувшись, он увидел рядом с собой еще более знакомые фигуры: Короля Суна, старого дворецкого, его старшего дядю, его мать, Хуан Цянь-эр, Чжао Ятуна, Бай Силин, а также своего мастера и старосту деревни. Все они были в комнате, окружив его кровать с убитыми горем лицами.

Подождите, его Мастер и глава деревни… Иллюзия — это должно быть иллюзия!

Он явно находился на северо-западе, на глубине семнадцати тысяч метров под землей, в поисках Искусства Бессмертного Источника. Как он мог здесь оказаться?

Ван Чун приготовился встать, чтобы освободиться от иллюзии.

Но прежде чем он смог сесть, он почувствовал сильную боль во всем теле. В то же время широкая ладонь прижалась к его плечу.

— Чун-эр, твои раны не зажили. Не двигайся безрассудно. Позволь своему Мастеру обработать твои раны, чтобы ты мог поправиться как можно быстрее.

— Мастер?

Ван Чун поднял глаза и увидел, что Старик Демонический Император появился рядом с ним и положил руку ему на плечо. На его лице сразу появилось замешательство.

— Мм, мы сделали все, что в наших силах, чтобы вылечить тебя, но дефект совершенствования Великого Искусства Творения Небес Иньян не так-то легко вылечить. — раздался знакомый голос старосты деревни Ушан, и он торжественно пошел вперед.

Вид этих двух знакомых людей привел Ван Чуна в замешательство. Ему стало трудно отличить реальность от иллюзий.

— Мастер, разве мы не отправились в путешествие на северо-запад в поисках Искусства Бесмертного Источника? Почему мы здесь? Это дело закончено?

Ван Чун был ошеломлен. Неужели он упал без сознания под землей и был возвращен своим Мастером и Старостой Деревни Ушан?

— Северо-запад? Искусство Бессмертного Источника?

Старик Демонический Император и староста деревни Ушан переглянулись, в их глазах было глубокое беспокойство.

С долгим вздохом академик Лу Тин подошел и с грустью посмотрел на прикованного к постели Ван Чуна.

— Король Иностранных Земель, я знаю, что вас по-прежнему беспокоят дела Двора, но вы сделали все возможное в милитаристско-конфуцианском конфликте. Никто не будет винить вас.

— Милитаристско-конфуцианский конфликт?

Ван Чун онемел. Что происходит? Разве конфликт не закончился?

— Чун-эр, ты не понимаешь? С тех пор, как ты потерял сознание из-за своего дефекта совершенствования в своей тренировке, и мы обнаружили тебя, прошло семь дней и ночей! Ты был без сознания семь дней и ночей!

Мадам Ван вышла вперед, и, лаская его лицо, она больше не могла сдерживать слез.

— Чего?

Ван Чун замер.

Тренировка? Дефект совершенствования?

Он ясно помнил, что после того, как он потерял сознание в своем кабинете, он проснулся в карете, направлявшейся на северо-запад со своим мастером. Как он мог остаться в имении? Было ли все это иллюзией?

Нет, невозможно!

— Мама, академик Лу, вы ведь шутите надо мной?

Ван Чун улыбнулся, откинувшись назад, его лицо оставалось спокойным и собранным.

Все молча смотрели на Ван Чуна.

Но самый тяжелый удар был нанесен Стариком Демоническим Императором и Старостой Деревни Ушан.

— Чун-эр, ты не понимаешь, что говоришь. Твой мастер и староста деревни никогда не отправлялись на северо-запад, и мы не искали Искусство Бесмертного Источника.

— Хотя мы действительно планировали отправиться на северо-запад, Искусство Бессмертного Источника отсутствует несколько сотен лет. Как его можно так легко получить? — добавил староста деревни Ушан.

Староста деревни Ушан был в близких отношениях с Ван Чуном, и он всегда относился к нему так же, как к одному из молодых людей из своей деревни. Однако он чувствовал, что, возможно, удар конфуцианской секты дестабилизировал разум Ван Чуна.

Жжжжжж!

Глядя на эти странные, но знакомые лица, Ван Чун потерял дар речи.

— Подделка, это должно быть подделка. Я должен быть в иллюзии… — пробормотал Ван Чун про себя.

Он посмотрел на изножье кровати. Самое большое расхождение между сном и реальностью заключалось в том, что во сне он никогда не сможет отбросить тень. Сны не могли быть такими реальными.

Но мгновение спустя он увидел свою тень и онемел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1454. Дар Ли Цзюньсяня!**

— Это не верно!

Ван Чун покачал головой и посмотрел на свои руки. Его собственные руки были красивыми и тонкими, и он мог ясно различить каждую складку. Кончиками пальцев Ван Чун чувствовал легкий холод в комнате и воздух, обдувающий его руку.

Это было слишком реально, слишком подробно. Это не были вещи, которыми мог обладать сон.

И когда он посмотрел поверх своих ногтей, он увидел, что они отражают тусклый свет в комнате, такой же реальный и подробный, как и все остальное.

— Как это могло произойти?

В голове Ван Чуна было совершенно пусто.

Во сне не было ощущения прикосновения, не говоря о деталях, столь же скрупулезных, как ощущение тепла. Ум Ван Чуна был в беспорядке.

Правда и вымысел, прошлое и настоящее смешались воедино. Первоначально он твердо верил в свой опыт на северо-западе.

Но это убеждение было сильно потрепано.

Ван Чун внезапно больше не осмеливался быть настолько уверенным.

Также его довольно тревожило то, что его больное тело и хаотическое состояние его меридианов были симптомами, чрезвычайно похожими на те, которые его тело проявляло после того, как он потерял сознание в своем исследовании. Означает ли это, что все его путешествие на северо-запад было иллюзией, которую он испытал после вспышки болезни? Что после того, как он потерял сознание в своем кабинете, мастер не увозил его насильно на северо-запад?

Что, если все это было иллюзией, сном?

Пока эти мысли мелькали в его голове, Ван Чун был в полной растерянности.

Все, что он только что испытал, лишило его возможности отличить истинное от ложного.

— Ты только что проснулся, так что тебе нужно отдохнуть. Тетя, Ваше Высочество, позвольте нам уйти, чтобы он мог расслабиться, — сказала Сюй Цицинь понимающим тоном.

Толпа быстро покинула комнату.

Вскоре в комнате стало тихо, и Ван Чун остался один сидеть на кровати со своими беспокойными мыслями.

«Что здесь происходит?» — мысленно пробормотал себе под нос Ван Чун.

Он ощущал под собой черное сандаловое дерево и чувствовал его аромат. Если бы это был сон, ничего из этого не могло быть.

— Неужели я действительно был без сознания семь дней и семь ночей?

Ван Чун подошел к окну, куда вливались солнечные лучи. Тепло, которое он почувствовал, когда они попали на его тело, лишило его дара речи.

Открыв дверь, Ван Чун вышел в знакомые сады и здания семейной резиденции Ван.

Ван Чун даже видел рисунки на керамической плитке и щебечущую птицу на одном из карнизов.

Когда Ван Чун вспомнил свои переживания на северо-западе, он обнаружил, что ясные воспоминания внезапно начали расплываться, как во сне.

— Может, это действительно был сон!

С этой мыслью Ван Чун медленно начал принимать свои обстоятельства.

Бах Бах бах!

Пока он думал, раздался внезапный и сильный стук, и вскоре Ван Чун услышал разъяренные голоса Сюй Кейя и других.

— Ублюдок! Кто тебе сказал прийти?! Уходи немедленно!

Другой голос, полный насмешек, раздался снаружи.

— Хех, гость — это гость. Услышав, что Король Иностранных Земель заболел и не просыпается, наш Молодой Мастер решил прийти и доставить подарок. Я полагаю, могущественный Король Иностранных Земель не будет таким мелочным!

По тону создавалось впечатление, что обладатель голоса обладает недобрыми намерениями.

— Катись! Не думай, что только потому, что ваша конфуцианская секта берет верх, ты можешь действовать, как вздумается! Если бы не Его Высочество, как ты думаешь, ваша конфуцианская секта имела бы шанс проявить себя?

— Наше Высочество не приветствует ваших людей!

Яростный голос на этот раз принадлежал Чэнь Бину.

Слуги и служанки начали присоединяться, и у ворот поместья поднялся шум.

— Стоп! — внезапно прорвался голос сквозь шум.

Сюй Кейи, Чэнь Бинь и многие охранники клана Ван собрались у входа. Их глаза были устремлены на фигуру, стоящую снаружи и горели праведным негодованием.

Толпа повернула головы и онемел при виде знакомой фигуры.

— Милорд! — все опустили головы. Они не заметили Ван Чуна, идущего к ним.

— Разойдитесь! — приказал Ван Чун. Его лицо было слегка бледным, что придавало ему довольно слабый вид.

Все поклонились и выполнили приказ Ван Чуна, открыв ему путь.

— Хех, Ваше Высочество, давно не виделись! — послышался еще раз насмешливый и злонамеренный голос.

— Все говорят, что Ваше Высочество семь дней и ночей были без сознания, а ваш разум охвачен глубокой депрессией, но похоже, что слухи были ложными. Ваше Высочество очнулось!

— Это ты!

Ван Чун проследил за голосом и увидел несколько фигур, стоящих снаружи. Их лидером был мужчина в черной мантии с распущенными волосами. Мужчина смотрел на Ван Чуна, как на дикое животное, его глаза горели вызовом.

Ван Чун не имел впечатления об этом человеке, но он ясно помнил ауру этого человека как принадлежащую танцующему с мечом «Призраку Меча» из Павильона Пьяной Луны.

За ним шли мужчина и женщина, два эксперта конфуцианской секты. Между собой они держали шелковую коробку, явно являвшуюся подарком, о котором шла речь.

— Наглец! Не заходи слишком далеко!

Сюй Кейи и Чэнь Бинь разгневались от слов Призрака Меча и были на грани того, чтобы прибегнуть к оружию.

Что еще за подарок? Они пытались выяснить реальную ситуацию и намеренно провоцировали Ван Чуна. И если бы не они, как мог Ван Чун когда-либо рвать кровью?

— Довольно! — внезапно сказал Ван Чун, махнув рукой, чтобы остановить своих подчиненных, и повернулся к Призраку Меча.

— Скажи своему молодому господину, что Король принимает его дар и что Король благодарит его за его добрые намерения!

Ван Чун был спокоен и явно невозмутим. Призрак Меча и его товарищи были ошеломлены этими словами.

Реакция Ван Чуна явно полностью расходилась с их ожиданиями, но Призрак Меча вскоре взял себя в руки.

— Хех, Ваше Высочество действительно изящно. Похоже, Ваше Высочество действительно согласились с вопросом об армиях префектур. Раз уж это так, то прощайте!

Призрак Меча слегка поклонился.

— Армии Префектур?

Ван Чун приподнял бровь при этих словах.

— Разве? Ваше Высочество не знает?

Призрак Меча приготовился повернуться и уйти, но, услышав это, остановился и бросил взгляд на Сюй Кейи.

— Неужели? Они не сказали Вашему Высочеству?

Ван Чун понял и повернулся к Сюй Кейи и другим своим подчиненным. Все они побледнели и опустили головы.

Увидев это, Призрак Меча понял, что происходит.

— Похоже, они скрывали это от вашего высочества. В таком случае говорить об этом больше неуместно. Прощальный привет!

Со странной улыбкой на губах Призрак Меча и его коллеги ушли.

……

Что здесь происходит?

В кабинете Ван Чун посмотрел на своих подчиненных.

— Это…

— Эта…

Сюй Кейи и Чэнь Бинь в нерешительности переглянулись, но давление Ван Чуна заставило их заговорить.

— По правде говоря, многое произошло, пока Ваше Высочество находилось без сознания. Без вашего высочества, чтобы противостоять им, конфуцианская секта и Первый Принц взяли полный контроль над Императорским Двором. Более того, поскольку Ваше Высочество рвало кровью и так долго находилось без сознания, Король Сун и другие были чрезвычайно обеспокоены состоянием Вашего Высочества.

— Без планов вашего высочества конфуцианской секте удалось вступить в сговор с Первым Принцем, чтобы наконец принять указ о роспуске армий префектур. Всего несколько дней назад Императорский Двор закончил роспуск всех армий префектур и уничтожение регистров. В будущем даже отозвать расформированных солдат будет невозможно.

— Кроме того, конфуцианская секта, Первый Принц, премьер-министр и Король Ци объединились, чтобы лишить Короля Суна его военной власти и его власти над Бюро Военного Персонала.

— Кроме того, конфуцианская секта направила множество надзирателей для проверки армий. Вся армия находится в самом слабом месте, почти все находятся под контролем конфуцианской секты.

……

Ван Чун медленно пришел к тому, чтобы узнать, что произошло, пока он был без сознания.

Хотя руководство его старших в этой подземной каменной камере сделало его гораздо более непредубежденным, Ван Чун по-прежнему чувствовал острую боль при каждой новости.

Хотя он отпустил все на самотек, как он мог не чувствовать нежелания, увидев, что все, ради чего он работал, ради чего все солдаты пожертвовали своими жизнями, уничтоженно за одну ночь?

Более того, конфликт между милитаристами и конфуцианцами был связан с долговечностью Центральных Равнин и выживанием всех жителей королевства.

— Все уходите! Мне надо подумать.

Ван Чун внезапно махнул рукой.

— Да! Милорд!

В глазах его подчиненных появился намек на сопротивление, но они быстро отступили.

Ван Чун долго-долго стоял неподвижно в своем кабинете. Наконец он вздохнул.

Выйдя из кабинета, он прошел через сад к парадным воротам. Несмотря на то, что слуги и горничные заметили его, никто не осмелился его остановить.

В этом смущенном состоянии, думая обо всем и ни о чем, он вошел в столицу. К тому времени, когда Ван Чун пришел в себя, он оказался посреди толпы.

Он видел торговцев, продающих косметическую пудру и духи, торговок, зовущих и обнимающих друг друга, а также мясников, громко торгующих своим товаром.

Но среди толпы Ван Чун увидел много довольно уникальных силуэтов. У них были густые бороды, длинные тканевые мантии, ястребиные носы и глубоко посаженные глаза, и они говорили с сильным акцентом.

Ху!

Эти внушительные Ху с их плохим знанием танского языка входили и выходили из разных мест, и многие из них излучали дикие и свирепые ауры.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1455. Положение Гао Сяньчжи!**

Ван Чун вырос в столице, и из-за того, что здесь было так много Ху, обычно не стоило поднимать шум. Но когда он огляделся, Ван Чун понял, что Ху в столице теперь еще больше.

Когурёны, тибетцы, турки, арабы… их всех можно было заметить в толпе.

Ван Чун заметил в толпе десять с лишним шпионов Ху, но обычные люди вокруг них имели добрые лица и, казалось, ничего не знали.

— Ха-ха, мир в гармонии, так что не нужно быть чужим! Возьми это!

Неподалеку владелец магазина улыбнулся, передав рулон ткани в руки Ху, который явно прошел обучение боевым искусствам.

— Хех, мы все одна семья, почему так далеко? Я знаю, что у тебя не так много денег, поэтому я отдам это тебе за полцены! — сказал владелец ближайшего магазина.

— Береги себя и не забывай возвращаться! Как говорит советник Секретариата, все люди в мире — члены одной семьи. Тебе не нужно быть вежливым со мной.

Восторженные голоса звенели в ушах Ван Чуна, и куда бы он ни посмотрел, он видел добродушные лица, совершенно не обращающие внимания на окружавшую опасность.

Ван Чун почувствовал, как колющая боль только усиливается, и ускорил шаг, продолжая двигаться вперед.

Куда бы он ни посмотрел, столица претерпевала коренные изменения в настроении. Столица Великого Тана была похожа на неохраняемый город, все полностью открывались.

Когда он двинулся вперед, он внезапно услышал знакомый голос.

— А? Разве это не Король Иностранных Земель?

Ван Чун еще несколько мгновений продолжал идти, но мгновение спустя он вспомнил голос и задрожал от шока.

— Чэн Цяньли?!

Он сражался вместе с Чэн Цяньли в битве при Таласе и не мог ошибиться в голосе.

Но Ван Чун вспомнил, что Чэн Цяньли и армия протектората Аньси стояли на страже в Западных Регионах. Они не могли покинуть свой пост без военного указа, так почему же он появился в далекой столице?

Ван Чун внезапно поднял голову, и действительно, заметил эту знакомую фигуру в толпе.

Его поза была прямой, а голова высоко поднята. Его тело источало яростное пламя, закаленное в тысячах битв. Это был никто иной, как вице-генерал-протектор Чэн Цяньли из протектората Аньси. И рядом с ним оказалась еще одна неожиданная фигура.

Гао Сяньчжи!

— Как?!

Тело Ван Чуна задрожало от шока, а его разум пришел в полное замешательство.

Появление здесь Чэн Цяньли было достаточно неожиданным, но появление его вместе с Гао Сяньчжи было до крайности ненормальным.

Генерал-протектор был великим полководцем. Его движения могли привести в движение весь мир.

Его престиж и статус были связаны с безопасностью приграничных регионов. В обычных обстоятельствах, если только государь специально не вызвал его, он провел бы от 30 до 40 лет, не видя столицы.

— Генерал-протектор Гао, генерал Чэн, почему вы здесь?

Ван Чун бросился к ним, и почти в то же время Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли разделили толпу и подошли к Ван Чуну.

— Ван Чун, ты наконец очнулся!

Когда они увидели Ван Чуна, на их лицах появилось искреннее веселье.

— Цяньли и я нанесли визит в твою резиденцию, но тогда ты был без сознания. Мы случайно услышали, что тебе стало лучше, и мы собирались посмотреть, как у тебя дела, но не думали, что столкнемся с тобой!

Когда встречались друзья, тысяча чашек вина было не слишком много. Как Великий Генерал, Гао Сяньчжи обычно сохранял достойный и уравновешенный вид. Только перед Ван Чуном, самым молодым Королем Великого Тана, Гао Сяньчжи проявил такую теплоту.

Но Ван Чун был не в настроении болтать.

Ван Чун уставился на них и спросил:

— Лорд Гао, генерал Чэн, что здесь происходит? Почему вы не в гарнизоне в Анси, а в столице?

Жжжжжж!

Их улыбки мгновенно исчезли, а лица стали мрачными.

— Это… — После нескольких минут молчания Гао Сяньчжи раскрыл правду. — Ван Чун, я не скрою от тебя. я больше не генерал-протектор. Императорский Двор лишил меня военного авторитета. Армия протектората Анси теперь находится под командованием нескольких руководителей из конфуцианской секты.

Чэн Цяньли вообще молчал.

Бум!

Глаза Ван Чуна распахнулись в недоумении.

— По правде говоря, отозвали не только нас. Отозваны почти все генералы на границе. Судьба военных предрешена. — мрачно сказал Чэн Цяньли.

Ван Чун ничего не сказал, но на его сердце была тяжесть, и он чувствовал, что не может дышать.

— Ваше Высочество, конфуцианская секта владеет Императорским Двором и всей империей. Мы потеряли способность бороться с ними, — с сожалением сказал Чэн Цяньли.

Как генерал, который воевал всю свою жизнь, он, естественно, не желал принимать такой исход, но Первый Принц служил регентом и вступал в сговор с чрезвычайно могущественной фракцией, которой была конфуцианская секта. Поскольку эта фракция контролирует Императорский Двор, никто не мог ее остановить.

Ван Чун почувствовал, как сильное горе пронзает его сердце, как острая игла. Хотя они говорили кратко, он, естественно, мог понять, что они чувствовали.

Они сражались за Анси больше половины своей жизни, но сорока захватила гнездо горлицы, изгнав их.

— Пошли! Для этой редкой встречи мы должны выпить, пока не станем пьяными и не здоровыми!

Гао Сяньчжи обнял Ван Чуна за плечи, и все трое направились к ближайшей таверне.

Их пьянка продолжалась с полудня до ночи и далее. Ван Чун вернулся в поместье очень поздно ночью.

Проходили день за днем, в течение которых Ван Чун наконец связал воедино события, которые произошли, пока он был без сознания.

В то же время в его имение отправили известие с границы.

Шух!

Эта новость пришла в виде прилетающих птиц-посыльных.

— Последние новости из У-Цана заключаются в том, что Ценпо вербует солдат в каньоне Бариба и тайно обучает их. По нашим оценкам, этих солдат насчитывается шестьсот тысяч, и это число только увеличивается. Ваше Высочество, пожалуйста, примите решение!

— Семнадцатого мы узнали, что новый Король Мэнше Чжао, Фэнцзяи, начал вербовать племена Ман, а также тренирует большое количество диких слонов, чтобы восстановить свой военный корпус. Наши разведчики говорят, что Мэнше Чжао обучил около пятидесяти тысяч слонов, что в десять раз больше, чем в первоначальном отряде Белых Слонов. Ваше Высочество, дайте, пожалуйста, свои инструкции!

— Пятнадцатого числа разведчики прислали рапорт. Группе разведчиков, замаскированных под торговый караван Когурё, удалось беспрепятственно проникнуть в одиннадцать южных городов Когурё. Заплатив жизнями десяти разведчиков, они наконец узнали, что южный флот Ён Гэсомуна занимается крупномасштабным строительством боевых кораблей и обучением морских пехотинцев. Собрано более четырехсот тысяч морских пехотинцев, которые готовятся атаковать Великий Тан с моря.

— Мы получили сообщение с северной границы девятнадцатого числа. Несколько месяцев не было боев, но не так давно один из наших караванов снабжения попал в засаду неизвестного нападавшего. Две тысячи крестьян были убиты, а конный отряд в тысячу кавалеристов был полностью уничтожен. Все оружие и продукты с караваном разграблены и до сих пор не обнаружены. Хотя нет убедительных доказательств, мы в основном уверены, что это была работа Западно-Тюркского Каганата. Основываясь на собранной нами информирования, различные Ху начали корректировать свою тактику, чтобы работать из тени, продолжая представлять для нас серьезную угрозу!

— Всем пограничным армиям было строго запрещено расследование нападения различными армейскими надзирателями, и солдаты очень недовольны!

Письма летели в руку Ван Чуна, словно метель, и каждая новость ранила Ван Чуна в сердце и заставляла его волноваться еще больше. Великий Тан был окружен опасностью, но, похоже, никто об этом не знал.

Хотя Ван Чун собрал всю эту информирование, и Императорский Двор находился под контролем Первого Принца и Ли Цзюньсяня, любые меры противодействия, которые он предпринял, были бессмысленными.

«Несмотря ни на что, это не может продолжаться!» — сказал себе Ван Чун, приняв решение.

Но план Ван Чуна полностью сорвало другое дело.

— Чун-эр, твоей матери есть что обсудить с тобой.

Три дня спустя в комнате Ван Чуна появилась мать его с беспрецедентно серьезным выражением лица.

— Ты не так молод, и, исходя из обычаев столичной знати, ты в том возрасте, и можно жениться и создать семью. Твоя мать была искренне напугана твоим недавним приступом бессознательного состояния, и после долгих размышлений она решила, что тебе пора создавать семью.

— Твоя мать видит, что у тебя возникли чувства к юной леди из клана Сюй, и, пока ты был без сознания, она все время заботилась о тебе, оставаясь рядом с тобой день и ночь, даже похудела. Из всех женщин столицы именно этот ребенок больше всего нравится твоей матери.

— Таким образом, пока ты был без сознания, твоя мать решила, что, если ты проснешься, я позволю этому ребенку стать невесткой нашей семьи Ван.

— Чего?

Ван Чун был ошеломлен этими словами, застигнутый врасплох.

— Чего? Ты не хочешь?

Мадам Ван нахмурилась, в ее голосе прозвучала нотка неудовольствия.

— … Этот ребенок не посмеет.

Ван Чун поспешно опустил голову. Он всегда относился к своей матери с крайним уважением и не решался с ней спорить. Глаза мадам Ван смягчились.

— Таким образом, после того, как ты очнулся, твоя мать отправилась в резиденцию Сюй. Патриарх клана Сюй согласился, и госпожа Сюй кивнула в знак одобрения. Их ребенок, вероятно, влюблен в вас.

— Начало следующего месяца — благоприятное время для свадьбы. Твоя мама пригласила известную сваху столицы и подготовилась к церемонии, чтобы вы вдвоем могли пожениться. Таким образом, твоя мать сможет подержать своего внука не коленях. Твоя мать не хочет снова страдать от такого испуга, — строго сказала мадам Ван.

Ван Чун стоял в оцепенении, и ему потребовалось некоторое время, чтобы вырваться из ступора. Это было слишком удивительно. Ван Чун никогда не думал, что его мать скажет ему об этом. Он был еще слишком молод и мог сражаться еще несколько лет.

Но когда он увидел выражение лица своей матери, он понял, что его бессознательное состояние сильно повлияло на его мать, что привело к этому предложению. Было очевидно, что его мать настроена крайне серьезно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1456. Свадьба Ван Чуна!**

— Поскольку мама решила, давайте сделаем, как мама запланировала!

Ван Чун опустил голову и подчинился.

Хотя по какой-то причине он был удивлен, сказав это, Ван Чун почувствовал некоторое облегчение и совсем не почувствовал себя вынужденным в этой ситуации.

Он начал вспоминать ясное и красивое лицо девушки, как она стояла рядом с ним в Стальном Городе, как она работала день и ночь в штабе Протектората Цыси, чтобы отправить ему припасы. Тогда он подумал о ее изможденной внешности и о ее выражении глубокого беспокойства, и очнулся по дороге на восток.

……

Весенний ветерок превратился в дождь, который безмолвно питал мир.

Ван Чун внезапно осознал, что Сюй Цицинь занимает довольно важное место в его сердце.

Она только молча давала, никогда не требовала, и даже когда ей было больно, она терпела это одна. Пришло время ему должным образом отплатить ей, создав лучший и самый красивый конец.

……

Бум!

Известие о женитьбе Ван Чуна и Сюй Цицинь потрясло всю столицу. Как молодой Король Иностранных Земель и блестящий молодой бог войны, Ван Чун добился ряда поразительных достижений, которые вызывали восхищение даже у Великих Генералов.

Что касается клана Сюй, он контролировал половину логистической сети Великого Тана и был чрезвычайно старым кланом, обладающим значительным влиянием.

Объединение этих двух кланов и выдающиеся качества жениха и невесты мгновенно привлекли внимание всей империи.

Когда наступил благоприятный день свадьбы, шумела вся столица. Несмотря на то, что подавляющее большинство людей стояло на стороне конфуцианской секты в конфликте между Ван Чуном и Ли Цзюньсянь, статус Ван Чуна как Короля Иностранных Земель и его прошлые достижения означали, что он по-прежнему обладал значительным влиянием среди людей.

— Король Иностранных Земель! Король Иностранных Земель!

— Фея Сюй! Фея Сюй!

У входа в семейную резиденцию Ван, толпа в равной степени приветствовала Ван Чуна и Сюй Цицинь.

Клан Сюй был элитным дворянским кланом, а Сюй Цицинь была известна жителям столицы как фея, которую высоко ценили все молодые мужчины и женщины.

Более того, в битве при Таласе она осталась в штабе протектората Цыси, чтобы управлять линией снабжения, обеспечивая постоянный и стабильный поток припасов. Это позволило ей превзойти репутацию всех других девиц столицы.

Сразу после окончания битвы при Таласе многие дворянские дома отправили клану Сюй визитные карточки, надеясь установить с ним хорошие отношения посредством брака.

Но, в конце концов, все же Ван Чун занял первое место.

— День, наконец, настал!

Ван Чун стоял во дворе под цветущим сливовым деревом, его сердце было расслаблено, и ветер дул ему в волосы.

С тех пор, как Ван Чун принял решение, он почувствовал, что с его головы сняли огромную тяжесть. Он был так занят бегом ради людей мира, что забыл позаботиться о себе.

Теперь, когда он был лишен военной власти и вытеснен из центра политической власти, у него была редкая возможность заняться делами и людьми, о которых он заботился, и, что более важно… заботиться о человеке, которого он любил.

— Сколько времени пройдет до прибытия Цицинь?

Ван Чун был одет в красный церемониальный халат, его руки были заложены за спину.

В легком ветерке и свете восходящего утреннего солнца глаза Ван Чуна сияли, а выражение его лица наполнилось энергией. Он начал излучать ауру, совершенно не похожую на ту, что исходила от него на поле боя: нежную, скромную, щедрую. Он был похож на кусок прекрасного нефрита.

— Ваше Высочество, паланкин госпожи Сюй в пути. Он должен быть здесь минут через десять.

Перед Ван Чуном в ряд стояли Сюй Кейи, Чэнь Бинь и другие его подчиненные. Сюй Кейи вышел вперед и почтительно поклонился.

— Рапорт!

Сюй Кейи едва успел заговорить, и в комнату ворвался охранник клана Ван.

— Ваше Высочество, свадебное шествие клана Сюй скоро прибудет. Мадам и хозяин ждут у ворот.

Все были взволнованы словами охранника, и сам Ван Чун не был исключением. Его сердце было переполнено радостью, и на его губах появилась искренняя удовлетворенная улыбка.

— Пойдем, пойдем к воротам, чтобы поприветствовать их!

Взмахнув рукавом, Ван Чун зашагал вперед, прошел через сад и ступил на дорожку, украшенную яркими фонарями.

У ворот собрались слуги и горничные, одетые в парадные красные одежды, и встревоженная женщина средних лет с волосами, украшенными жемчугом и нефритовыми заколками.

— Мать!

Ван Чун поспешил.

Увидев Ван Чуна, толпа начала разворачиваться.

— Чун-эр, ты пришел как раз в нужное время. Ребенок Цицинь скоро будет. Поторопись и приготовься.

У мадам Ван было румяное лицо, а в глазах сияла улыбка. Это был первый раз, когда Ван Чун видел свою мать такой счастливой.

— Хех, Чун-эр, ты вырос. Наконец, ты собираешься создать собственную семью. Твой Старший Дядя приготовил для тебя подарок в надежде, что ты и госпожа Цицинь внесете свой вклад в наш клан Ван и поможете нам продолжать процветать.

Говоря своим глубоким и мягким голосом, Старший Дядя Ван Чуна Ван Гэн шагнул вперед, поглаживая бороду и сияя.

Как сын Цилиня клана Ван, Ван Чун был самым ярким существом молодого поколения клана Ван. Ван Гэнь очень любил своего племянника, поэтому он пришел сам в качестве старшего родственника, чтобы дождаться невесты.

— Большое спасибо, Старший Дядя!

Ван Чун улыбнулся и поклонился.

— Она здесь, она здесь! Невеста прибыла!

Впереди раздался шум, и толпа забеспокоилась. Внутри ворот Ван Чун, его мать и его Старший Дядя обернулись посмотреть.

С хлопком петарды в конце улицы показалась длинная свадебная процессия. В самом начале свадебной процессии стоял позолоченный паланкин.

Издалека Ван Чун мог сразу увидеть символы и эмблемы клана Сюй.

— Она едет! Едет невеста!

Толпа внутри семейной резиденции Вана была взволнована.

Под хлопки петард и стук гонгов и барабанов горничные и охранники клана Ван вышли из поместья. А когда появился паланкин, толпа на улице загрохотала.

— Фея Сюй! Фея Сюй!

Оглушительные возгласы взлетели до небес.

Пока Ван Чун наблюдал за приближением позолоченного кресла-паланкина, улыбка на его лице стала шире, а глаза — мягче.

— Невеста прибыла!

— Пусть жених выйдет вперед, чтобы поприветствовать ее!

Ван Чун встряхнул мантию и шагнул вперед, спустившись по ступеням, чтобы направиться к позолоченному креслу-паланкину.

— Откройте шторы! Открой шторы!

— Фея Сюй! Фея Сюй!

— Жених, поскорее возьми невесту на спину!

Крики толпы становились все громче и громче.

Король Иностранных Земель, коронованный самим Императором Мудрецом, женился на самой талантливой и красивой Сюй Цицинь. Их брак можно было считать браком века. Жители столицы не могли упустить шанс немного пообщаться с женихом.

Ван Чун улыбнулся аплодисментам. Когда он посмотрел на занавеску кресла-паланкина, его взгляд стал еще мягче, в нем были намеки на нежную привязанность.

Служанка прошла над красным свадебным прутом для взвешивания. Ван Чун взял стержень, слегка наклонился, вставил стержень в пространство между стенкой паланкина и занавесками и слегка приподнял его.

— Цицинь, я долго ждал тебя.

Пока Ван Чун поднимал занавеску все выше и выше, он увидел фигуру, одетую в красное, сидящую внутри, ее вуаль в виде феникса с золотой нитью полностью скрывала ее внешний вид.

Но когда Ван Чун протянул весовую удочку, чтобы поприветствовать невесту, он внезапно почувствовал острое, как бритва, намерение убить. Ван Чун скривился, чувствуя, что что-то не так, и хотел отступить, но было слишком поздно.

Грохот! Ладонь, наполненная огромной энергией, ударилась ему в грудь. Сидящая невеста внезапно рванула вперед и нанесла Ван Чуну резкий удар.

Бум! Это внезапное нападение поразило, потрясло и сбило с толку всю толпу… в их глазах промелькнули всевозможные эмоции.

Никто не ожидал, что такая теплая и праздничная картина так разрушится.

Подумать только, что невеста клана Сюй нападет на жениха по ее прибытии!

— Нехорошо! Возникла проблема!

— Невеста пытается убить жениха!

Веселая толпа пришла в полное замешательство, и зрители начали разбегаться, как испуганные звери.

Взрыв!

Но еще до того, как толпа побежала, Ван Чуна вылетел из кресла-паланкина, как пушечное ядро. Он врезался в ворота резиденции семьи Ван, в результате чего все ворота рухнули.

Мадам Ван онемела от этого зрелища, ее глаза расширились. И только спустя долгое время ей удалось в тревоге крикнуть:

— Чун-ээээр! — Такое казалось невозможным.

— Мадам, Молодой Мастер!

Семейная резиденция Ван была в хаосе.

— Защитите Его Высочество!

Сюй Кейи, Чэнь Бинь и другие были ошеломлены, но быстро ответили. Вынув мечи, они встали перед Ван Чуном.

Внезапный инцидент вызвал хаос во всем поместье, и никто не был потрясен сильнее, чем Ван Чун.

— Ты не Сюй Цицинь! Ты кто?

Глаза Ван Чуна были холодными, и он поднялся с земли.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1457. Мощь одного удара мечом!**

Внутренние травмы Ван Чуна были слишком серьезными. Обострение его дефекта совершенствования привело к тому, что он потерял сознание на семь дней и ночей, и это испытание сильно повлияло на его дух и силу. В противном случае таинственный противник никогда бы не добился такого успеха.

Невеста из клана Сюй использовала момент, когда жених пришел поприветствовать ее, чтобы совершить покушение. Все присутствующие были потрясены этим событием.

Но Ван Чун отреагировал очень быстро. Он сразу понял, что невеста в кресле-паланкине — не Сюй Цицинь. Сюй Цицинь не могла обладать таким высоким уровнем совершенствования.

С другой стороны, «невеста» проигнорировала вопрос Ван Чуна.

— Убей его!

Из-под завесы раздался холодный и бесстрастный голос, сочащийся смертоносным намерением.

Ссст! Красная вуаль и церемониальное платье взорвались, обнажив черную мантию и два холодных и строгих глаза, выглядывающих из-под белой призрачной маски, скрывавшей все остальные черты лица.

Лязг! Черный меч этого человека задрожал, а затем оставил в воздухе пятно и метнулся к Ван Чуну, как молния.

Бум бум бум!

Практически в тот же момент сопровождающие клана Сюй, стоящие за женщиной-убийцей, послали энергию, исходящую от их даньтяня, в результате чего их красный церемониальный костюм разорвался, обнажив черные мантии под ними.

— Убью!

Эти люди вытащили свои мечи и ринулись вперед. Все они бросились на Ван Чуна.

— Защитим милорда!

Сюй Кейи и охранники клана Ван побледнели, и бросились защищать Ван Чуна. Звездная энергия вырвалась из их тел, и они устремились вперед, как драконы.

Взрыв!

Один удар вызвал хор криков, и Сюй Кейи и его люди были отправлены в полет. Они даже не выдержали ни единого удара женщины-убийцы.

Женщина-убийца и люди позади нее построились, чтобы полностью окружить Ван Чуна.

Мужчины в черном!

Разум Ван Чуна задрожал от осознания. Эти убийцы под видом Сюй Цицинь и ее свиты оказались людьми в черном, которые упорно преследовали его.

Ван Чун был слишком хорошо знаком с их аурой.

— Защитите мадам!

Глаза Ван Чуна похолодели, и он одним взмахом руки вынул меч правой рукой. Когда люди в черном были всего в нескольких футах от Ван Чуна, он бросился им навстречу.

Будто призрак, Ван Чун внезапно появился перед женщиной-убийцей.

Вытянув правую руку, он с превосходной ловкостью ударил мечом по кончику меча женщины-убийцы. В то же время он взмахнул левой рукой, его ладонь попала в убийцу и отправила ее в полет.

Ван Чун моргнул и начал мелькать влево и вправо, вверх и вниз, всегда появляясь там, где люди в черном его не ожидали.

В отличие от того, что было раньше, Ван Чун изо всех сил старался избегать прямой конфронтации. Он появлялся в неожиданных позициях, чтобы нанести удар кулаком или пальцем, убийцы кричали, и их подбрасывало в воздух.

— Ах!

Крики казались непрекращающимися. В этой битве Ван Чун решил атаковать самую слабую часть тела своего противника, чтобы расходовать как можно меньше Звездной энергии. В нынешнем состоянии его тела это была идеальная стратегия.

Свиш!

Но внезапно…

— Давай сделаем это! Умрем вместе!

Раздался свирепый рев, который, казалось, долгое время подавлялся, и прежде чем Ван Чун смог среагировать, ошеломляющий «гражданский», который был «вытеснен» хаотичной толпой в окрестностях Ван Чуна, внезапно вытащил свой меч и бросился на него.

Его удар был невероятно быстрым и, казалось, практиковался тысячи раз. Наполненный решимостью умереть. человек, казалось, предсказал реакцию Ван Чуна и выбрал именно самый нужный момент, чтобы нанести удар.

Даже человек со способностями Ван Чуна должен был признать, что от этого меча было невероятно трудно увернуться.

Тем не менее Ван Чун не запаниковал. Он тут же отскочил в сторону, но ему удалось пройти всего несколько футов, и его энергия внезапно погрузилась в хаос, заставив его тело замедлиться.

Свиш! Церемониальное одеяние Ван Чуна было разрезано, острый край меча рассек его живот, брызнула кровь.

Взрыв!

Хотя тело Ван Чуна было в беспорядке, у него хватило самообладания, чтобы протянуть ладонь и отбросить «гражданского». Тот отлетел на несколько десятков футов.

— Молодой Мастер!

— Молодой Мастер!

Увидев, что Ван Чун истекает кровью, все горничные и охранники клана Ван встревожились.

— Не подходите! — строго приказал Ван Чун. Он был слишком беспечен. Он еще не полностью выздоровел, и влияние дефекта культивирования на его тело было гораздо серьезнее, чем он предполагал.

Ван Чун провел пальцем по своему телу, быстро перекрыв несколько каналов и остановив кровотечение.

Но кризис Ван Чуна был далек от завершения. Ему только что удалось победить людей в черном, как послышался еще один громкий крик.

— Король Иностранных Земель, ты мертвец! Убейте его! — крикнул кто-то в толпе на неловком танском языке с сильным ху-акцентом.

Воздух завыл, и эксперты Ху с дикими глазами выбежали из толпы, сорвали с себя маскировку, обнажили оружие и бросились на Ван Чуна.

Один, два, три… всего за несколько коротких мгновений от 30 до 40 фигур, окутанных бурями энергии, атаковали Ван Чуна, не пытаясь скрыть своего намерения убить. С первого взгляда Ван Чун мог сказать, что в этой группе были тибетцы, западные тюрки, гогурёны и люди Менше Чжао.

Брак Ван Чуна и Сюй Цицинь сумел привлечь внимание даже экспертов Ху.

— За Великую Снежную Гору!

— За Великого Тюркского Бога Войны!

— Убейте Ван Чуна! Отомстите за бывшего Короля!

— Его Величество приказал, чтобы все воины Когурё любой ценой убили Короля Иностранных Земель!

Когда эти крики на разных языках Ху разнеслись по небесам, Ван Чун стал бесспорным центром улицы.

— Поторопитесь и скажите городской страже! Эти Ху пытаются восстать!

— Сумасшедшие… они сумасшедшие! Они действительно осмеливаются атаковать Короля Иностранных Земель!

Окружающей толпе был нанесен мощный психологический удар, и она впала в еще большую панику.

Но далекие воды не могли утолить жажду поблизости. Городской страже потребуется не менее пяти минут, чтобы прибыть, но Ван Чун не мог позволить себе такой роскоши.

Эксперты Ху собирались обрушить яростный залп атак, которые Ван Чун не мог блокировать в своем текущем состоянии. Он израсходовал много Звездной Энергии, и его даньтян и меридианы начали болеть и корчиться.

Глаза Ван Чуна были холодными, но в этой ситуации он был очень спокоен. Его руки упали по бокам, и его энергия рассеялась. Похоже, он отказался от мыслей о сопротивлении.

Это сбило с толку всех экспертов Ху. Это определенно была не та реакция, которую они ожидали от Ван Чуна. Но, в конце концов, Ван Чун оставался серьезной проблемой для стран, граничащих с Великим Таном. День, когда он не умер, становился еще одной беспокойной ночью для этих стран.

Всем этим людям была поручена самоубийственная миссия. Независимо от того, какую цену они должны были заплатить, им нужно было убить этого молодого бога войны Великого Тана!

— Убейте его!

Воздух вспыхнул огнями различных Звездных Энергий, и грянули атаки.

Но как раз тогда, когда казалось, что Ван Чун вот-вот умрет под шквалом атак этих высококлассных иностранных экспертов…

Жжжжжж!

Мир внезапно замолчал. Все звуки затихли, и завывающие потоки Звездной Энергии замерли. Все, кто находился рядом с резиденцией семьи Ван, внезапно почувствовали странное ощущение.

Взрыв!

Огромный луч Ци Меча вырвался вперед, немедленно простираясь на десятки тысяч футов, рассекая небо и стреляя в горизонт. Он проложил прямой путь Ци Меча в небе над резиденцией семьи Ван.

Ци Меча был божественным, величественным и суровым. Когда он появился, он украл блеск и славу всех других атак, как свет солнца, заглушающий звезды.

А затем, ко всеобщему ужасу, тот таинственный и ужасный Ци Меча внезапно породил бесчисленное количество крошечных стрел Ци Меча… Всего за несколько секунд эти бесчисленные стрелы Ци Меча вырвались наружу, каждая из них была нацелена на эксперта Ху.

Трах бах хрясь! Обливаясь кровью эти Ху были прижаты Ци Меча, как будто они были тканевыми куклами. Этот Ци пронзил их жизненно важные точки и прошел сквозь их тела. К тому времени, как их тела начали падать на землю, они были мертвы.

Тумптумптумп! Тридцать с лишним трупов экспертов Ху посыпались дождем перед воротами поместья.

Эта битва закончилась намного быстрее, чем кто-либо мог представить!

Когда битва закончилась, местность затихла, все в шоке уставились на безжизненные трупы.

Никто не понял, что произошло. После убийства экспертов Ху, ослепительный Ци Меча немедленно исчез.

Единственным исключением был Ван Чун, который заложил руки за спину и улыбнулся, как будто все понял.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1458. Ночь в брачном покое!**

— Старший Су…

Вот какое имя пришло в голову Ван Чуну.

Во всем мире единственным человеком, способным убить так много высококлассных экспертов с помощью одной атаки, был Бог Меча и Бог Великой Танской войны Су Чжэнчен.

Хотя Су Чжэнчэнь никогда не признавал, что Ван Чун был его учеником, Ван Чун считал его своим вторым учителем.

Это была свадьба Ван Чуна, и он женился на девушке из клана Сюй, Сюй Цицинь. Для такого торжественного случая Ван Чун, естественно, пригласил Су Чжэнчэня.

Но его статус был слишком особенным, чтобы появляться перед таким количеством людей, поэтому Ван Чун позволил ему остаться в резиденции.

Атака только что произошла из-за того, что Су Чжэнчэнь почувствовал, что Ван Чун находится в опасности, и принял меры для разрешения кризиса.

— Кто посмел причинить вред моему ученику?! — раздался еще один громовой рев, а затем перед воротами поместья закипела лазурная энергия происхождения.

Бум! Массивная лазурная рука ударила вниз и раздавила нескольких мужчин в черном, которые пытались убежать.

Гнев, наполнявший эту ладонь, наделил ее такой силой, что земля стонала и дрожала от ее силы.

— Бежим!

Увидев это шокирующее зрелище, выжившие люди в черном побледнели и тут же рассеялись.

— Чун-эр, ты в порядке?

Старик Демонический Император вырвался из толпы, как молния, и появился перед Ван Чуном.

— Мастер, я в порядке.

Прибытие Мастера позволило Ван Чуну расслабиться и вздохнуть с облегчением.

В присутствии Мастера вопрос был действительно решен.

Издалека раздался громкий клич:

— Невеста прибыла!

— Почему тут другая невеста? Что происходит?

Все в замешательстве посмотрели друг на друга, но Ван Чун только улыбнулся.

Несколько мгновений спустя прибыла еще одна свадебная процессия. Появился тот же позолоченный стул-паланкин с такими же эмблемами клана Сюй и такой же свадебный эскорт, одетый в красные мантии, идентичный последней группе людей.

Но когда Ван Чун увидел старосту деревни Ушан верхом на коричневом жеребце во главе процессии, он улыбнулся.

Это была настоящая свадебная процессия.

Дело оказалось не таким сложным, как казалось вначале, и с прибытием старосты деревни Ушан и Старика Демонического Императора тайна раскрылась.

Люди в черном были действительно дерзкими. Они замаскировали группу убийц под свадебную процессию, отправив ее устроить засаду на настоящую свадебную процессию и задержать ее. Воспользовавшись этой возможностью, они заставили своих убийц атаковать Ван Чуна.

К счастью, староста деревни Ушан и Старик Демонический Император считали брак Ван Чуна чрезвычайно важным, поэтому они смогли быстро прибыть и разрешить кризис.

И хотя весь инцидент казался очень опасным, пострадали только Ван Чун, Сюй Кейи и другие охранники.

Битва перед семейной резиденцией Ван была быстро завершена, и свадьба продолжилась. По столице снова прокатился праздничный воздух.

Ван Чун взял церемониальную удочку для взвешивания, приподнял занавеску, а затем использовал ее, чтобы взять гибкую ладонь Сюй Цицинь и повести ее в поместье под трясущие небеса возгласы.

Веселая музыка и поздравления наполнили небо, и ликующее настроение сохранялось с утра до ночи. Вся столица праздновала свадьбу этой идеальной пары.

Это была действительно свадьба века.

Глубокой ночью, когда все было тихо, комната Ван Чуна была ярко освещена.

Атмосфера была наполнена сладким и успокаивающим настроением.

В мерцающем красном свете свечи Ван Чун, одетый в красный церемониальный халат, медленно протянул удочку для взвешивания и мягко приподнял красную вуаль своей жены. Мягкий красный шелк спустился вниз, скользя по белоснежным рукам.

До его ноздрей донесся аромат.

На свету Ван Чун наконец увидел лицо своей возлюбленной.

Это был первый раз, когда Ван Чун увидел, что Сюй Цицинь предстает как его невеста.

Голова Сюй Цицинь была слегка наклонена от робости, и ее красота была поразительной. Когда Ван Чун посмотрел на нее, ее лицо покраснело, а глаза начали блуждать влево и вправо, инстинктивно избегая Ван Чуна, не осмеливаясь смотреть на его лицо.

В глазах людей Сюй Цицинь была дальновидным стратегом, королевой логистики, которая всегда все планировала. Несмотря на то, что они оба прошли все необходимые процедуры, этот день все же застал Сюй Цицинь врасплох. Несмотря на это, каждое ее действие было манящим и трогательным, от чего хотелось лишь крепко обнять ее.

В эту ночь никто, кроме Ван Чуна, не мог видеть эту мягкую и очаровательную сторону Сюй Цицинь.

Ван Чун не сказал успокаивающих слов. Когда он на короткое мгновение взглянул на Сюй Цицинь, в его глазах появилось задумчивое выражение.

— Цицинь, с сегодняшнего дня ты член клана Ван. Пока я, Ван Чун, здесь, что бы ты ни делала, я буду твоим самым прочным щитом!

Ван Чун шагнул вперед и слегка потянул ее тонкие и дрожащие руки. Все, что Ван Чун мог сделать, — это гарантировать ее безопасность.

Сюй Цицинь, казалось, о чем-то думала, и, когда она подняла глаза, ее глаза были влажными.

— Я верю в тебя!

Эти слова содержали еще тысячу, и казалось, что ее глаза смотрят на десятки тысяч поколений.

В свете свечей они медленно обнялись, их молчание превосходило любые слова.

Но Ван Чун не заметил, что, когда они обнялись, нежность в глазах» Сюй Цицинь» исчезла, став ледяной. Однако это холодное намерение убить вскоре прошло, ничего не оставив позади.

Лицо Сюй Цицинь стало расплывчатым, словно ведро с водой вылили на картину.

Свиш!

Когда пара собиралась предаться самой нежной привязанности, одна из рук Сюй Цицинь превратилась в меч и бросилась к спине Ван Чуна. Это был настолько очевидный сдвиг, что Ван Чун давно должен был его заметить.

Но, как ни странно, даже несмотря на то, что Ван Чун был здесь всё это время, он ничего не чувствовал. Аура и трансформирование Сюй Цицинь, казалось, были полностью скрыты, так что ничего не просочилось.

Ее действия и аура были полностью гармонизированы с окружающей средой, частью самой природы.

Меч все ближе и ближе подходил к спине Ван Чуна, и казалось, что он скоро умрет от меча «Сюй Цицинь». Вдруг! Из спины Сюй Цицинь вырвалась тонкая рука, залитая кровью.

— Ах!

Тело Сюй Цицинь окоченело, а глаза расширились. Меч, который был нацелен в спину Ван Чуна, внезапно остановился.

— Брат Чун!

Сюй Цицинь отшатнулась, недоверчиво оттолкнув Ван Чуна.

— Почему, почему…

В мерцающем свете свечи Сюй Цицинь схватилась за грудь, ее лицо было ужасно бледным и пораженным замешательством. Как будто она не верила, что Ван Чун может ее убить.

В комнате было жутко тихо, праздничный красный свет резко контрастировал с враждебностью, холодом и отчаянием.

В отличие от потрясения, страха и недоверия Сюй Цицинь, Ван Чун был чрезвычайно спокойным и собранным. Он смотрел на Сюй Цицинь, как на незнакомку, в его глазах не было нежной привязанности.

— Хотя я не знаю, как ты это сделала, ты не Цицинь!

Ван Чун медленно встал с холодными глазами.

Услышав слова Ван Чуна, «Сюй Цицинь» покачала головой, схватилась за сердце и бросилась назад, очевидно, получив сильный удар.

— Брат Чун, что ты говоришь? Я Цицинь! Ты думаешь, что я подделка? Что я убийца?

Губы ее дрожали, а в глазах вспыхнуло отчаяние.

Ван Чун заложил руки за спину и бесстрастно сказал:

— Прекрати нести чушь. Хотя ты не одна из черных убийц, ты не Цицинь. Я не действовал раньше не потому, что был по-настоящему очарован, а потому, что не хотел атаковать Цицинь.

— Кроме того…

Ван Чун оглядел столы, стулья, шторы, рулоны шелка, сундуки со свадебными подарками и красные свечи, горящие в углах комнаты.

— Как страшно! Если моя догадка верна, все эти вещи, весь мир — иллюзия, которую вы создали!

— Что ты сказал?

— Сюй Цицинь. — казалось, задрожала от шока от слов Ван Чуна. Вскоре из ее глаз начали выступать большие слезы, и Сюй Цицинь покачала головой, очевидно, отчаявшись от горя.

— Ты сошел с ума! Ты действительно сошел с ума! Я ухаживала за тобой на протяжении всей твоей комы семь дней и ночей. Мне сказали мадам и доктор, что с тобою все в порядке, что с тобою все в порядке! Одно дело думать, что я фальшивка, но ты даже думаешь, что весь мир фальшивка, иллюзия!

— Перестать притворяться! Я должен признать, что ваша иллюзия Психической Энергии — это действительно то, чего я никогда раньше не испытывал. Даже цветы, трава и деревья в этом мире имеют тени, деревянная мебель имеет правильные прожилки, есть даже ощущение прикосновения и тепла. Это совсем не похоже на мир иллюзий. Если бы я еще не во всем разобрался, меня бы действительно обманули. Увы, в этом мире есть серьезный недостаток, и с этим недостатком ни одно из твоих серебристых слов не сможет меня обмануть!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1459. Истина раскрыта!**

Ван Чун, с холодным выражением лица, немедленно протянул ладонь вперед, посылая волну Звездной Энергии в «Сюй Цицинь». Увидев, что Ван Чун был бесчувственным и невозмутимым, «Сюй Цицинь» наконец нахмурилась. Свиш! Прежде чем Звездная Энергия Ван Чуна смогла соединиться, она скользнула назад.

— Ван Чун, я не думала, что ты будешь настолько упрямым, что мои слова будут бесполезны.

«Сюй Цицинь» прижалась к двери, и ее теплое и добродетельное поведение полностью исчезло. Ее голос стал хриплым и полным ненависти, в то время как ее тело разразилось ужасным и неистовым намерением убивать.

Настоящая Сюй Цицинь никогда не будет вести себя так, и никогда не будет такой устрашающей. Личность «Сюй Цицинь» превратилась в руины.

— … Но я одного не понимаю. Этот мир невероятно реален, он обладает всем, что делает настоящий. Не может быть никакого изъяна, так как же ты понял, что этот мир фальшивк? — истерично спросила Сюй Цицинь, глядя на Ван Чуна. Ее внешность менялась все больше и больше, и даже цвет ее глаз стал темно-зеленым.

— Хех, вот как?

Ван Чун усмехнулся.

— Расстояние между Западными Регионами и столицей невероятно велико, а дорога занимает больше месяца. Но между понижением в должности Гао Сяньчжи и его прибытием в столицу прошло всего семь дней. Даже если бы он полетел, он бы не смог преодолеть это расстояние, верно?

Жжжжжж!

Эти слова были как стрела в сердце. «Сюй Цицинь», или, скорее, создатель этого иллюзорного мира, мгновенно онемела, лишилась дара речи и сдулась, как проколотый воздушный шар.

Хотя у всего был изъян, они всегда твердо верили, что их «мир» настолько реален, что неотличим от реальности.

Но слова Ван Чуна подорвали их уверенность. Они никогда не думали, что критический недостаток их мира заключается в чем-то подобном.

— Настоящее — это настоящее, а подделка — это подделка. В истинном мире есть не только температура, влажность, прикосновение, запах и вкус. В нем есть такие вещи, как пространство, расстояние, эмоции и реакция. Независимо от того, насколько реальным и полным вы это сделаете, неизбежно будет какой-то изъян или пробел. А единственный недостаток означает, что это ненастоящее. То, что подделка, навсегда останется подделкой!

Ван Чун усмехнулся.

При первом пробуждении он действительно поверил, что потерял сознание в своем кабинете на семь дней и ночей, и что его опыт на северо-западе был сном. Но в конце концов Ван Чун все же почувствовал, что что-то не так.

Когда Гао Сяньчжи появился с Чэн Цяньли, Ван Чун сразу понял правду.

Просто такая реалистичная иллюзия была слишком редкой и невероятной. Это было настолько реалистично, что любой грозный практикующий психическую энергию, включая Ван Чуна, мог только вздохнуть с удивлением и принять свою неполноценность. Это было то, с чем можно было прожить всю жизнь, не встречаясь с этим.

Более того, даже сейчас Ван Чун не знал, как его противник мог установить такую масштабную печать психической энергии в сети подземных пещер. Он был настолько мощным, что ему даже удалось увлечь такого могущественного эксперта по психической энергии, как он, в иллюзорный мир.

Его инстинкт заставил Ван Чуна не упустить шанс учиться и наблюдать.

Но как только нападавший начал контролировать его «мать» и заставить его женился на Сюй Цицинь, даже маскируя себя под Сюй Цицинь, он больше не мог смотреть.

-… Если мое предположение верно, мое настоящее тело было заключено вами в тюрьму и находится на глубине семнадцати тысяч метров под землей в этой сети подземных пещер. — спокойно заметил Ван Чун.

— Думать, что это будет так…

«Сюй Цицинь» бормотала себе под нос, не обращая внимания на слова Ван Чуна, и пока она говорила, вся комната начала дрожать.

Пинг! Фарфоровая ваза для цветов на столе внезапно взорвалась, а затем деревянные стены начали отрываться от основания, трещины распространялись по ним с захватывающей дух скоростью.

Взрыв! Стол из черного сандалового дерева всего в трех или четырех шагах от Ван Чуна внезапно взорвался и исчез, как струйка дыма.

В комнате стали происходить все новые и новые причудливые события.

Праздничные шелка и занавески растаяли, как снег на солнце, и начали гаснуть большие красные свечи.

И происходило еще больше преобразований.

Огромная трещина расколола комнату, образовав огромную пропасть между Ван Чуном и Сюй Цицинь.

Эта черная трещина казалась бездонной, гигантской пастью, которая открывалась все шире и шире. Деревянные доски и упавшая мебель превратились в крошечные пятнышки.

В этот момент, столица и весь мир начали стонать и грохотать. Мир внезапно начал подавать признаки разрушения.

Первым рухнуло солнце в небе. С мощным взлетом яркое солнце, освещавшее мир, превратилось в простой источник белого света, который становился все тусклее и тусклее.

Грохот и лязг доносились с краев мира, земля обрушилась, и вскоре стены столицы рухнули.

Через несколько мгновений после того, как Ван Чун заговорил, весь мир рухнул.

Перед Ван Чуном его комната начала изгибаться и искажаться, покрываясь пестрыми цветами. «Сюй Цицинь» исчезла, ее место занял простой набор цветных частиц.

— Я действительно не думал, что есть кто-то, кто может разрушить мои Истинные Грезы!

Ван Чун услышал недоверчивый голос «Сюй Цицинь» и мгновение спустя в его глаза хлынула бесконечная тьма. В то же время Ван Чун почувствовал тонкий, холодный и мерзкий воздух подземных пещер.

— Ах!

Ван Чун начал слышать много криков боли.

Это были звуки, которых он раньше не слышал. А затем…

Зрение Ван Чуна потемнело, и он вернулся в подземную пещеру.

Открыв глаза, Ван Чун не увидел узкого прохода в пещере, где он сидел. В какой-то момент он появился в огромной карстовой пещере размером с шесть из семь герцогских владений.

Ван Чун почувствовал, что с потолка свисают массивные сталактиты, и увидел груды трупов под сталактитами.

Эти трупы, по-видимому, принадлежали более ранней группе мастеров боевых искусств. На их телах были желтые пятна, и многие части начали чернеть от гниения. А над трупами Ван Чун увидел от трехсот до четырехсот живых мастеров боевых искусств.

Некоторые из этих мастеров боевых искусств валялись на земле, в то время как некоторые из них стояли и бормотали себе под нос. Третьи размахивали оружием и кричали. На их лицах отражались самые разные эмоции: плач, смех, оглупение, сумасшествие. Единственная их общая черта заключалась в том, что их глаза были плотно закрыты, как будто они были очарованы.

Свиш!

Ван Чун почувствовал боль в животе. Посмотрев вниз, он мгновенно скривился.

— Как это могло произойти?

Рана от меча простиралась от его левого плеча до правого живота, а одежда Ван Чуна была разорвана по пути раны.

Это была та же рана, что и нанесенная Ван Чуну нападением людей в черном в этом иллюзорном мире.

— Могло ли быть так, что если я был ранен в иллюзорном мире, я был ранен в реальности? Как?!

Ван Чун был мастером, когда дело доходило до Психической Энергии, и он смог построить солнце, которое смогло уничтожить сильнейшую технику Масила, Мира Бездны. Но Ван Чун был способен нанести урон своему противнику только с помощью Психической Энергии, а не принять травмы, нанесенные в Психическом Мире на свое реальное тело. Он никогда не считал возможным то, что здесь произошло.

Ван Чун почувствовал приближение знакомой энергии.

В десяти метрах от себя Ван Чун снова заметил «Сюй Цицинь».

Нет, он больше не мог называть это Сюй Цицинь.

Хотя человек был одет в красное платье и украшения для волос Сюй Цицинь в иллюзорном мире, после нападения Ван Чуна она явно не смогла больше поддерживать форму Сюй Цицинь.

Ее лицо было только на тридцать процентов похоже на Сюй Цицинь, а другие части тела были дикими и отталкивающими.

Больше не было даже мимолетного сходства с Сюй Цицинь.

Все было тихо, установилось странное настроение.

— Кто ты? Нет, я должен спросить:

— Ты что?!

Глаза Ван Чуна сузились, в его глазах появилась глубокая тревога.

С тех пор, как он вошел в эти подземные пещеры, все, с чем он сталкивался, вызвало у него очень странное чувство.

Ни один практикующий психическую энергию в мире не мог сделать так, как делала эта вещь, передавая травмы, нанесенные в иллюзорном мире реальному телу. Ее иллюзорный мир был слишком твердым и реальным. Ни один человек, практикующий Психическую Энергию, не был способен на такой подвиг.

Более того, насколько он мог видеть, эта штука одновременно увлекала от трехсот до четырехсот мастеров боевых искусств, улавливая их души в иллюзорном мире.

И теперь, когда он подумал об этом, стены того узкого прохода, в котором он в конечном итоге решил сесть, вероятно, были не настоящими, а всего лишь маскировкой для этой пещеры.

Это объясняет, почему Драконий Зверь не преследовал его. Не потому, что проход был слишком мал для него, а потому, что внутри жило еще более ужасающее и необычное существо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1460. Другой Ван Чун!**

Ван Чун назвал его «существом», потому что не знал, с чем именно он столкнулся. И Ван Чун был уверен, что эта «Сюй Цицинь» была ненастоящей. Ее малиновое одеяние и украшения на голове были такими же, как в иллюзорном мире, что было невозможно.

Другими словами, даже несмотря на то, что он тяжело ранил ее, после возвращения в реальный мир, Психическая Энергия его врага влияла на него, но не так сильно.

— Ха-ха, действительно нелепый маленький муравей. Реальный мир разочаровался в тебе, в то время как чудесные мечты иллюзорного могут позволить тебе осуществить всё, что ты хочешь! Тебе не понравилась эта девушка? Я позволила вам двоим быть вместе. Тебя это не устраивает?

— Перестань сражаться и позволь своей Психической Энергии раствориться в моем теле! Когда дождь сливается с океаном, ты, я и все другие мастера боевых искусств соединитесь вместе, чтобы создать новый мир. В этом новом мире мы можем создать все, что ты пожелаешь. Разве ты еще не видел правду этого мира? Я могу заставить тебя победить конфуцианскую секту, уничтожить все другие человеческие империи и превратить своих врагов в пыль. Разве не здорово прожить жизнь в этой прекрасной мечте?

Существо, внешне похожее на Сюй Цицинь на тридцать процентов, говорило голосом, наполненным очаровательной силой.

— Хм, это твоя мечта, но не моя. Ты захватило столько мастеров боевых искусств и убило многих из них. Кем бы ты ни было, тебя ждет только смерть! — холодно сказал Ван Чун.

Бззз! Звездная энергия Ван Чуна загрохотала, и он атаковал причудливое существо.

Насколько он мог видеть, все остальные мастера боевых искусств в пещере были погружены в сон. Он был единственным, кто мог справиться с этим существом.

Более того, поскольку он только что разрушил иллюзорный мир, это существо, вероятно, было сильно ранено и не могло вернуть его в свой Психический Мир. Это был прекрасный шанс его убить.

Как и ожидалось, существо явно испугалось, когда увидело, что Ван Чун собирается атаковать.

— Хм, как и ожидалось!

Ван Чун усмехнулся. Очень высока вероятность того, что практикующий Психическую Энергию не обладает навыками ближнего боя. Масил, например, обладал огромным количеством психической энергии, но в реальном бою он был ничем.

Хотя это существо было невероятно могущественным практиком Психической Энергии, обладая большим количеством Психической Энергии, чем знал Ван Чун, было ясно, что его боевые способности отсутствовали.

— Муравей, твой образ мышления слишком прост! Какая разница, что ты разоблачил мой иллюзорный мир? Ты действительно думаешь, что я не смогу с тобою справиться?! Поскольку ты не желаете сотрудничать, я поглощу твою психическую энергию и заставлю ее слиться с моей!

Прежде чем Ван Чун смог атаковать, это существо напало первым.

Грохот!

Во вспышке света загрохотали ореолы и потекла Звездная Энергия. Ван Чун увидел, что мастера боевых искусств позади этого существа открыли глаза, но их глаза были расфокусированы, показывая, что ими управляют.

Взрыв!

Семь мастеров боевых искусств устремились вперед и бросились на Ван Чуна со всех сторон. Клангклангклац! Они вытащили оружие и атаковали Ван Чуна.

— Аааааа!

Когда оружие ударило, мастер боевых искусств тридцати с лишним лет издал нечеловеческий рев. Вены на его руке вздулись, и внезапно Звездная Энергия вокруг нее приняла форму массивного стального кулака. Если бы его ударили этим кулаком, смерть Ван Чуна была гарантирована.

В то же время еще семь или восемь мастеров боевых искусств с ревом бросились в атаку сзади Ван Чуна. В мгновение ока он был окружен.

Это существо могло втягивать людей в иллюзорный мир, из-за чего правду было трудно отличить от лжи. В реальном мире он может контролировать других, даже если мастера боевых искусств используют свои высшие техники. Ван Чун этого не ожидал, но быстро принял контрмеры.

Взрыв! Его тело рванулось вперед, проворно пробиваясь сквозь крошечные трещины в окружении, и его побег немедленно привел атаки мастеров боевых искусств к совершенно другому результату.

Бах Бах бах! Застигнутые врасплох, мастера боевых искусств врезались друг в друга, мгновенно создав хаос.

Как и ожидалось!

Ван Чун был совершенно не удивлен результатом.

Это существо могло создавать иллюзорные миры и управлять людьми с помощью Психической Энергии, даже использовать их способности. Оно, естественно, могло понять различные боевые искусства, которые использовали эти люди, и заставить использовать их в полную силу.

Но понимание чьих-либо боевых искусств полностью отличалось от умелого владения их техниками и использования их при необходимости на поле боя. Это различие могло быть неуместным при столкновении с другим мастером боевых искусств, но при столкновении с опытным мастером боевых искусств высшего класса, таким как Ван Чун, это незначительное различие привело к огромной пропасти в результатах.

— Твоя очередь!

С холодным светом в глазах, Ван Чун взял меч и метнулся вперед, как молния.

Лязг! Меч взлетел снизу и точно попал в острие меча Ван Чуна.

Столкнувшиеся энергии были равного уровня, ни один из них не смог получить преимущество, и этот удар отбросил Ван Чуна и его противника назад.

Взрыв! Ван Чун приземлился и покачнулся.

— Как это могло произойти?!

Ум Ван Чуна был в смятении, и он внезапно почувствовал сильнейшее потрясение. Несмотря на то, что он был ослаблен, у него был опыт и скорость реакции эксперта его уровня. Удар острием меча не был проблемой, которую можно было решить с помощью Психической Энергии.

Мало того, в то время как они, казалось, обменялись только одним ударом, Звездная Энергия в их телах переместилась по их мечам и столкнулась несколько десятков раз.

Но когда Ван Чун поднял голову, он был шокирован еще больше.

В десяти с небольшим метрах от Ван Чуна фигура «Сюй Цицинь» исчезла, и ее заменил «Ван Чун».

У него было то же лицо, такая же одежда и та же осанка, что и у Ван Чуна, но ему не хватало устойчивости и прочности. Несмотря на то, что Ван Чун испытал способности своего врага и несколько подготовился к тому, что он мог увидеть, он все равно был поражен этим зрелищем.

— Думаешь, я ничего не могу с тобой сделать? Теперь я использую твои способности, чтобы полностью победить тебя!

«Ван Чун» на другой стороне устрашающе улыбнулся.

Взрыв!

Прежде чем Ван Чун смог что-то сделать, другой Ван Чун рванул вперед. Свиш! Ци Меча опередил его, и Ван Чун выбросил из своих пальцев стрелы Бога и Ци Меча Уничтожения Демонов.

Злобные молочно-белые стрелы Ци Меча попали в различные слабые места на теле Ван Чуна. Хотя их цвет был немного тусклее, эти стрелы Ци Меча имели тот же характер, силу и остроту, что и у Ван Чуна.

Бум! Бум! Бум! Обломки взорвались в воздухе, и Ван Чун на волосок уклонился от этих атак.

— Как страшно! Я не думал, что муравей будет отличаться от других и владеть таким количеством боевых искусств. Давай попробуем это!

Сказав это, «Ван Чун» стал расплывчатым и нечетким, его тело испустило черный дым и исчезло.

Техника Движения Бездны!

Глаза Ван Чуна расширились от полного недоверия.

Ван Чун обладал опытом своей прошлой жизни и многим другим, и мало что могло его так удивить. Но то, что он видел, было поистине невероятным.

Искусство Бога и Уничтожения Демонов было высшим искусством, которое он унаследовал от бога Великой Танской войны Су Чжэнчэня, одного из десяти великих искусств Центральных Равнин, и его было невероятно трудно развивать. Между тем, Техника Движения Бездны была тем, что он получил от одного из одетых в черное лидеров во время набега одетых в черное мужчин на Праведный Альянс. Ван Чуну только недавно удалось развить эту технику.

И это существо могло использовать техники Ван Чуна без совершенствования. Даже если оно митировало их, результат все равно был шокирующим. Более того, с точки зрения качества, существо казалось способным полностью воспроизвести эту технику.

Свиш!

Ван Чун сразу же применил Технику Движения Бездны. Его положение постоянно менялось, и его невозможно было определить.

Используя технику движения, Ван Чун щелкнул пальцами, посылая стрелы Ци Меча, чтобы встретить своего врага.

Взрыв!

Когда двое бойцов пересеклись, Ван Чун внезапно сжал руку в кулак и ударил.

Когда кулак с грохотом устремился вперед, вокруг него собрались бесчисленные потоки Первоначальной Энергии, превратившие его в огромную гору, которая с неудержимым импульсом неслась вперед.

Это было то, что Ван Чун создал после того, как увидел, как Старик Демонический Император создал свои Лазурные Руки. Когда он атаковал, он мог собрать окружающую духовную энергию, чтобы увеличить свою силу на сорок — пятьдесят процентов.

Но мгновение спустя, среди бурлящего моря Первоначальной Энергии, такой же лазурный кулак появился и врезался в Ван Чуна.

Раздался потрясающий грохот. У двух Ван Чунов были одинаковая сила, совершенствование, боевые искусства и даже стили боя, и они оба от удара отправились в полет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1461. Ответная реакция!**

— Как такое могло случиться?!

Когда Ван Чун снова встал, его лицо исказилось от злости.

То, что только что произошло, нельзя было объяснить простым подражанием, и его основа больше не лежала в области боевых искусств. Ван Чун даже не знал, с человеком ли он сражался.

В то время как Ван Чун был потрясен способностью своего врага имитировать все его боевые искусства, это существо заговорило еще раз.

— Хахаха, есть еще и это! Подумать только, что в твоем теле столько сокровищ!

Бум! Вся пещера начала дрожать, сильные ударные волны заставили дрожать сталактиты, свисающие с потолка. Внезапно в бесконечной тьме вспыхнул золотой и серебряный свет.

Вокруг «Ван Чуна» закружились энергии Инь и Ян, начав закручиваться по спирали, и обширная и мощная аура начала излучаться наружу. Позади существа появились изображения солнца и луны, и «Ван Чун» немедленно начал притягивать, подобно черной дыре.

Энергия подземной пещеры начала вращаться вокруг существа. Это было зрелище, которое заставило бы любого побледнеть от страха!

Великое Искусство Творения Небес Иньян!

«Ван Чун» использовал самое злое искусство в мире, Великое Искусство Творения Небес Иньян, без подсказки Ван Чуна. При виде знакомого солнца и луны сердце Ван Чуна упало в пятки.

Ему еще предстояло развить разрушительную Ци Меча Старшего Су до профессионального уровня, и он изучил Технику Движения Пустоты слишком недавно. Кроме того, это была не наступательная техника, а техника движения. Что касается лазурного кулака, который он извлек из движения своего Мастера, это был полуфабрикат.

В руках врага было трудно принять эти методы, как реальную угрозу. Но Великое Искусство Творения Небес Иньян было другим!

Ван Чун давно решил сосредоточить свои усилия на злом искусстве номер один в мире. Оно обладало огромной силой и могло позволить человеку расти семимильными шагами. С помощью этой техники он мог как можно быстрее увеличить свою силу, чтобы защитить мир.

Это было искусство, которое Ван Чун культивировал на высшем уровне.

Он никак не ожидал, что это существо сможет использовать его высшую технику.

Что это за штука?

Ван Чун был ошеломлен. Он не верил, что есть мастер боевых искусств с такими способностями. Если бы это существо действительно было таким грозным, не было бы необходимости контролировать других с помощью Психической Энергии. А Ван Чун никогда не слышал о боевых искусствах, которые позволяли бы использовать другие боевые искусства без совершенствования.

Ни одно из десяти великих искусств не обладало этой способностью.

— Что-то не верно!

Ван Чун быстро заметил, что что-то не так.

Способности этого существа не были естественными. Оно все время подражало своему противнику. Если это существо было настолько грозным, что могло идеально копировать его тело, тогда разве это не значило…

С этой мыслью Ван Чун отвел свое внимание от грандиозных изображений солнца и луны и сосредоточился на теле своего противника.

Как и ожидалось!

Ван Чун тонко улыбнулся. Как он и ожидал, меридианы его противника были в таком же беспорядке, как и его собственные. Он переоценил это загадочное существо.

Хотя оно могло легко воспроизвести его боевые искусства, оно не был таким мощным, как казалось. Нет, Ван Чун почувствовал, что это существо не понимало боевых искусств.

Взрыв!

Ван Чун шагнул вперед, из-под его ног разошлись ореолы. В то же время он разжал правую руку, взяв в нее меч. Затем он рванулся вперед, используя технику движения Бездны, чтобы атаковать своего врага под углом.

— Великое Искусство Инь-Ян!

«Ван Чун» злобно улыбнулся и немедленно соединил Инь и Ян, создав чистую разрушительную энергию.

Эта сильная энергия мгновенно отправила Ван Чуна в полет.

«Ван Чун» усмехнулся и бросился к нему. Раааа! В то же время контролируемые мастера боевых искусств, издавая нечеловеческие крики, безумно атаковали Ван Чуна со всех сторон.

Когда так много людей работали вместе, Ван Чун оказался в большой опасности.

Но он оставался спокойным, его глаза сияли и были невозмутимы. Бац! Он прижал правую руку к земле и начал скользить по поверхности как ласточка, вырвавшись из окружения, прежде чем оно успело полностью замкнуться.

Лязг! Его меч запел, отражая ослепительный, но опасный свет. Меч Ван Чуна двигался, как ядовитая змея, он летал и кружился, чтобы ударить в левую подмышку Ван Чуна.

— Будь осторожен, рабски копируя все, что видишь! Есть вещи, которым нельзя научиться! — громко сказал Ван Чун.

Его тело постоянно двигалось влево, вправо, вперед, назад, как какое-то привидение. Несмотря на столкновение со многими мастерами боевых искусств и этим существом, Ван Чун предпочел перейти в наступление, а не отступить.

Бух! Хлынула кровь. Ожесточенная битва заставила рану, которую Ван Чун получил в иллюзорном мире, снова открыться.

— Хе-хе, муравей, у тебя нет ничего такого, чему я бы не научился! Ты мне не ровня! — громко объявил «Ван Чун». Его голос был странным и причудливым. У него не было намерения уклоняться от атаки Ван Чуна.

— Искусство бескрайнего неба и земли!

«Ван Чун» использовал второй высший навык Великого Искусства Творения Небес Иньян, и сильная энергия охватила мир, стремясь к атаке Ван Чуна.

Ван Чун, очевидно, ожидал этого. Хотя его атака казалась яростной, он никогда не планировал начать настоящую атаку.

Еще до того, как Искусство Бескарйнего Неба и Земли было полностью выполнено, Ван Чун сделал выпад назад, отступая даже быстрее, чем подошел.

Грохот!

Пыль взорвалась, и яростный взрыв Звездной Энергии раздробил несколько сталактитов, выбил кости и сбил с толку мастеров боевых искусств.

Хотя Ван Чун был готов, уйти невредимым из Искусства Земли Обширного Неба было не так-то просто.

Взрыв! Когда он отступал, он был пойман одной из ударных волн от искусства Бескрайнего Неба и Земли. Его тело задрожало, и он потерял контроль. Бум! Он врезался в одну из прочных стен пещеры, оставив дыру в форме человека, из-за чего с потолка посыпались камни и пыль.

Как грозно! Подумать только, что он мог использовать Искусство Бескрайнего Неба и Земли на этом уровне.

Ван Чун вытер кровь с уголка рта. Рана на животе и воздействие Искусства Бескрайнего Неба и Земли мгновенно ухудшили его состояние. Извивающаяся боль пронзила его даньтян, поскольку последовательное использование Звездной Энергии добавляло травм, вызванных его дефектом культивирования.

Несмотря на это, глаза Ван Чуна сияли, и он казался не испуганным.

Ван Чун посмотрел на «Ван Чуна» и сказал себе:

— Пора. Осталась только последняя техника.

— Великое Искусство Разрушения!

Ван Чун выступил вперед и атаковал. Мощная рябь Звездной Энергии вырвалась из его тела, высшая энергия Инь и Ян Великого Искусства Творения Небес Иньян.

Два Ван Чуна источали одинаковую энергию.

— Великое Искусство Рахрушения? Маленький муравей, давай посмотрим, чье Великое Искусство Разрушения сильнее!

Странный свет промелькнул в глазах «Ван Чуна», и когда Звездная Энергия в его теле взорвалась, он высвободил чистую разрушительную энергию, которая не хотела ничего, кроме как поглотить мир.

Во вспышке света «Ван Чун» взлетел в воздух, искривив пространство вокруг себя. Свирепые импульсы разрушительной энергии от его тела делали его похожим на извергающийся вулкан.

В его состоянии, если бы по Ван Чуну попала эта атака, он был бы мертв или очень близок к этому.

— Успех!

Но удивительно, что Ван Чун, казалось, обрадовался, увидев приближающуюся к нему разрушительную фигуру.

Бззз! Энергетическая рябь Великого Искусства Созидания Небес Иньян внезапно рассеялась, и Ван Чун отступил, бросившись в пещеру позади себя, чтобы создать дистанцию между собой и «Ван Чуном».

— Мм?

— «Ван Чун» в воздухе был явно этим ошеломлен. Такое отношение и беспечная и решительная решимость Ван Чуна, проявленная несколько минут назад, заставили его казаться двумя разными людьми. Но прежде чем «Ван Чун» успел среагировать, он услышал голос Ван Чуна.

— Ты мертв!

«Ван Чун» поморщился, но мгновение спустя он почувствовал сильную скручивающую боль во всех частях своего тела. Нарастающая Звездная Энергия и меридианы внезапно пришли в полный беспорядок. Великое Искусство Разрушения, которое он был готов применить, развалилось и обрушилось на его тело.

Фууш!

«Ван Чуна» вырвало кровью и с криком он рухнул на землю.

Как и ожидалось!

Глаза Ван Чуна заблестели. Теперь, когда «Ван Чун» упал на землю, Ван Чун, наконец, атаковал всерьез.

Он мгновенно использовал Технику Движения Бездны, и, идя через пещеру, он схватил меч, полетел вперед и воткнул меч в тело «Ван Чуна».

В мгновение ока битва была окончена. Все остановилось, и даже мастера боевых искусств в иллюзорном мире перестали дергаться. Вся пещера казалась застывшей во времени.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1462. Одержимость!**

— Как… как это могло произойти? Почему я не могу использовать твои боевые искусства? Это невозможно…

«Ван Чун» свернулся клубочком, как креветка. Теперь, когда меч пронзил жизненно важную точку его тела, он вцепился за одну из рук Ван Чуна, и его тело дрожало. На его лице появился ужасный шок. По-видимому, он находился под воздействием последней обратной реакции Звездной Энергии, и даже не среагировал на удар Ван Чуна.

— В мире нет человека, которым я не мог бы управлять, нет боевого искусства, которому я не мог бы подражать, ни одной техники, которую я не мог бы использовать! — пробормотал себе под нос «Ван Чун». Изо рта у него постоянно текла кровь. Его разум был полностью сосредоточен на огромном сдвиге, произошедшем в его теле.

Ван Чун посмотрел на своего противника и внезапно сказал:

— Ты слишком высокого мнения о себе. Ты не разбираешься в боевых искусствах и умеешь только их имитировать.

Когда он посмотрел на это неизвестное существо, в его глазах появилась жалость. Это было действительно грозное существо, но его недостатки были очевидны.

— Задолго до того, как войти в это место, я страдал от дефекта совершенствования, который привел в беспорядок мои меридианы и вызвал рассеяние моей Звездной Энергии. Одно дело — подражать моему Великому Искусству Созидания Небес Иньян, но ты даже подражал недостатку совершенствования моего тела. Хотя я не знаю, кто ты, ясно, что ты даже не обладаешь самыми общими знаниями о боевых искусствах или даже не знаешь, что такое Звездная Энергия. Ты, наверное, даже не умеешь драться?

— Так вот что происходит?

«Ван Чун» медленно поднял голову с облегчением в глазах. Его лицо стало расплывчатым, и он больше не выглядел способным поддерживать свою мимику.

Когда иллюзия исчезла, как срываемая пелена, существо наконец показало свой истинный облик.

Да, его можно было назвать только «существом», поскольку оно полностью превзошло понимание мира Ван Чуна.

Даже имея воспоминания и переживания, накопленные за две предыдущие жизни, Ван Чун никак не предполагал, что такое существо может существовать в этом мире.

Его тело было черным как смоль и покрыто мехом. Оно было чем-то похоже на выдру, но отличалось во многих аспектах.

Его тело было два метра в высоту, как у гигантского быка, и оно было покрыто бурлящим черным туманом. Самым уникальным была его голова.

Судя по виду, это существо было чудовищем, но его голова… хотя некоторые части казались зверскими, в целом оно выглядело как лицо человека. Брови, глаза, рот, нос — все это делало его на семьдесят-восемьдесят процентов похожим на человеческую голову.

Сходство было настолько большим, что Ван Чун совершенно не мог сказать, как изначально выглядело его лицо.

Но теперь, когда он увидел его истинный облик, Ван Чун внезапно понял, почему монстр остановился и вернулся к своей первоначальной форме.

Ван Чун нацелил свой меч на грудь монстра, но ударил его по голове.

Если бы не удачный удар, битва, вероятно, продолжалась бы еще.

-… Но тебе рано радоваться!

Лицо странного монстра было поражено болью и борьбой.

— Эта битва еще далека от завершения! Никто не может победить меня!

Прежде чем Ван Чун смог что-либо сделать, из тела монстра вырвалась изрядная энергия.

Ван Чун побледнел, но, когда он собирался нанести удар, невидимая связь соединила его с монстром, соединив их Психические Энергии.

Тумптумптумп! Различные мастера боевых искусств повсюду в пещере с закрытыми глазами падали, словно деревянные столбы.

Когда они упали, Ван Чун почувствовал почти осязаемую Психическую Энергию, текущую из них в монстра.

Даже во время битвы с Ван Чуном это неизвестное существо контролировало множество мастеров боевых искусств в пещере, погружая их в иллюзорный мир.

Но теперь, когда оно столкнулось с беспрецедентным противником в лице Ван Чуна, неизвестное существо наконец решило вернуть всю свою психическую энергию и атаковать Ван Чуна всерьез.

Жжжжжж!

Чувствуя огромную реку ужасающей психической энергии, текущую по воздуху, Ван Чун не мог не нахмуриться. Две его реинкарнации дали ему такую аномально мощную психическую энергию, что даже Масил был вынужден вздохнуть с похвалой. Ван Чун был чрезвычайно опытным в области психической энергии.

Но по сравнению с этим существом он сразу потерял свой блеск.

Психическая энергия, собранная в воздухе, была более чем в десять раз выше, чем у Ван Чуна. Это был первый раз, когда Ван Чун почувствовал такую ужасающую Психическую Энергию.

— Поскольку ты уничтожил мое физическое тело, я использую твое!

Голос неизвестного существа прозвучал в ушах Ван Чуна, и мгновение спустя странная Психическая Энергия врезалась в разум Ван Чуна, как цунами.

Тело Ван Чуна напряглось, и его меридианы болезненно сжались. Он мгновенно стал неподвижным.

Мало того, Ван Чун мог почувствовать зловещую Психическую Энергию, хлынувшую, как поток, атакуя самые глубокие глубины его разума.

Владение!

Ван Чун сразу понял, что происходит. Ему было не чуждо это ощущение, так как он испытал то же самое, когда Масил использовал Психическую Энергию в битве при Таласе, чтобы попытаться контролировать его.

Но психическая энергия, с которой он столкнулся теперь, была во много раз сильнее, чем у Масила. Если Масил был твердым камнем, то неизвестное существо было плотной и закаленной сталью.

Перед лицом этой ужасной силы психическая энергия Ван Чуна была быстро побеждена.

Это был самый сильный противник в Психической Энергии, с которым Ван Чун когда-либо сталкивался с момента своей реинкарнации.

Высшее Искусство, Пылающее Солнце!

Как только монстр собирался овладеть Ван Чуном, его разум внезапно загрохотал и загудел. В центре его Психической Энергии вспыхнуло обжигающее тепло.

Грохот! Когда мир затрясся, гигантское яркое солнце осветило разум Ван Чуна.

В решающий момент Ван Чун, наконец, использовал свое сильнейшее искусство Психической Энергии.

— Ааааааа!

Разум Ван Чуна внезапно наполнился криками.

Высшее Искусство, Пылающее Солнце!

Ван Чун сымитировал чрезвычайно жаркую и яркую энергию солнца. Это была полная противоположность и проклятие холодной и зловещей энергии этого неизвестного существа.

С помощью палящего солнца он наконец смог остановить атаку этой странной Психической Энергии.

— Это бесполезно! Даже если у тебя есть сила солнца, ты все равно не сможешь меня остановить! — в высшей степени дикий голос неизвестного существа прозвучал в сознании Ван Чуна. Теперь, когда он был свободен от ограничений физического тела, монстр был полностью раскован.

— Разве это не сила солнца? Я могу это сделать! У тебя нет секретов передо мной!

На краю Психической Энергии Ван Чуна произошел еще один взрыв, и когда Ван Чун в шоке посмотрел на него, вспыхнул еще один свет. Высшее умение Ван Чуна, Сияющее Солнце, было использовано снова.

На этот раз это умение применил не Ван Чун, а это загадочное существо.

В мгновение ока появилось огромное яркое солнце. Корона, солнечные протуберанцы и даже солнечные пятна. Оно было точно таким же, как солнце, произведенное Психической Энергией Ван Чуна.

Ван Чун почувствовал, как его сердце упало.

Это ужасающее существо использовало свою огромную Психическую Энергию, чтобы привлечь его в Психический Мир, который оно создало. Это не только позволило существу оставить мысленную печать в его сознании, но позволило ему получить некоторые из его воспоминаний и секретов.

Если кто-то не получит секреты, касающиеся солнца, из его разума, они никогда не смогут использовать «Пылающее Солнце».

Это было потому, что существа этого мира ничего не знали о солнце.

Ван Чун чувствовал, что это был самый сложный противник, с которым он когда-либо сталкивался в своей жизни. Его мощные приемы, казалось, не имели большого эффекта против него.

— Дай мне увидеть, насколько ты грозный!

Когда он увидел сияющее солнце, поднимающееся из тьмы, Ван Чун ожесточил свое сердце. Действия этого неизвестного существа пробудили в нем чувство гордости. Он перехватил инициативу, взяв под контроль свое собственное Пылающее Солнце и направив его в Пылающее Солнце, созданное этим таинственным существом.

Скорость и время в мире мысли нельзя измерить так же, как в реальности. Однако, хотя это существо было намного сильнее Ван Чуна, оно все равно не смогло увернуться от Пылающего Солнца.

Грохот!

Баум! Небеса, казалось, разлетелись на части, и эти два одинаково массивных солнца, каждое из которых излучало тепло в десятки тысяч градусов, столкнулись в ментальном мире.

Невозможно было описать масштабы удара. Несмотря на то, что Психическая Энергия этого существа была намного мощнее и обильнее, чем у Ван Чуна, столкновение этих высших искусств все же сильно поколебало его.

— Муравей! Тебе меня не победить! Даже боги-демоны древней эпохи не могли уничтожить меня, не говоря о таком ничтожном человеке, как ты. — снова зазвучал голос таинственного существа в голове Ван Чуна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1463. Зло вознаграждается злом!**

Бум бум бум!

Когда монстр громко заговорил, два солнца столкнулись друг с другом, и ударные волны от их ударов распространились по Психическому Миру, разделенному между ними.

Битва Ван Чуна с таинственным существом достигла апогея вторжения и встречного вторжения, владения и обратного владения, оккупации и повторной оккупации…

В этой битве оба бойца использовали все доступные им методы. Хотя психическая энергия Ван Чуна была намного слабее, чем у его врага, Ван Чун хорошо знал, что, если он не сдержит эти нападения, он действительно может оказаться одержимым этим монстром и его разум навсегда останется в тюрьме.

— Если ты хочешь завладеть моим телом, ты должен обладать навыками!

Психическая энергия Ван Чуна отчаянно сопротивлялась, и, хотя она была слабее, ее атаки были намного яростнее, чем у монстра.

Битва в мире Психической Энергии была исключительно ожесточенной, и по мере ее усиления их воспоминания неизбежно начали смешиваться.

— Интересно — у тебя воспоминания двух человек! Подожди: эти люди оба ты! Ты прожил две совершенно разные жизни, но как это могло быть?

— Эх, держись! У тебя есть еще один набор воспоминаний, но как…

— Я впервые вижу, как один человек скрывает столько секретов. Я бы хотел увидеть, что еще ты скрываешь!

Голос этого неизвестного существа разнесся по миру. Когда он впервые заключил Ван Чуна в иллюзорный мир, он только соскоблил поверхность воспоминаний Ван Чуна, таких как его боевые искусства и боевой опыт.

Но теперь он начал по-настоящему проникать в глубины Ван Чуна и обнаруживать действительно важные секреты.

Каждый человек обладал чрезвычайно мощной психической защитой, и сам выбирал воспоминания, чтобы самые темные и самые важные воспоминания были спрятаны в самых глубоких уголках его разума.

Это были секреты, о которых он ничего не знал.

Однако, когда он проник в глубины разума Ван Чуна, даже это чудовище, жившее бесчисленное количество лет, было глубоко потрясено.

Секреты этого человека превзошли его воображение. У этого человека каким-то образом было две, может быть, даже три разных жизни, что не имело смысла.

Даже монстр никогда не видел ничего подобного.

Чудовище немедленно удвоило атаку, горы давления хлынули со всех сторон. Ван Чуна снова и снова отталкивали, и казалось, что он вот-вот сломается.

— Покажи мне все! — безумно кричал монстр.

Ни одно существо в мире не могло его остановить. Их не было в прошлом и не будет в будущем. Он мог видеть себя занимающим тело Ван Чуна. Он решил захватить этого человека себе.

В глубине души он смутно предчувствовал, что загадочный человек может даже обладать секретом возрождения.

Но монстр понятия не имел, что даже несмотря на то, что Ван Чун столкнулся с большой опасностью одержимости, он оставался спокойным. Он постоянно сопротивлялся, и в его теле в пещере не было намека на панику.

Напротив, его плотно закрытые глаза пульсировали Звездной Энергией и излучали странный свет.

Если бы присутствовал один из близких подчиненных Ван Чуна, например Сюй Кейи, он бы сразу узнал по этим импульсам энергии, что Ван Чун был погружен в мир энергии.

Жжжжжж!

Когда это чудовище было охвачено гордостью, в его голове раздался голос.

— Эта битва еще далека от завершения! Не празднуй пока! — голос едва был произнесен, и дерзкие крики монстра и бесконечные атаки психической энергии внезапно прекратились.

— К-как?! Как ты узнал?!

В голосе монстра впервые прозвучала паника.

— У всего есть свои слабости. Это, наверное, твое ядро!

В массивной пещере Ван Чун протянул правую руку и зажал черную жемчужину между указательным и средним пальцами. Двухметровое чудовище-выдра было рассечено мечом.

Хвааа! Две половины тела умершего монстра с глухим стуком упали в стороны, подняв облако пыли.

Кости, валявшиеся на земле поблизости, были подброшены в воздух.

Когда труп монстра упал, у его шеи была отчетливо видна полость размером с жемчуг.

— Ни одно живое существо не может пострадать от смертельного нападения и сохранить свой разум даже после смерти тела. Если мое предположение верно, ты полагаешься на это ядро, чтобы выжить!

— Не говори глупостей! Это твои догадки! Если ты уничтожишь эту жемчужину, я все равно завладею твоим телом.

— Вот как?

Ван Чун усмехнулся и слегка щелкнул по жемчужине. При этом он отделил часть своей Психической Энергии и швырнул ее в жемчужину.

— Ааааа!

Внезапно раздался ужасный крик, и разум чудовища начал корчиться.

Несмотря на то, что он твердо удерживал преимущество в более ранней части этой битвы с психической энергией, он, очевидно, только что получил тяжелый удар.

Ван Чун даже мог почувствовать, что психическая энергия, которую чудовище послало в каждую часть его разума, теперь дергалась и дрожала от сильнейшей боли.

Ни одна из других атак Ван Чуна, даже его высшее искусство Психической Энергии, не смогли даже поколебать этого монстра. Однако, легкое движение пальца совершило более сотни или тысячи атак психической энергии.

Ван Чун сразу понял, что его вывод был правильным.

Видение недостатка противника через мир энергии было тем, чему его научил Старик Демонический Император, и это, конечно же, был не первый раз, когда Ван Чун применил урок. Таким образом, и он увидел, что труп монстра пульсирует энергией, он понял, что у монстра есть слабость.

У этого монстра было гораздо больше психической энергии, чем мог подозревать любой мастер боевых искусств. Даже Ван Чун не мог сравниться с ним. Но его ядро было не таким уж и грозным.

— Я бы хотел посмотреть, как ты попытаешься занять мое тело!

Ван Чун холодно рассмеялся и снова щелкнул пальцем по сердцевине.

Ооооооо!

Ван Чун сразу же услышал в уме звериный вой. Психическая энергия, полностью поглотившая его разум, была теперь в полном смятении. Ван Чуну даже не нужно было делать ничего особенного, чтобы почувствовать, что Психическая Энергия существа быстро ослабевает.

И это был не единственный результат его действия.

Монстр ранее использовал свою связь с Ван Чуном, вовлекая его в иллюзорный мир, чтобы создать мысленный мост между их умами. Когда психическая энергия монстра ослабла, Ван Чун немедленно почувствовал, что часть психической энергии, находившейся в теле монстра, отделилась в наиболее чистую и фундаментальную психическую энергию, которая хлынула в его разум.

Столкнувшись с этой энергией, собственная Психическая Энергия Ван Чуна немедленно начала поглощать ее и набирать силу. Всего за несколько мгновений Психическая Энергия Ван Чуна была восстановлена до полной мощности и продолжала расти в силе.

— Что тут происходит?

Это действие очень удивило Ван Чуна, но, подумав, он понял, что происходит.

— Хм, это называется злом, и за зло вознаграждают. Раньше ты посадил семя в мой разум, чтобы завладеть моим телом, но теперь, даже если ты хочешь убежать, ты не сможешь!

Монстр установил мост между ними, планируя использовать его, чтобы беспрепятственно овладеть Ван Чуном, как только его собственное тело будет уничтожено. Но теперь Ван Чун мог использовать этот мост против самого монстра.

Эти двое были связаны веревкой.

Теперь, когда Психическая Энергия монстра ослабевала, его рассеивающаяся Психическая Энергия не исчезла в пустоте. Она прошел по каналу психической энергии в разум Ван Чуна, укрепляя его.

— Как такое могло быть, нет, нет… Я ошибался. Отпусти меня! Я не стану овладевать тобой! Я выберу другое тело, и мы больше не будем иметь ничего общего друг с другом…

В голосе монстра прозвучал страх.

— Поздно! Прими свою судьбу! В такое время ты думаешь о том, чтобы обладать кем-то другим?

Ван Чун усмехнулся. Прошлое было прошлым, а это было настоящим. Всего двумя щелчками пальца он обнаружил сильные и слабые стороны этого существа. Теперь у него больше не было возможности управлять своей судьбой.

— Не становись слишком самоуверенным, муравей! По крайней мере, я заберу тебя с собой!

Голос монстра стал хриплым и скрипучим. Слова Ван Чуна мгновенно вызвали его врожденную безжалостность. Ароооо! Вой разнесся по психическому миру, и монстр бросил всю свою психическую энергию в Ван Чуна.

Взрыв!

Но мгновение спустя еще один щелчок пальца ударился о ядро монстра. Удар обладал еще большей силой и был проникнут Психической Энергией. Послышался щелчок, и на поверхности жемчужины начали появляться трещины.

— Ааа! Как это могло произойти? Я не хочу этого!

С еще одним криком поток Психической Энергии мгновенно рассеялся и распался. Еще до того, как он смог столкнуться с разумом Ван Чуна, он превратился в бесконечный крик.

Щелчок пальца Ван Чуна сильно повредил сердцевину, а также его разум. С того момента, как Ван Чун обнаружил ядро монстра, эта битва, в которой Ван Чун сильно проигрывал, подошла к концу.

Разум существа мгновенно рухнул, его безграничная Психическая Энергия вернулась к своей самой чистой и фундаментальной форме, а затем потекла по мосту Психической Энергии в разум Ван Чуна. При этом в его разуме начали появляться древние воспоминания, принадлежащие нечеловеческому существу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1464. Древние воспоминания!**

Раааа! В ушах Ван Чуна раздался бесконечный рев, и он увидел темную и пустынную землю. Бесчисленные фигуры, наполненные энергией, вели ожесточенный бой вокруг «него самого».

Все они обладали уровнем совершенствования намного выше уровня Великого Генерала. Эти мастера боевых искусств, которые были крайней редкостью для Великого Тана, были плотно упакованы в этом месте. Они ревели, сражаясь, огни тысяч различных видов боевых искусств сталкивались друг с другом с громовыми ударами.

Ван Чун не мог видеть очень ясно, но он мог разобрать, что на них были высокие шляпы и широкие ремни, одежда древней эпохи. Их ауры были чрезвычайно древними и полностью отличались от аур настоящего.

Темные тучи покрыли небо, и над полем битвы поднимались яростные огни и клубы дыма. Изорванные боевые знамена, разделенные между черным и желтым, развевались в воздухе, и на них были написаны слова, которые Ван Чун не узнал. Это письмо было даже старше, чем Письмо Птичьей печати.

Лязг!

Воин в желтой мантии с широкими рукавами направил свой меч к небу и громко воскликнул:

— За Желтого Императора!

Бум!

Тело Ван Чуна задрожало, как будто его ударила молния. Он внезапно понял, что происходит.

— Это битва при Жулуо!

Он никак не предполагал, что когда-либо «лично» станет свидетелем этой самой славной, ослепительной и мифической битвы, произошедшей несколько тысяч лет назад.

Говорят, что эта битва древней эпохи была битвой «богов-дьяволов».

Хотя она была известна как самая важная битва в истории цивилизации Центральных Равнин, как и все другие потерянные цивилизации, от нее не осталось ничего, кроме нескольких персонажей и некоторых скудных описаний той эпохи и битв. Остальное было потеряно в огромном потоке истории, погребено в прахе времени.

В некоторых династиях были даже те, кто утверждал, что это малоосновательный миф.

Но глазами этого загадочного существа Ван Чун стал свидетелем этой важной битвы для себя.

Однако, как раз когда Ван Чун надеялся увидеть еще немного, его зрение потемнело, и картина исчезла.

Ван Чуну быстро представили другую картину. Бесчисленные воины древней эпохи, казалось, были очарованы и убивали друг друга. Их глаза были расфокусированы и лишены рациональности. Эти грозные древние воины один за другим падали вокруг него.

Но за всю эту битву никто не обратил на него внимания. Все они относились к нему как к своему товарищу.

«Это контроль психической энергии. Получилось так, что он кажется всем союзником!» — тихо сказал себе Ван Чун.

Ван Чун испытал способность этого загадочного существа превращаться во все, что ему нравится, и использовать способности тех, в кого оно превратилось. Его Психическая Энергия была намного выше, чем у большинства, но он все же стал жертвой этой битвы, а тем более других.

По мере того как битва продолжалась, все больше и больше людей вокруг «него» умирали и падали вокруг. Ван Чун почувствовал легкое волнение.

Резня продолжалась через бесчисленные фрагментарные воспоминания, появляющиеся в сознании Ван Чуна. И наконец, воцарилась безбрежная тьма.

— Этот кошмарный зверь слишком опасен… — внезапно услышал голос Ван Чун. Язык явно отличался от языка Великого Тана, но Ван Чун мог его понять.

— Итак, этого монстра назвали Кошмарным Чудовищем!

Ван Чун сразу понял. Теперь он наконец понял, что это за чудовище, а также понял, почему оно обладало такой мощной психической энергией. Оно создавало не иллюзии, а грезы.

— Мы должны убить его! Иначе однажды это приведет к катастрофе!

— Его психическая энергия слишком сильна. Никто из нас не может его остановить. Более того, у этого зверя нет разума и нет средств контролировать свою силу.

— Забудь это. В конце концов, она выросла вместе с Его Величеством.

— Продолжительность жизни Кошмарного Зверя намного больше, чем у человека. Даже когда Его Величество здесь, он способен творить такие бедствия. Через тысячи лет, когда Его Величества больше не будет здесь, кто сможет его остановить? Оно станет бедствием. Подумайте о тех солдатах, которые были убиты. Ваше Величество, пожалуйста, поддержите справедливость в отношении убитых солдат!

— Ваше Величество, пожалуйста, поддержите справедливость в отношении убитых солдат!

— Ваше Величество, пожалуйста, поддержите справедливость в отношении убитых солдат! Убейте Кошмарного Зверя!

Взволнованные крики разносились по небу.

Но эти звуки быстро стихли, и все замолчали. Ван Чун увидел еще одну картину из воспоминаний Кошмарного Зверя. Это был простой старинный дворец, весь окутанный тенями.

Ван Чун увидел во дворце внушительную фигуру в желтом одеянии и высокой короне Императора. Человек явно обладал каким-то статусом, но почему-то выглядел довольно опечаленным.

— … Я должен сделать это. Я надеюсь, что ты сможешь меня простить. Это единственный способ защитить тебя. Придет день, и ты найдешь кого-то похожего на меня. Когда придет время, ты сможешь следовать за ним, как сегодня за мною!

Этот величественный голос эхом разнесся в «его» ушах, но «он» казалось, понял лишь наполовину, не запомнив ничего, кроме последних слов.

После этого бесчисленные воины в доспехах с высокими факелами появились во дворце и отвели его в сторону древнего болота.

«Он» увидел здесь огромную яму.

— Здесь ты будешь запечатан навеки! Остальное время ты будешь дремать под землей! — строго сказал ведущий «его» солдат.

Мгновение спустя массивная металлическая клетка погрузила его в глубину, и за этим последовала бесконечная тьма и холод. А потом… больше ничего не было. Он много раз пытался подняться обратно, достигнув вершины ямы.

Много раз он мог уйти. Но когда видел достойную и знакомую печать на вершине ямы, он колебался.

Его запечатала не непостижимая сила, а личность, представленная этой печатью.

Его запечатало его сердце.

— Итак, оказывается, что эту яму выкопал не Лорд Бесмертного Источника, а Желтый Император. И Желтый Император был тем, кто его запечатал!

Разум Ван Чуна был в смятении, его переполняло неописуемое чувство.

Он мог видеть из воспоминаний этого Кошмарного Зверя, что он, очевидно, имел чрезвычайно тесную связь с Желтым Императором. Это было то, чего он никогда не мог себе представить.

За этим последовали бесчисленные отрывочные воспоминания о тысячелетнем заточении Кошмарного Зверя в яме. Никто не мог выдержать такой долгий период в одиночку — ни люди, ни Кошмарные твари. На протяжении тысяч лет он был в пределах ожидания, в ярости и в боли, и он много раз думал об уходе.

Но каждый раз он падал перед знакомой печатью наверху ямы.

Эти воспоминания о тьме длились до тех пор, пока человек не спустился в яму.

— Человек, которого ты ждешь, появится через восемьсот лет! Если ты защитишь это место для меня, я обещаю, что ты встретишь человека, которого ждешь. Это наш договор… — из темноты раздался глубокий, теплый и успокаивающий голос.

Кошмарный зверь успокоился и вернулся к своему бесконечному ожиданию.

— Итак, Лорд Бесмертного Источника пришел, чтобы найти его!

У Ван Чуна случилось озарение.

Это болото древней эпохи стало местом, где Желтый Император запечатал Кошмарного Зверя, но Лорд Бесмертного Источника все же сумел найти его и сделать это место своим. Кошмарный Зверь стал его зверем-хранителем. С течением времени и сменой континентов болота давно превратились в горы и пустыни, но Кошмарный Зверь продолжал ждать.

Возможно, из-за его отношений с Желтым Императором Ван Чун чувствовал некоторую симпатию к Кошмарному Зверю. Но через мгновение это чувство исчезло.

Множество белых костей, скопившихся в этой пещере, вероятно, принадлежали жертвам Кошмарного Зверя.

— Ты сам навлек на себя это. — холодно подумал Ван Чун.

Жжжжжж!

Когда он получил энергию Кошмарного Зверя, его психическая энергия продолжала усиливаться и вскоре достигла абсурдного уровня. Психическая энергия Кошмарного Зверя была невероятно мощной и обширной, так как она накапливалась за тысячи лет.

Как странное животное, рожденное со способностью контролировать Психическую Энергию, Кошмарный Зверь достиг уровня Психической Энергии, который ни один человек не мог даже вообразить, не говоря о достижении.

Ван Чуну казалось, что он один смотрит в бескрайний океан.

Жжжжжж!

Через несколько секунд психическая энергия Ван Чуна вырвалась из своих прежних оков и взлетела.

— Такой сильный! Я не могу в это поверить!

Это был первый раз, когда Ван Чун испытал такой экстаз после того, как страдал от своего дефекта совершенствования.

Радость, вызванная Психической энергией, намного превосходила радость, вызванную увеличением Звездной Энергии или физической силы. Вдобавок, когда Ван Чун поглотил больше психической энергии Кошмарного Зверя, он почувствовал, что достиг порога.

Это был невидимый барьер, о существовании которого Ван Чун никогда не подозревал.

Таким образом, кажется, что Психическая Энергия, как и боевые искусства, разделяет что-то вроде Тонкого Царства, даже более высокого уровня существования!

Ван Чун вскоре понял, что происходит.

Для подавляющего большинства мастеров боевых искусств Психическая Энергия была разделена на то, сколько у них ее было и насколько сильной она была. Специального разделения на уровни или ярусы не было. Это произошло потому, что Психическая Энергия, в отличие от Звездной Энергии, не имела формы. Но теперь, позаимствовав силу Кошмарного Зверя, Ван Чун внезапно понял, что он достиг уровня, о котором большинство практикующих Психическую Энергию могло только мечтать.

Если он преодолеет этот порог, его Психическая Энергия перерастет в более высокое состояние.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1465. Траектория судьбы!**

Взрыв!

Ван Чун мгновенно открыл свой разум и начал поглощать всю чистую и фундаментальную Психическую Энергию, выпущенную Кошмарным Зверем, даже связав с ней свою собственную Психическую энергию. Он собрал свою Психическую Энергию в мощное цунами, которое снова и снова врезалось в невидимый барьер.

Один, два, три… с каждым столкновением сила удара становилась все выше и выше. Внезапно разум Ван Чуна задрожал и загудел, и весь мир, казалось, замер.

Ван Чун больше не слышал ни единого звука в ушах. Наконец, после того, что казалось бесчисленным множеством эпох и одной секундой…

Подобно разбившейся серебряной вазе, невидимый барьер Психической Энергии взорвался. Та Психическая Энергия, рост которой был раньше остановлен, снова хлынула вперед.

Теперь, когда Психическая энергия выросла за предел, она претерпела качественное изменение, которого Ван Чун ждал. Безграничная Психическая Энергия внезапно сузилась до десяти процентов от своего первоначального размера, но теперь она стала в пять-шесть раз плотнее.

И глубоко в сознании Ван Чуна образовалась белая бусинка размером с горчичное зерно.

В голове Ван Чуна внезапно возникла суматоха.

Психическое Ядро!

Это было проявлением эволюции Психической Энергии.

Ван Чун никак не предполагал, что невидимая и бесформенная Психическая Энергия проявится материально в его теле с помощью такого метода. Несущественность Психической Энергии казалась частью ее природы, нерушимым законом.

Нарушить этот закон было так же сложно, как преодолеть пропасть между небом и землей.

Но как только барьер был сломан, это означало бесконечную возможность того, что кто-то может развиться, чтобы достичь тех же способностей, что и Кошмарный зверь. Хотя достичь этого уровня может быть невозможно, Ван Чун определенно вошел в новый мир.

Бум!

После уплотнения и развития психическая энергия Ван Чуна снова начала увеличиваться. В мгновение ока е количество увеличилось вдвое и продолжало расти.

— Моя Психическая Энергия, нет… — слабый голос вырвался из глубины пальцев Ван Чуна.

Щелчком пальца Ван Чуна сильно повредил ядро Кошмарного Зверя, сильно ослабив его, но Кошмарный Зверь не был мертв.

Ядро было его жизнью. Пока остаётся ядро, он не умрет. Но, если Ван Чун захочет этого, о Кошмарном Звере можно будет позаботиться за секунды.

— Хех, в такое время ты думаешь, что у тебя есть шанс? — спокойно сказал Ван Чун.

С потерей своего физического тела и своей сердцевины под контролем Ван Чуна, Кошмарный зверь был всего лишь ягненком, ждущим, чтобы его закололи. Но Кошмарный Зверь действительно обладал огромным количеством Психической Энергии. Психическая энергия Ван Чуна увеличилась в четыре раза по сравнению с исходным размером, но не поглотила всю энергию из ядра. Напротив, Ван Чун почувствовал легкую распирающую боль.

Это наверное мой предел. Пока я не переварю и не стабилизирую эту энергию, я больше не смогу расти. — понимающе пробормотал Ван Чун.

Люди отличались от зверей. При обычных обстоятельствах человек никогда не смог бы стать сильнее тигра или слона. Что касается психической энергии, то же самое можно сказать и о Кошмарном Звере. Кошмарный Зверь был монстром, естественным образом настроенным на психическую энергию, и его тело было построено иначе, чем у человека. Таким образом, он мог достичь уровня Психической Энергии, о котором мог только мечтать даже сильнейший мастер боевых искусств.

— Уже почти готово!

С одной мыслью, белый луч света вырвался из одного из пальцев Ван Чуна, сформированный из чистой Психической Энергии.

Жжжжжж!

Ван Чун слегка прикоснулся к черному ядру, и мгновение спустя его осязаемая Психическая Энергия запечатлела Психическую Печать на ядре.

Черное ядро Кошмарного Зверя мгновенно потускнело, вся его энергия теперь была запечатана внутри.

— Поздравления пользователю! За победу над Кошмарным Зверем вы были вознаграждены 300000 очков энергии судьбы! — раздался в его ухе знакомый голос Камня Судьбы.

Ван Чун удивленно приподнял бровь. Ему сообщили, что убийство Драконьего Зверя вознаградит его Энергией Судьбы, но он ничего не слышал о том, чтобы получить в награду такое количество Энергии Судьбы за убийство Кошмарного Зверя.

Без ведома Ван Чуна, когда раздался голос Камня Судьбы, запечатанный Кошмарный Зверь внезапно задрожал от шока и начал выть.

— Это… это та самая энергия, но как? Почему у него такая же энергия, как у моего хозяина? Может быть…

— Может быть, я жду именно этого человека…

Бесчисленные мысли проносились в голове Кошмарного Зверя.

-… Придет день, и ты найдешь кого-то похожего на меня. Когда придет время, ты сможешь следовать за ним, как сегодня следуешь за мною!

— Человек, которого ты ждешь, появится через восемьсот лет! Если ты защитишь это место для меня, я обещаю, что ты встретишь человека, которого ждешь. Это наш уговор…

В его разуме звучали голоса двух самых важных людей в его жизни. Кошмарный Зверь, казалось, все понял и испытал беспрецедентный шок. Когда он услышал эти первые слова, он поверил, что ему нужно будет подождать всего несколько столетий, но в итоге он ждал тысячи лет.

И когда он услышал вторые слова, он поверил, что ему нужно будет подождать всего восемьсот лет, но все равно он ждал почти тысячу лет, не встретив человека, о котором пророчествовали. Это привело к тому, что он сошел с ума от ярости, не желая ничего, кроме убийства.

Но теперь он понял, что второй человек сказал «через восемьсот лет», а не то, что ему нужно было ждать всего восемьсот лет. Он неправильно его понял с самого начала.

Так это был он!

Кошмарный зверь отчаянно выл, но ни один звук не мог покинуть ядро. Печать Психической Энергии запечатала не только его разум, но и его голос.

Ван Чун не мог слышать болезненных воплей Кошмарного Зверя, и быстро убрал ядро.

— Ааааа!

он услышал крик и, оглянувшись, увидел, что мастера боевых искусств, которых Кошмарный Зверь оставил без сознания, начали просыпаться.

— Это… Что здесь происходит?

— Разве я не вернулся в секту? Почему я здесь?

— У меня болит голова! Что случилось?

— Я явно получил Искусство Бессмертного Источника и стал номером один в мире. Как я оказался здесь?

Мастера боевых искусств сидели, стояли или были в замешательстве, оглядываясь вокруг. Очевидно, они еще не полностью пробудились из иллюзорного мира Кошмарного Зверя.

— Ублюдок! Ты из секты Пылающего Огня! Если ты рядом со мной, значит, ты, должно быть, сыграл со мной какую-то шутку, пока я бежал!

— Поистине враги встречаются на узкой дороге! Независимо от того, смогу ли я получить Искусство Бессмертного Источника, я сначала убью вас, членов секты Чёрного Инь!

Когда мастера боевых искусств вернулись из иллюзорного мира, их настроение вскоре изменилось, и начали вспыхивать маленькие сражения.

Поиск Искусства Бессмертного Источника собрал мастеров боевых искусств из разных сект, и у каждой из них были различные ссоры друг с другом. Когда Кошмарный зверь исчез, эти обиды всплыли на поверхность. Что до того, почему все были здесь, никого не волновало.

Ван Чун холодно посмотрел и покачал головой. Все эти мастера боевых искусств пришли ради Искусства Бесмертного Источника, но, похоже, они перестали заботиться о нем и начали сосредоточиваться на своих личных недовольствах.

— Ах! Посмотри туда! Это ученик Демонического Императора!

Кто-то наконец заметил Ван Чуна.

С тех пор, как Старик Демонический Император лично вмешался, чтобы разобраться с Черным Предком Инь и Суном Юаньи ради Ван Чуна во время открытия Формирования Бессмертного Источника, личность Ван Чуна стала известна во всем регионе.

— Все, кто идет злым путем, должны быть наказаны! Все, давайте работать вместе, чтобы убить его!

Некоторые из более смелых мастеров боевых искусств злобно посмотрели на Ван Чуна.

Шух! Их слова заставили всех в пещере сосредоточиться на ученике Демонического Императора.

— Демонического Императора с ним нет. Они, должно быть, были разлучены! Люди, не бойтесь! Мы можем убить его, если будем работать вместе! — кто-то окликнул в поддержку.

Клангклангклац!

Со звенящим лязгом многие мастера боевых искусств вытащили свои сабли и мечи и направили их на Ван Чуна.

Все они знали о бедствии, которое Демонический Император обрушил на мир боевых искусств. Весь мир боевых искусств жил под его властью и террором, и теперь, когда его ученик Ван Чун был один, они никогда не упустили бы шанс вершить правосудие во имя небес.

— Убейте его!

— Убейте этого маленького дьявола! Иначе старая история мира боевых искусств повторится!

Шух! Со свирепым светом в глазах мастера боевых искусств прыгнули на Ван Чуна, но, не успев добраться до него, внезапно остановились.

— Это что?!

Наконец они заметили двухметровый труп Кошмарного Зверя возле Ван Чуна.

Все они прошли через мучительный опыт в этой обширной сети пещер, и, когда они увидели странный труп, они сразу же вспомнили тех трех неубиваемых Драконьих Зверей.

Казалось, они что-то поняли.

— Он спас нас!

Они уставились на меч, с которого капала кровь, находящегося в руке Ван Чуна и труп Кошмарного Зверя, рассеченный надвое. На их лицах появилось сложное выражение, и они потеряли дар речи.

Любой, кто мог здесь появиться, не был идиотом. Было ясно, что их появление здесь и те сны, через которые они прошли, были, вероятно, работой этого монстра.

Ван Чун холодно наблюдал за ними с улыбкой на губах. Он приложил огромные усилия, чтобы освободить этих людей из-под контроля Кошмарного Зверя. Он хотел увидеть, станут ли эти люди нападать на него даже после того, как узнали правду.

Настроение сразу стало странным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1466. Причудливые Ядовитые Нити!**

Толпа мастеров боевых искусств не могла не замедлиться, когда увидела взгляд Ван Чуна и не смела встретиться с ним взглядом.

Мастер боевых искусств сделал два шага вперед и призвал толпу:

— Что вы делаете? Это ученик злого пути и ученик Демонического Императора! С древних времен праведник и злодей никогда не стояли на одной стороне, но думаете ли вы теперь о том, чтобы быть рядом с участниками пути зла? Присоединяйтесь ко мне и убейте его! Если кто-то из мира боевых искусств узнает, что мы убили Демонического Императора и его ученика, мы станем знаменитыми!

Другой человек выступил вперед и согласился:

— Брат Гу прав. Все, кто идет злым путем, должны быть наказаны! Все вместе!

— Стоп!

Прежде чем они смогли атаковать, воин, казалось бы, значительной силы, потерял терпение и шагнул вперед, чтобы преградить им путь.

— Праведен ли человек или злой, независимо от того, к какой секте он принадлежит, по крайней мере, нужно знать разницу между добротой и обидой. Молодой мастер сделал нам добро, но мы направим на него свое оружие. Это делает нас даже хуже зверей.

— Брат Лу прав! Получив доброту человека, как мы можем вернуть ее ненавистью? Если кто-то осмелится ударить этого молодого мастера, я, Чжао Ци, буду первым, кто возразит!

— Именно! Настоящий мужчина знает разницу между добротой и обидой. Если вы хотите действовать против этого молодого мастера, приходите сначала поговорите со мной!

— Гу Тун, ты и твои товарищи ведете себя слишком бесстыдно. Даже я терпеть не могу смотреть на что-то подобное. Мне действительно стыдно даже быть связанным с вами!

— Убирайся отсюда!

Когда вперед выступил один человек, все больше и больше людей стали становиться перед группой агрессоров.

— Вы… вы все сумасшедшие!

— Вы защищаете члена злого пути! Это абсурд!

Увидев, что так много людей вышли вперед, чтобы защитить Ван Чуна, Гу Тун и его группа побледнели, даже запаниковали. Было очевидно, что они не предсказывали такого развития событий.

Интересно.

Ван Чун приготовился нанести ответный удар, поэтому эти события застали его врасплох.

Но Ван Чун не стал с ними спорить. Когда Гу Тун и его группа были окружены, Ван Чун прыгнул, воспользовавшись этим шансом, пока все были отвлечены, и исчез в другой пещере.

«Мне нужно найти место, где я смогу нормально отдохнуть!» — сказал себе на бегу Ван Чун.

Его битва с Кошмарным Зверем многое ему дала, но избежать расхода Звездной Энергии было невозможно. Ему нужно было найти место, где он мог бы разобраться в состоянии своего тела.

На этот раз его никто не прервал. Примерно через пять минут Ван Чун выздоровел и пошел в другое место. Когда он начал двигаться, по пещере начали распространяться усики Психической Энергии.

В этой битве величайшим урожаем Ван Чуна была его психическая энергия. Первоначально, когда Ван Чун посылал свою Психическую Энергию, она немедленно отражалась Психической Печатью в пещерах, но теперь, когда его Психическая Энергия стала ощутимой и стала намного сильнее, он, наконец, мог использовать ее для исследования пещеры.

Хотя он не мог использовать ее так же свободно, как на поверхности, а радиус действия был ограничен одной тысячей метров, для Ван Чуна это был огромный прогресс.

Жжжжжж!

Куда бы ни направлялась Психическая Энергия Ван Чуна, план сложной сети пещер отражался в его сознании. В сочетании со звуковыми волнами Ван Чун быстро расширил свое понимание пещерной сети.

Через несколько мгновений Ван Чун исчез в пещерах.

……

Между тем, более чем на шестнадцати тысячах метров выше, на поверхности, убийство Ван Чуном Кошмарного Зверя вызвало смятение среди хранителей Сокровищницы Бессмертного Источника.

— Милорд, это плохо! Кошмарный Зверь убит! — сказал один из Хранителей Сокровищницы Бессмертного Источника.

— Чего?

Все были ошеломлены этими словами и немедленно отреагировали неверием.

— Невозможно! Психическая энергия Кошмарного Зверя была огромной. Ни один мастер боевых искусств не мог сравниться с ним. И он умеет строить грезы. Даже мы не смеем безрассудно спускаться туда!

— Именно! Кошмарный Зверь был могущественным существом времен Желтого Императора. Даже Желтый Император не мог убить его, тем более кто-либо еще. Мы использовали Драконьих Зверей и Пронзающих Звездную Энергию Жуков, чтобы загнать их всех в гнездо Кошмарного Зверя именно потому, что мы хотели использовать его силу, чтобы убить всех одним движением. Как получилось, что Кошмарный Зверь был убит? Абсурд!

— Ты не сделал какой-либо ошибки?

Все сомневались в правдивости этой новости.

В Сокровищнице Бессмертного Источника было много монстров и ловушек, к некоторым из которых даже они не осмеливались приближаться. Но из всех монстров и ловушек Кошмарный Зверь был самым страшным.

— Не может быть ошибки! Жизненная пластина Кошмарного Зверя, оставленная Лордом Бессмертного Источника, только что разбилась вдребезги. Пластина была сделана из металла и никогда не разобьется, если Кошмарный Зверь не будет мертв!

Когда Хранитель Сокровищницы Бессмертного Источника сказал это, холодный пот принялся стекать с его лба.

Взрыв!

Стражи чувствовали себя так, словно их поразила молния, и они не могли подобрать слов.

Кошмарный Зверь был мертв!

Даже если бы их избили до смерти, они бы не поверили, что это правда. Все они испытали небывалый шок.

Кацлак!

Всеобщее внимание привлек звук трескающихся суставов.

— Милорд!

Все обернулись, чтобы посмотреть, что вызвало шум, и когда они увидели, что это была знакомая фигура, все задрожали.

— Никто не может убить Кошмарного Зверя. Должно быть, это ученик Демонического Императора! Он был тем, кто сломал Формирование Бессмертного Источника, и он, должно быть, сыграл какую-то шутку с Кошмарным Зверем!

У лидера стражей было суровое лицо, он скрежетал зубами, а его глаза вспыхивали от сильного намерения убить.

— Слушайте! Мы должны убить ученика Демонического Императора, несмотря ни на что, а также всех других мастеров боевых искусств, вошедших в пещеры!

С этими словами лидер Хранителей Сокровищницы Бессмертного Источника спустился в яму, его плащ вздыбился позади него и заставил его походить на гигантскую птицу. Позади него глаза других стражей стали решительными, и все они начали спускаться в яму.

Входя в яму, даже такие люди, как Черный Предок Инь и Сун Юаньи, должны были быть крайне осторожными, но Стражи Бессмертного Источника не испытывали никакого страха. Они двигались ловко и уверенно, практически перепрыгивая через стены. Вскоре они растворились во тьме.

……

— Ха-ха, они наконец все ушли?

Вскоре после того, как Стражи Бессмертного Источника спустились, во вспышке света на краю ямы появился человек в маске трехглазого оленя, который ненадолго появился в Формировании Бессмертного Источника. Какрак! Появились также трое мужчин в бамбуковых шляпах, стоящие в ряд позади человека в маске оленя, и другие мужчины в черном быстро последовали за ними.

— Милорд, похоже, что наши две миссии совпадают. — сказал ведущий мужчина в бамбуковой шляпе. Похоже, он очень уважал человека с маской трехглазого оленя.

— Хех, больше нет «твоей миссии», или «моей миссии». Я только что получил приказ, чтобы все выполняли мои приказы. Независимо от того, какую цену мы должны заплатить, мы должны получить объект. Что касается мастеров боевых искусств в пещерах… похоже, нам придется повторить события столетней давности. Мы не можем позволить смертным узнать о существовании Бога! Они все должны умереть! — строго сказал человек в маске оленя.

— Мы подчиняемся приказам Милорда!

Трое мужчин в бамбуковых шляпах не удивились. Было очевидно, что они были проинформированы

— Но, милорд, мы могли убить их всех, так почему же Милорд помешал нам сделать это? — сказал ведущий мужчина в бамбуковой шляпе.

— Хмм! Все знают, как убивать, разве мы убили недостаточно? Без человека, который укажет путь, мы никогда не найдем объект. Пошли! Не теряйте время зря!

Ужасающий человек в маске оленя исчез в яме со вспышкой света.

После минутного колебания остальные люди в черном последовали за ним.

……

Это должно быть то самое место!

Когда Ван Чун пролетал через пещеру, план пещеры, сформированный его Психической Энергией и воспоминаниями Кошмарного Зверя, начал перекрываться.

Кошмарный Зверь веками жил в этой сети пещер и знал ее расположение как свои пять пальцев. Хотя Лорд Бесмертного Источника не сказал, где спрятан Дворец Бессмертного Источника, Ван Чуну воспоминания Кошмарного Зверя очень помогли в определении общего направления.

Пройдя несколько тысяч метров, он заметил, что количество разветвляющихся пещер стало меньше, и планировка стала не такой сложной. Это позволило Ван Чуну понять, что он был на правильном пути. Что еще более важно, он почувствовал своей Психической Энергией, что в конце этой пещеры была огромная пещера, которой, казалось, не было конца.

Вход!

Ван Чун поспешил к этой огромной пещере. Вскоре Ван Чун вышел из своей нынешней пещеры в это огромное пространство.

Шшшшшш!

Но прежде чем Ван Чун смог осмотреться, он услышал шипение. В его сторону полетел ядовитый темно-зеленый газ.

И в этой нечеткой дымке Ван Чун «увидел» тонкие нити, летящие взад и вперед.

Эти нити были тонкими, как волосы, и казались мягкими и слабыми, как будто легчайшее прикосновение могло их сломать. Но Ван Чун чувствовал, что, хотя эти нити казались мягкими и гибкими, они были прочными, как сталь, и острыми, как мечи. Ван Чун почувствовал, как застывает его кровь, и густая вонь смерти бьет в его ноздри.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1467. Гигантское дерево в пещере!**

— Нехорошо!

У Ван Чуна мгновенно появилось дурное предчувствие. На его уровне развития даже засада со стороны Великого Императорского Генерала не смогла бы вызвать у него такого рода дурные предчувствия. Можно легко представить, насколько опасны были эти нити.

Бац!

Ван Чун прибыл быстро и так же быстро отступил, его ноги ударились о землю, прежде чем эти нити смогли добраться до него.

— Осторожно!

Он услышал слабый голос, а затем шорох рвущейся ткани.

Одна из этих тонких нитей прошла мимо левого плеча Ван Чуна, и он почувствовал легкую боль, его одежда разорвалась, обнажив тонкую красную рану.

Мгновенно хлынула кровь, но эта малиновая кровь вскоре стала зеленой, что было неописуемо странно.

Яд!

Сердце Ван Чуна сильно забилось, и он сразу всё понял. Но при его нынешнем уровне силы даже сильные яды должны были быть заблокированы или замедлены его Звездной Энергией.

Однако буквально через несколько секунд после того, как ядовитая нить врезалась в его левое плечо, его кровь начала зеленеть от яда. В этом яде явно не было ничего простого.

«Мое тело начинает неметь! Что это за яд? Даже Звездная Энергия не может остановить его!» — в шоке заметил про себя Ван Чун.

Сокровищница Бессмертного Источника была полна опасностей. Пронзающие звездную энергию жуки, драконы, чудовища из кошмаров, таинственный ядовитый туман — любой из них может положить конец чьей-то жизни.

Учитывая остроту этой угрозы, если бы он не заметил раньше времени, используя свою Психическую Энергию, и не уклонился, его бы разрубили надвое.

Ядовитый туман продолжал клубиться по массивной пещере, но ядовитые нити исчезли.

Ван Чун немного расслабился и использовал это время, чтобы вылечить свои травмы. Но внезапно подумав, он начал искать в том направлении, откуда раздался призыв — осторожно.

Ван Чуну не нужно было далеко ходить, чтобы найти этого человека.

— Это ты?!

Когда он увидел человека, вяло сидящего у стены, все его тело было болезненно-зеленого цвета, лоб Ван Чуна в шоке приподнялся. Человек в лазурных одеждах был не кем иным, как известным молодым мастером Цинъян из мира боевых искусств.

Но в то время как молодой мастер Цинъян, столкнувшийся с ним, был полон проницательности и уверенности, тот, кто находился здесь, был сильно отравлен и недалек от врат смерти.

— Как это мог быть ты?

Молодой мастер Цинъян открыл свои опущенные веки и посмотрел на Ван Чуна. Во всем его теле не хватало энергии, а его жизнеспособность была очень низкой. Он явно был в очень плохой форме, но даже в этом случае, когда он увидел Ван Чуна, в его глазах появилась слабая волна эмоций.

Он и «молодой мастер Цинъян», казалось, были связаны друг с другом.

Но даже молодой мастер Цинян не мог представить, что они снова встретятся в такой ситуации.

— Поистине враги встречаются на узкой дороге! Если ты собираешься это сделать, сделай это!

Когда молодой мастер Цинъян сказал это, он опустил голову. Он явно верил, что Ван Чун хотел отомстить за причиненный ему вред.

Но его ждала таблетка.

Без малейшего колебания Ван Чун вынул таблетку из чего-то похожего на белый нефрит из- за пазухи и затолкал ее в рот Молодому Мастеру Цинъяну.

— Это противоядие, приготовленное тайными методами во дворце. Каждая таблетка стоит триста тысяч таэлей золота. Этого должно быть достаточно, чтобы временно подавить яд в вашем теле, — спокойно объяснил Ван Чун, тоже принимая одну из таблеток.

Токсичность этих ядовитых нитей была намного больше, чем он предполагал. Ван Чун почувствовал, что половина его тела немного онемела. Если бы он не придумал способ вылечить его, он действительно мог бы стать неподвижным.

Глоток! Как и ожидалось от таблеток, очищенных во дворце, проглотив всего несколько, он сразу почувствовал, как значительное количество яда в его теле нейтрализуется.

— Как ты здесь оказался? Разве перед этим не было Кошмарного Зверя? С твоей силой ты не смог бы пройти через него, верно? — спросил Ван Чун. Говоря это, он положил ладонь на тело молодого мастера Цинъяна и послал в его тело Звездную Энергию, чтобы помочь ему нейтрализовать яд.

С помощью Ван Чуна цвет лица молодого мастера Цинъяна действительно улучшился, и зеленый яд из его тела начал быстро отступать. Но он был слишком слаб, а его энергетические запасы слишком малы. Чтобы яд полностью нейтрализовался, потребуется некоторое время.

— Я не думал, что столкнусь с тобой в таком состоянии! Искусство Бессмертного Источника известно как искусство номер один в мире, и это единственный раз за последние несколько сотен лет, когда оно появилось. Так как я оказался рядом, я не мог пропустить такое грандиозное событие.

— Но я не думал, что столкнусь с древними пауками Кромешной Тьмы. Чтобы защитить меня, Меч Дракона был захвачен этими пауками. Если бы я не столкнулся с молодым мастером, я бы, наверное, умер здесь.

Молодой мастер Цинъян сложным взглядом посмотрел на Ван Чуна. Некоторое время назад он и Ван Чун были на поверхности, соревнуясь, кто из них имеет право на жизнь, но теперь Ван Чун спас ему жизнь.

— Пауки Кромешной Тьмы?

Ван Чун в замешательстве нахмурился.

Он никогда даже не слышал о таком. Более того, судя по словам молодого мастера Цинъяна, эти пауки явно принадлежали к той же эпохе, что и Драконы и Кошмарные Чудовища.

Но Ван Чун был довольно удивлен, узнав, что молодой мастер Цинъян знает, кто они такие.

— Как вы узнали об этих ядовитых существах? — сказал Ван Чун.

— Мои меридианы были повреждены, поэтому в детстве я изучал много книг на самые разные темы. В одной из этих книг записаны странные существа из древних времен, и я читал ее, как книгу мифов. Но я не ожидал, что пауки Кромешной Тьмы настоящие!

Молодой мастер Цинъян с трудом мог скрыть шок в своих глазах, когда говорил это.

— Ядовитые нити, выбрасываемые этими пауками, тонкие, как волосы, но тверже стали. В книге сказано, что паучьи нити были чрезвычайно острыми. Даже многие драгоценные мечи были разрезаны пополам после легкого прикосновения к их нитям. Кроме того, их нити невосприимчивы к огню и воде и не повреждаются даже самым сильным пламенем. Они непроницаемы.

— Кроме того, эти нити чрезвычайно ядовиты, и независимо от того, какой вы воин или насколько глубоки ваши запасы Звездной Энергии, вам все равно будет трудно сопротивляться. Меч-Дракон был отравлен одной из нитей, в результате чего его схватили.

На лице молодого мастера Цинъяна появилось выражение печали.

Ван Чун задумался. Такое понимание этого ядовитого существа было поистине неожиданным урожаем.

— В книге, которую ты читал, описан метод борьбы с этими существами? — спросил Ван Чун.

— Как это могло быть так просто?!

Молодой мастер Цинъян покачал головой и горько улыбнулся, а затем прислонился спиной к стене, очевидно, использовав всю свою силу.

Несколько сотен мастеров боевых искусств были захвачены пауками, и многие из них были первоклассными экспертами.

Как обычный мастер боевых искусств с изначально несовершенным телом, он совершил настоящее чудо, пройдя сюда через все ловушки и механизмы.

— Молодому Мастеру не нужно беспокоиться обо мне, потому что я не могу уйти отсюда живым. Однако, поспеши и уходи отсюда. паук обычно не покидает свое гнездо, но как только на него нападают, все меняется. Он осторожен и не будет атаковать, пока не узнает силу своего врага. Однако, как только он одумается, он обязательно выйдет из своего гнезда, а когда придет это время, будет поздно.

Молодой мастер Цинъян закрыл глаза.

Он всего лишь обычный человек. Без чьей-либо помощи он не может покинуть это место живым. И после исследования стольких опасных мест, молодой мастер Цинъян, вероятно, принял возможность смерти в тот момент, когда вошел в Сокровищницу Бессмертного Источника. В конце концов, после того, как он так долго откладывал этот момент, он наконец дошел до конца пути.

Ван Чун ничего не сказал, но в его голове крутились бесчисленные мысли.

Хотя он не знал происхождения молодого мастера Цинъяна, он не мог так легко отказаться от него.

Взрыв!

Подумав об этом, он сразу же направил свою Психическую Энергию в сторону гнезда Паука Кромешной Тьмы.

Но его Психическая Энергия только начала распространяться, как натолкнулась на невидимый барьер.

Как и ожидалось!

Ван Чун тонко кивнул, как будто предсказал такой исход.

Барьер, не позволяющий Психической Энергии Ван Чуна продвинуться дальше, был ничем иным, как темно-зеленым ядовитым туманом. Ван Чун впервые столкнулся с такой ситуацией.

Бесформенный ядовитый газ обладал способностью сопротивляться и разрушать психическую энергию.

Это было причиной того, что Ван Чун раньше чуть не нырнул внутрь.

Но поскольку туман был слишком рассеян, его нарушение психической энергии было достаточно слабым, чтобы мастер боевых искусств мог его преодолеть. Ван Чун немедленно послал поток Психической Энергии, пробиваясь сквозь ядовитый туман.

Ван Чун вскоре увидел всю пещеру.

Хотя он мысленно подготовился, он все равно был ошеломлен истинным видом пещеры.

Это огромное подземное пространство было даже больше, чем пещера Кошмарного Зверя.

И в центре этой пещеры Ван Чун увидел массивное древнее дерево. Ствол этого дерева был достаточно широким, чтобы его полностью обхватили четыре или пять человек, и оно росло на сорок-пятьдесят метров в высоту. Из его ствола росло множество узловатых ветвей.

Но в отличие от других деревьев, у этого дерева не было листьев, только бесчисленные белые паутины, скопившиеся на ветвях, как горы снега. Пучки паучьих ниток свисали с веток, как причудливые ивовые сережки.

Но больше всего поражали массивные коконы, свисающие с веток.

Один взгляд сказал Ван Чуну, что было внутри этих коконов.

Мастера боевых искусств!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1468. Совет молодого мастера Цинъяна!**

Судя по тому, что Ван Чун мог видеть, массивные коконы содержали различных мастеров боевых искусств, все их тела были твердыми и прямыми. Но один из этих людей явно был схвачен недавно. Его тело корчилось и подергивалось от яда, и явно не могло продержаться долго.

Когда Ван Чун использовал свою психическую энергию для сканирования пещеры, он увидел, что на древнем дереве было несколько сотен таких коконов.

Шип!

Внезапно в ушах Ван Чуна прозвучало почти неслышное шипение предупреждения.

И из-под этого древнего дерева Ван Чун почувствовал мощную волну Психической Энергии.

Шух!

Хотя он слышал об этом от молодого мастера Цинъяна, когда он увидел массивное существо, прячущееся под деревом, Ван Чун сильно встревожился. Чрезвычайно отвратительный паук был от четырех до пяти метров в высоту, а на голове у него было шестнадцать пар глаз.

Его тело постоянно источало темно-зеленый туман. Паук был источником яда, пронизывающего пещеру.

И когда Ван Чун послал свою Психическую Энергию, чтобы осмотреть область, Паук Кромешной Тьмы наблюдал, в то же время вращая гигантский кокон вокруг мастера боевых искусств, лежащего на земле.

Меч-Дракон!

Ван Чун сразу понял, кто это был. Человек перед пауком Кромешной Тьмы был не кем иным, как вездесущим охранником молодого мастера Цинъяна.

Я его спасу!

Ван Чун щелкнул запястьями, посылая Ци Меча из левой ладони и используя Великое Искусство Созидания Небес Иньян правой ладонью, сосредоточив свою силу на страже молодого Мастера Цинъяна.

Но тот паук отреагировал гораздо быстрее, чем ожидал Ван Чун.

Свиш!

С резким свистом одна из тонких и полупрозрачных паучьих нитей вылетела из глубины пещеры в сторону Ван Чуна.

— Опасность!

Ван Чун мгновенно почувствовал сильную опасность.

Ван Чун изменил свой план и взмахом рукава послал Звездную Энергию на паучью нить. В то же время Ван Чун протянул правую руку, схватил молодого мастера Цинъяна за плечо и потянул его назад.

Бум!

Когда Ван Чун отступил, десять белых нитей вылетели из пещеры и врезались в стену пещеры за Ван Чуном.

Паутинные нити легко разбили камень, который был даже тверже, чем сталь Сюаньу, в результате чего со стен попадали кусочки гравия и пыли.

Но больше всего Ван Чуна потрясло то, что случилось со Звездной Энергией, которую он послал.

Эта волна Звездной Энергии, казалось, разделилась, как лист бумаги, столкнувшись с ядовитой нитью, и даже издало слышимое — ш-ш-ш.

Какая острая паучья нить!

Ван Чун был ошеломлен. Его звездная энергия была прочной, как сталь, и достаточно мощной, чтобы превращать сталь в металлолом.

Но тонкой, как волос, нити хватило, чтобы разрезать ее. Он впервые увидел такую ситуацию.

Молодой мастер Цинъян открыл глаза и сказал:

— Это бесполезно. Нить пауков Кромешной Тьмы прочнее и плотнее стали и острее даже драгоценных мечей. В узких пределах этого прохода нам невозможно победить.

— Вот как?

Бровь Ван Чуна наморщилась, но глаза его не встревожились. Сдаться, прежде чем он хотя бы как следует подрался, было невозможно. Надо было хотя бы попробовать.

— Осторожно! Паук выходит! — внезапно сказал молодой мастер Цинъян.

Пока они разговаривали, далекие белые нити начали дрожать, и вскоре они услышали хор щелчков и шипений. В мгновение ока массивный Паук Кромешной Тьмы, выше двух взрослых мужчин, с невероятной скоростью побежал по белым нитям.

Едва он появился, как несколько дюжин полупрозрачных нитей снова устремились в Ван Чуна.

Проход пещеры был узким, и нити двигались с невероятной скоростью. Казалось, нити наткнутся на людей, но мгновение спустя — бум! Нити врезались в стену, частично обрушив проход.

Тем временем Ван Чун оттащил молодого мастера Цинъяна, едва увернувшись от нитей, и вбежал в боковую пещеру.

Взрыв!

В то же время несколько больших камней, окутанных Звездной Энергией, пронеслись по воздуху, как метеоры, в сторону Паука Кромешной Тьмы.

Этих плит разного размера было от тридцати до сорока, и они неслись в воздухе с поразительной скоростью.

Но этим камням удалось пройти всего несколько десятков футов, прежде чем они были сбиты и разбиты паучьими нитями.

Однако буквально через несколько секунд после того, как Паук Кромешной Тьмы расправился с этими камнями, из-за его спины, как молния, вылетел большой меч длиной более четырех футов.

Мало того, с пронзительным свистом Ван Чун заставил свой острый и яростный Ци Меча присоединиться к этому мечу в нападении на Паука Кромешной Тьмы.

Нити паука Кромешной Тьмы были невероятно острыми, и казалось, что он способен стрелять бесконечным потоком этой нити со своей спины. В этой ситуации о рукопашном бое не могло быть и речи.

Но Ван Чун чувствовал, что не нужно проходить через все эти неприятности. Поскольку с паутинными нитями было трудно справиться, он проигнорировал их и решил непосредственно убить Паука Кромешной Тьмы.

Шестьдесят футов, сорок футов, тридцать футов… Обладая мощными вычислительными способностями, Ван Чун смог успешно избежать контратак Паука Кромешной Тьмы, но, когда его атака была всего в двадцати футах от Паука Кромешной Тьмы, тот открыл пасть и выплюнул нити, которые быстро окутали Ци Меча и меч.

Дин!

С резким треском меч был уничтожен, а Ци Меча нейтрализовалась в воздухе.

— Как это могло произойти?!

Ван Чун не смог сдержать гримасу при виде его.

Он знал, что паук не был обычным существом, но он никак не предполагал, что тот сможет разрушить закаленную сталь и Ци Меча, казалось бы, без каких-либо усилий.

— Это бессмысленно. В прямом противостоянии мы не справимся с ним, — сказал молодой мастер Цинъян с беспомощностью в голосе. — Еще в древние времена паук умел производить нить, которая могла раздавить сталь. За тысячи лет его нить только становилась все крепче и жестче. Даже я не знаю, есть ли что-нибудь в мире, что может остановить его.

Было очевидно, что он однажды столкнулся с этим пауком и кое-что понял.

Бровь Ван Чуна наморщилась, но, когда он хотел возразить, он побледнел, схватил молодого мастера Цинъяна и отпрыгнул.

Свуш! Свуш! Отпрыгнув, он услышал, как что-то проносится в воздухе.

От 30 до 40 острых нитей вырвались из стены, проникая в область, ранее занимаемую Ван Чуном и молодым мастером Цинъяном. Если бы не быстрая реакция Ван Чуна, их бы разрубили на части.

— Бесстыдный!

Несмотря на то, что молодой мастер Цинъян принял свою смерть, вид паука Кромешной Тьмы, который пытается застать их врасплох, нападая через стену, все равно оставил его злым и встревоженным.

— Паук умен! — внезапно сказал Ван Чун, глядя на эти нити.

Паук Кромешной Тьмы явно не ограничивался выплевыванием нитей. Он мог рассчитывать и атаковать из укрытия. Это указывало на то, что он мог думать, как человек. Именно с такими разумными существами было труднее всего иметь дело.

— Поторопитесь и уходите! Мы не ровня этому пауку! И если моя догадка верна, Искусство Творения Великого Неба Иньян, которое вы культивируете, проявляет признаки дефекта совершенствования, из-за чего ваша сила падает! — внезапно сказал молодой мастер Цинъян. Его глаза были закрыты, и он казался совершенно лишенным сил, но делал все возможное, чтобы сохранять спокойствие.

— Если бы не это, Демонический Император, вероятно, не привел бы вас на северо-запад, и не оставался бы таким упрямым даже в окружении и нападении со стороны всех других мастеров боевых искусств. Исходя из этого, я могу предположить, что ваше состояние требует немедленного лечения.

Ван Чун был очень удивлен словам молодого мастера Цинъяна, и не мог не взглянуть на этого молодого мастера Цинъяна, который был известен своей эрудицией и умом. Хотя тот сказал только несколько предложений, судя по выражению его лица, он четко осознавал ситуацию с телом Ван Чуна.

— Вы правы, а это значит, что у меня еще меньше причин уходить. Только убив этого паука, я смогу пройти здесь и продолжить поиск Искусства Бессмертного Источника.

Ван Чун улыбнулся, нисколько не отрицая сказанного.

Перед таким умным человеком, как молодой мастер Цинъян, он ничего не мог скрыть, и у него не было необходимости что-либо скрывать.

Глаза молодого мастера Цинъяна в шоке распахнулись, но Ван Чун только усмехнулся.

В отличие от молодого мастера Цинъяна, который, возможно, привык к жизни обычного человека, и который был бы мертв в такой среде без охранника рядом с собой, Ван Чун был из тех людей, которые прогуливаются по горе, явно зная, что там живет тигр.

Будь то во время кризиса Мэнше Чжао на юго-западе или битвы при Таласе на северо-западе, Ван Чун всегда был таким.

Ожидание смерти никогда не было его стилем.

— Подождите здесь минутку. Я скоро вернусь.

Позаботившись о молодом мастере Цинъяне, Ван Чун бросился вперед. Однако в проходе пещеры остались только несколько паучьих ниток. Массивный паук вернулся в свою пещеру.

Все, что он мог видеть, это то, что различные паучьи нити постоянно дрожали. Молодой мастер Цинъян был прав. Паук обычно покидает свое гнездо только в случае угрозы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1469. Жестокая битва с пауком Кромешной Тьмы (Часть 1)**

Свиш!

Ван Чун молча направился ко входу в пещеру.

«Хорошо, что он не запечатал пещеру!» — тихо сказал себе Ван Чун.

Пещера была заполнена темно-зеленым ядовитым туманом, скрывавшим обзор. Однако с помощью своей Психической Энергии Ван Чун мог ясно различить, что отогнав Ван Чуна и молодого мастера Цинъяна паук вернулся к основанию древнего дерева, где продолжил оплетать свою добычу.

Его передние лапы схватили добычу, и она начала пробираться к ветке дерева по белым нитям.

«Кажется, что зверь может по своему желанию управлять прочностью и остротой своих нитей. В противном случае, острота этих нитей давно бы разрубила его добычу на куски» — заметил Ван Чун.

Поразмыслив несколько мгновений, Ван Чун пришел к идее.

Жжжжжж!

Он рванулся вперед, в темно-зеленый туман, к пауку Кромешной Тьмы.

По мере продвижения он выполнил множество вычислений, которые позволили ему на волосок избежать острых и отравленных нитей, снующих вокруг него. Всего через несколько мгновений он оказался в ста футах от паука.

Шип!

Массивный паук тут же поднял голову и издал предупреждающее шипение. В то же время он открыл свои челюсти и выпустил множество тонких нитей к Ван Чуну. Нити покрывали все возможные углы атаки.

Ван Чун среагировал быстро, быстро уклонившись от этих десяти с лишним нитей и попытался атаковать Паука Кромешной Тьмы с другой стороны.

Но проехав всего пять или шесть метров — бум! Десять острых ниток пронзили его грудь.

Однако крови не было. После того, как его пронзили нити, тело Ван Чуна исчезло в облаке дыма: это была всего лишь иллюзия.

В голове паука зазвонили колокольчики, и он тревожно зашипел. Хотя он не был очень умным, он знал, что человек, на которого он только что напал, был ненастоящим.

Свиш! Когда первого Ван Чуна проткнули нити, такой же Ван Чун выскочил из другого направления с мечом в руке и холодом в глазах.

Паук Кромешной Тьмы явно был обеспокоен, потому что он не мог отличить этого человека от настоящего, и не мог сказать, был ли и этот человек подделкой.

Свиш!

Паук Кромешной Тьмы вытянул свое тело, и вскоре более семидесяти нитей со свистом направились ко второму Ван Чуну.

Фууш!

Эта крупномасштабная атака увенчалась успехом, и второй Ван Чун не смог уйти очень далеко, пока нити не продырявили его насквозь.

— Отличный шанс! — обрадованный, Ван Чун атаковал Паука Кромешной Тьмы сзади.

Искусство клонирования позволило Ван Чуну разделиться натрое, и клонов можно было использовать, чтобы отвлечь врага, а также скрыть ауру реального тела. Это был один из проверенных временем приемов Ван Чуна.

Ван Чун использовал тот же прием, чтобы обмануть людей в черном во время их атаки на Праведный Альянс, и он использовал его, чтобы обмануть Драконьих Зверей.

Шип!

Паук Кромешной Тьмы почувствовал огромную угрозу, его шестнадцать пар глаз отражали намек на панику. Его рот издал предупреждающее шипение, он начал изгибать свое массивное тело, пытаясь столкнуться с Ван Чуном.

Когда он вращался, ядовитые нити вылетели из его спины в сторону Ван Чуна. Однако, выплюнув так много нитей в первые два раза, паук не смог выплюнуть столько нитей в третий раз.

Несмотря на это, ядовитые нити Паука Кромешной Тьмы были такими же острыми и неудержимыми, как всегда.

Лязг! Мгновение спустя Ван Чун начал размахивать маленьким кинжалом в воздухе. Диндинь! кинжал быстро поразил эти ужасающие нити.

Те острые нити, которые могли прорезать сталь, наконец-то нашли свое место.

В этом хоре лязгов все нити, выпущенные в сторону Ван Чуна, были заблокированы и упали на землю.

Кинжал из Стали Вутц!

Оружием, которое Ван Чун использовал с таким умением и точностью, был не что иное, как кинжал из Стали Вутц, который он носил с собой.

Сталь Вутц считалась самым ценным, редким и превосходным материалом для изготовления оружия. В процессе ковки он приобретал плавные магические узоры, и мог легко прорезать металл. Его острота была непревзойденной в мире.

Только оружие из Стали Вутц было способно противостоять ядовитым нитям Паука Кромешной Тьмы.

Взрыв!

Ван Чун наступил ногой на землю, используя шанс, чтобы броситься на Паука Кромешной Тьмы. В то же время Ван Чун несколько раз щелкнул пальцами, посылая стрелы Ци Меча в массивное тело паука.

Паук запаниковал. Резко шипя и повизгивая, он стрелял в Ван Чуна одну нить за другой. В то же время его восемь ног начали быстро подниматься по паутине, чтобы получить более высокую точку обзора.

Было очевидно, что ситуация застала его врасплох. Он лучше умел атаковать добычу издалека, и то, что кто-то подошел так близко, было для него большим шоком.

— Хм, думаешь, сможешь убежать?

Ван Чун усмехнулся. Хотя нити паука Кромешной Тьмы были грозными, его фактическое тело не было таким впечатляющим. Вот почему он использовал своих клонов, чтобы обмануть его, чтобы самому подойти поближе. Если бы он позволил пауку Кромешной Тьмы сбежать на вершину дерева, справиться с ним стало бы еще труднее.

Диндинь! Кинжал из Стали Вутц двигался с невероятной скоростью, блокируя все белые нити, независимо от того, насколько быстро они были или откуда они пришли.

Ужасающие нити Паука Кромешной Тьмы были совершенно неспособны проявить свою силу перед кинжалом из Стали Вутц, но мгновение спустя раздался звон трескающегося металла.

Сердце Ван Чуна закипело, он увидел, что на его кинжале из Стали Вутц, после того как он пострадал от атак более чем сотни белых нитей, начали появляться трещины.

И одна секция после слишком большого количества атак потеряла даже большой кусок.

— Это… но как?!

Глаза Ван Чуна расширились. Он лично выковал оружие из Стали Вутц, и никто не знал больше, чем он, насколько оно устрашающе.

В понимании Ван Чуна это оружие было непобедимым.

Хотя нити Паука Кромешной Тьмы, казалось, не справлялись с кинжалом из Стали Вутц, в конце концов, они были слишком острыми и слишком многочисленными. После стольких атак кинжал из Стали Вутц получил необратимые повреждения.

Эти мысли промелькнули в голове Ван Чуна, но он совсем не замедлился.

Жжжжжж!

Несмотря на то, что он чувствовал боль в животе и расстройство своей Звездной Энергии, Ван Чун действовал без колебаний. Используя технику движения Бездны, которой он научился от людей в черном, Ван Чун исчез в темноте.

Кики!

Паук Кромешной Тьмы был теперь настолько напуган, что даже издавал разные звуки, скорее чирикая, чем шипя. Исчезновение Ван Чуна заставило его почувствовать беспрецедентную опасность и беспокойство, особенно потому, что он был так близко, что было бы очень трудно увернуться от атаки.

Свиш!

Под воздействием опасности Паук Кромешной Тьмы выпустил огромное количество нитей изо рта и живота, сотни нитей с шипением разлетелись во все стороны.

Тело паука Кромешной Тьмы начало заметно сморщиваться.

Было очевидно, что атака Ван Чуна заставила его стимулировать свой потенциал. Выплевывание такого количества ниток явно нанесло ему значительный вред.

Даже Ван Чун не мог не встревожиться, когда увидел, как огромное море белых нитей распространяется наружу.

Техника Движения Бездны могла быть настолько быстрой, что глазу было трудно уследить за ней, но Паук Кромешной Тьмы выплюнул столько нитей и с такой плотностью, что даже кошка не могла пройти через оставшиеся отверстия, не говоря о человеке.

Еще хуже было то, что, хотя Ван Чун мог использовать Звездную Энергию для создания отверстий в обычных ситуациях, нить Паука Кромешной Тьмы могла прорезать Звездную Энергию и даже блокировать Ци Меча. Попытка прорваться через него закончится тем, что тело будет разрезано.

Но даже в этом случае Ван Чун быстро отреагировал. Как великий Императорский Генерал высшего класса, он обладал богатым боевым опытом.

Дин Дин!

Ван Чун бросил кинжал из Стали Вутц, который, как молния, выстрелил в Паука Кромешной Тьмы.

Ки!

Когда кинжал из Стали Вутц полетел вперед, вся пещера огласилась резким щелчком. Шестнадцать пар глаз паука Кромешной Тьмы сузились, и его челюсти открылись и выпустили с десяток нитей на кинжал.

Хотя паук не был таким умным, как человек, у него все же был некоторый интеллект. Он сразу заметил, что кинжал этого человека может блокировать его белые нити, и даже когда он торопливо отступал вверх по дереву, его шестнадцать пар глаз были сосредоточены на кинжале Ван Чуна.

С определенной точки зрения, кинжал представлял большую угрозу, чем сам Ван Чун.

— Хм, как и ожидалось!

Ван Чун холодно усмехнулся, предсказав его поступок.

Он думал о том, чтобы влить в кинжал Звездную Энергию и использовать ее, чтобы убить паука издалека, но было очевидно, что хитрый паук защитится от этого. А без кинжала из Стали Вутц у Ван Чуна было бы очень мало шансов сразиться с пауком.

Риск был слишком велик, поэтому Ван Чун решил быть более осторожным.

К счастью, это никогда не было планом Ван Чуна с самого начала.

Взрыв!

После еще одной волны атак паука Кромешной Тьмы, кинжал Ван Чуна из Стали Вутц внезапно пошел горизонтально. Используя прочное лезвие кинжала из Стали Вутц в качестве щита, Звездная энергия Ван Чуна вырвалась наружу, пробив брешь размером с человека сквозь белые нити.

Крэккрэккрэк! Во время этого процесса из кинжала Из Стали Вутц можно было слышать постоянный треск. Гладкий клинок из Стали Вутц, провозглашенный Королем всех мечей, мгновенно покрылся паутиной трещин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

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/)**